TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 8

*(Từ ngày 1 đến ngày 02/8)*

*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 |
| Năm  1/8 | Thực hiện ngày chính trị văn hoá tinh thần | 4,5 |  | CTV |  |  |
| CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  2/8 | Công tác canh phòng  Phương pháp nhận dạng người, giấy tờ | 1,5 |  | pct |  |  |
| - Công tác bảo vệ và lưu giữ hiện trường | 1,5 |  |  |  |
| - Động tác canh gác và xử trí một số tình huống trong canh gác. | 1,5 |  |  |  |
| - Động tác sử dụng công cụ hỗ trợ (dùi cui điện, bình xịt hơi cay, lựu đạn cay, khóa số 8, khiên...). | 2,5 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 8

*(Từ ngày 1 đến ngày 02/2)*

*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 |
| Năm  1/8 | Thực hiện ngày chính trị văn hoá tinh thần | 4,5 |  | CTV |  |  |
| CNTT: Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  2/8 | Công tác canh phòng  Phương pháp nhận dạng người, giấy tờ | 1,5 |  | pct |  |  |
| - Công tác bảo vệ và lưu giữ hiện trường | 1,5 |  |  |  |
| - Động tác canh gác và xử trí một số tình huống trong canh gác. | 1,5 |  |  |  |
| - Động tác sử dụng công cụ hỗ trợ (dùi cui điện, bình xịt hơi cay, lựu đạn cay, khóa số 8, khiên...). | 2,5 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu tháng 8

| 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 |
| SÁU  02/8 | Công tác canh phòng:  + Phương pháp nhận dạng người, giấy tờ. | 1,5 |  | pct |  |  |
| + Công tác bảo vệ và lưu giữ hiện trường | 1,5 |  |  |  |
| + Động tác canh gác và xử trí một số tình huống trong canh gác. | 1,5 |  |  |  |
| Động tác sử dụng công cụ hỗ trợ (dùi cui điện, bình xịt hơi cay, lựu đạn cay, khóa số 8, khiên...). | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  7/8 | VTĐ báo: |  |  | dt |  |  |
| HC CTT SSCĐ  + Huấn luyện nhận thức về các trạng thái SSCĐ, trình tự các bước chuyển | 4,5 |  |  |  |
| + Hành động của chỉ huy, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung). | 2,5 |  |  |  |
| VTĐ thoại: |  |  | CTVp/d |  |  |
| - GDCT: Bài 10: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. | 4,5 |  |  |  |
| - CNTT: Quy tắc thực hành liên lạc hướng | 2,5 |  | bt |  |  |
| TƯ  14./8 | VTĐ báo: | | | | | |
| HC CTT SSCĐ  Hành động của chỉ huy, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung). | 03 |  | dt |  |  |
| CNTT:  + Tính năng kỹ, chiến thuật, khai thác, sử dụng máy VTĐsn, VTĐ đa băng hiện có và một số máy VTĐ công nghệ mới. | 1,5 |  | pct |  |  |
| Giới thiệu công nghệ VTĐ mới (SDR, MESH, DSP, FPGA…) và các tính năng mới của máy VTĐ (nhảy tần, ALE, TSL, định vị…). | 1,5 |  | pct |  |  |
| ĐL: Thông tư 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 01 |  | dt |  |  |
| VTĐ thoại | | | | | |
| GDCT: Chuyên đề: Quán triệt, vận dụng các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thực tiễn phát huy, phát triển văn hóa quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. | 1,5 |  | CTVp/d |  |  |
| CNTT:  + Quy tắc thực hành liên lạc hướng | 1,5 |  | bt |  |  |
| + Quy tắc thực hành liên lạc mạng | 1,5 |  |  |  |
| + Quy tắc thực hành liên lạc vượt cấp | 2,5 |  |  |  |
| TƯ  21/8 | VTĐ báo: | | | | | |
| - ĐL QLBĐ: Khiếu nại, tố cáo. | 1,5 |  | dt |  |  |
| - GDCT : Nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn, Sư đoàn. | 03 |  | CTV/d |  |  |
| - CNTT: Tính năng kỹ, chiến thuật, khai thác, sử dụng máy VTĐsn, VTĐ đa băng hiện có và một số máy VTĐ công nghệ mới. | 2,5 |  | pct |  |  |
| VTĐ thoại: | | | | | |
| - TL: 4 thế phòng thủ, 4 thế ngã. | 02 |  | pdt |  |  |
| - CNTT :  + Quy tắc thực hành liên lạc mạng | 2,5 |  | bt |  |  |
| + Quy tắc thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh. | 2,5 |  | bt |  |  |
|  | VTĐ báo: | | | | | |
| TL: Chạy 1500 đến 3000m | 1,5 |  | dt |  |  |
| GDCT: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với gia đình, đơn vị, đồng chí, đồng đội (Tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan năm 2024). | 03 |  | CTV/d |  |  |
| CNTT:  + Tính năng kỹ, chiến thuật, khai thác, sử dụng máy VTĐsn, VTĐ đa băng hiện có và một số máy VTĐ công nghệ mới. | 1,5 |  | pct |  |  |
| Giới thiệu công nghệ VTĐ mới (SDR, MESH, DSP, FPGA…) và các tính năng mới của máy VTĐ (nhảy tần, ALE, TSL, định vị…). | 01 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 8

