TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu tháng 10

Đối tượng: 4 ngày / tháng

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | Vật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| TƯ  04/12 | VTĐ báo: |  |  | dt |  |  |
| - GDCT:  Chuyên đề: Quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. | 02 |  |  |  |
| - ĐL: Một số nội dung cơ bản về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ. | 01 |  |  |  |
| TL: Luyện tập, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. | 1,5 |  |  |  |  |
| CNTT:  + Triển khai, thu hồi điện đài VTĐsn (làm việc bằng các loại anten). | 01 | - | pct |  |  |
| + Triển khai, thu hồi; thực hành liên lạc hướng có việc và không có việc. | 1,5 | - |  |  |
| VTĐ thoại: |  |  | pdt |  |  |
| TL: Luyện tâp, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. | 1,5 |  |  |  |
| - BDCT: Chuyên đề: Quy định của pháp luật về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc; một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra trong Quân đội. | 03 |  |  |  |  |
| CNTT: Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 2,5 |  | bt |  |  |
| TƯ  11/12 | VTĐ báo: | | | | | |
| ĐLĐN: Kiểm tra. | 01 |  | ctvd |  |  |
| -TL: Luyện tập, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. | 1,5 |  |  |  |  |
| CNTT:  + Triển khai, thu hồi; thực hành liên lạc hướng có việc và không có việc. | 2,5 |  | pct |  |  |
| \_ Kiểm tra | 02 |  |  |  |
| VTĐ thoại | | | | | |
| - TL : Luyện tâp, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. | 1,5 |  | CTVp/d |  |  |
| - ĐLĐN: Kiemer tra | 01 |  |  |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Kiêm tra | 01 |  | bt |  |  |
| CNtT: Kiểm tra. | 3,5 |  | pdt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 12

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| Hai  02/12 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  |  |  |  |
| - TL: Võ tay không: Luyên tập, kiểm tra | 1,5 |  |  |  |  |
| - ĐLĐN: Bài 1: Đội ngũ tiểu đội | 02 |  |  |  |  |
| - CH – CN: Giới thiệu thiết bị quây chặn, thu gom, làm sạch, phân hủy dầu và kỹ thuật thu gom dầu trên bờ bằng phương pháp thủ công. | 2,5 |  | pct |  |  |
| Ba  03/12 | - ĐLĐN: Bài 6: Động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. | 1,5 |  |  |  |  |
| Bài 2: Tiểu đội khám súng, giá súng, lấy súng, đặt súng. |  |  |  |  |  |
| - HC: Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn. | 02 |  | pct |  |  |
| - CNTT: Luyện tập tổng họp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 2,5 |  |  |  |  |
| Tư  04/12 | - TL: Luyện tập, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 1,5 |  |  |  |  |
| KT: Một số nội dung về động viên kỹ thuật | 02 |  |  |  |  |
| Bài 3: Đội ngũ trung đội. | 02 |  |  |  |  |
| - ĐLĐN: Bài 6: Động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. | 1,5 |  |  |  |  |
| Năm  05/12 | - GDCT: Thực hiện ngày CTVHTT ở cơ sở | 4,5 |  | CTV |  |  |
| ĐLĐN: Bài 4: Ra khỏi hàng, về vị trí ở đội ngũ trung đội. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  06/12 | Công tác canh phòng: Luyện tập chốt giữ và đánh chiếm lại mục tiêu (A2).  + Luyện tập riêng. | 4,5 |  |  |  |  |
| + Hợp luyện toàn đơn vị: | 2,5 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 12

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| Hai  02/12 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  |  |  |  |
| - KT: Quản lý TBKT. | 02 |  | pct |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Hoạt động của đội canh phòng (động tác canh phòng, xử trí một số tình huống). | 1,5 |  | ct |  |  |
| - CNTT: Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 01 |  |  |  |  |
| - bản đồ, địa bàn | 1,5 |  |  |  |  |
| Ba  03/12 | -HC: Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn. | 02 | pct | ct |  |  |
| - DLQLBĐ: Ôn luyện. | 2,5 |  |  |  |
| - CNTT: Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 2,5 |  |  |  |
| Tư  04/12 | - ĐLĐN: Ôn luyện phần đội ngũ từng người không có súng. | 02 |  | bt |  |  |
| - KT: Quản lý TBKT. | 01 | - |  |  |
| Ngày kỹ thuật ở đơn vị. | 1,5 |  |  |  |
| - CNTT: Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu. | 1,5 |  |  |  |
| - Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. | 01 |  |  |  |
| Năm  05/12 | - GDCT: Thực hiện ngày CTVHTT ở cơ sở | 4,5 |  | CTV |  |  |
| - CNTT: Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. | 2,5 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 11

*16NT-2023*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ2 |
| HAI  11/11 | Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - CNTT: Hợp luyện, diễn tập VTH | 06 |  |  |  |  |
| Ba  12/11 | - GDCT: Nội dung do đơn vị tự xác định | 02 |  |  |  |  |
| - CNTT: Hợp luyện, diễn tập VTH | 05 |  |  |  |  |
| TƯ  13/11 | - CNTT: Hợp luyện, diễn tập VTH | 07 |  |  |  |  |
| Năm  14/11 | - CNTT: Hợp luyện, diễn tập VTH | 07 |  |  |  |  |
| Sáu  15 | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến. | 02 |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 11

*16NT-2024*

| Thứ | Nội dung | Tổng thời gian  (giờ) | Thời gian HL của từng phân đội | Cấp phụ trách | Địa điểm | SVật chất bảo đảm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày  Tháng | bVTĐ3 |
| HAI  11/11 | - Chào cờ, thông báo thời sự, duyệt đội ngũ | 01 |  | ct |  |  |
| - HC: Một số nội dung cần thực hiện trong hành, trú quân chiến đấu. | 02 | pct | bt |  |  |
| - CNTT:  + Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc DKX | 1,5 |  |  |  |
| + Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  |  |  |
| Ba  12/11 | - GDCT:  + Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị của Hồ Chí Minh. | 02 |  |  |  |  |
| + Chuyên đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới (Tài liệu nghiên | 03 |  |  |  |  |
| + Chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. | 02 |  |  |  |
| TƯ  13/11 | - TL: VVC: Luyện tập tổng hợp, kiểm tra. | 2,5 | pct |  |  |  |
| - ĐLQLBĐ: Đóng quân trong doanh trại, đóng quân nhà dân, đóng quân dã ngoại. | 02 | ct |  |  |
| - CNTT:  + Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 1,5 |  |  |  |
| + Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh. | 1,5 | 18.00 – 19.30 |  |  |  |
| -Năm  14/11 | - TL: VVC: Luyện tập tổng hợp, kiểm tra. | 01 |  |  |  |  |
| - ĐLĐN: Ôn bài 5: Động tác đi nghiêm, đứng lại. | 2,5 |  |  |  |  |
| - CNTT:  + Các thủ tục, quy tắc liên lạc VTĐ thoại: Quy tắc, thực hành liên lạc DKX | 01 |  |  |  |  |
| + Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  |  |  |  |