*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  05/8 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| HC: Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 1,5 |  | pct |  |  |
| - CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế | 02 |  | bt |  |  |
| Quy tắc thực hành liên lạc mạng. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba  06/8 | GDCT:  Bài 10: Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. | 07 |  | ctv |  |  |
| Tư  07/8 | KT: Những hư hỏng thông thường của VKTBKT và cách khắc phục. | 02 |  | pct |  |  |
| - CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế | 2,5 |  | bt |  |  |
| Quy tắc thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Năm  08/8 | ĐL: Chỉ thị 91/CT-BQP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng BQP về tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quân đội | 1,5 |  | ct |  |  |
| CNTT: Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 03 |  | bt |  |  |
| Quy tắc thực hành liên lạc mạng | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  09/8 |  |  |  |  |  |  |
| BDCB: quy tắc thực hành liên lạc mạng |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 8

*16NT-2024*

| 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 | bVTĐ3 |
| Hai  5/8 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| CCT SSCĐ: Huấn luyện nhận thức về các trạng thái SSCĐ, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ. | 4,5 |  | pct |  |  |
| Hành đông của chỉ huy, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung).mặt nạ. | 1,5 |  |  |  |
| Ba  6/8 | CCT SSCĐ: Hành đông của chỉ huy, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung). | 4,5 |  | pct |  |  |
| CNTT: Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Tư  7/8 | KT: Những quy định bảo đảm an toàn khi tiếp xúc, sử dụng TBKT. | 1,5 |  | pct |  |  |
| KTCĐBB: Huấn luyện quy tắc BĐAT; quán triệt các văn bản, hướng dẫn về BĐAT trong kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ thật. | 1,5 |  | bt |  |  |
| CNTT: Lý thuyết cơ bản về công nghệ thông tin | 1,5 |  | bt |  |  |
| Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Năm  08/8 | CNTT: Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 02 |  | bt |  |  |
| Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS. | 2,5 |  |  |  |
| KTCĐBB: Huấn luyện quy tắc BĐAT; quán triệt các văn bản, hướng dẫn về BĐAT trong kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ thật. | 2,5 |  |  |  |
| sáu  09/8 |  |  |  |  |  |  |
| BDCB: CNTT :Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 02 |  | bt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 03 tháng 8

*(Từ ngày 12 đến ngày 18/8)*

*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 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| HC: Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 01 |  | bt |  |  |
| CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba | GDCT: Bài 11: Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. | 07 |  | ctv |  |  |
| Tư | CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  |  |  |
| 2,5 | 18.30 – 21.00 |  | Hộp mật ngữ hl đêm, đèn pin |
| Năm | KT: Những hư hỏng thông thường của VKTBKT và cách khắc phục. | 1,5 |  | pct |  |  |
| CNTT  - Quy tắc thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh. | 02 |  |  |  |  |
| - Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 01 |  |  |  |  |
| 2,5 | 18.30 – 21.00 |  |  | Hộp mật ngữ hl đêm, đèn pin |
| SÁU | BDCB: thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 03 tháng 8

*(Từ ngày 12 đến ngày 18/8)*

*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 | bVTĐ2 |
| Hai | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| Những quy định bảo đảm an toàn khi tiếp xúc, sử dụng TBKT. | 1,5 |  | pct |  |  |
| CNTT:  Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 02 |  | bt |  |  |
| Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS. | 2,5 |  |  |  |  |
| Ba | GDCT: Bài 2: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia | 07 |  | ctv |  |  |
| TƯ | CHCN: Cách làm bè, mảng bằng vật liệu tại chỗ; cách chèo, chống bè, mảng và thuyền để cấp cứu, vận chuyển người, VKTB và vật chất ra khỏi vùng lũ lụt | 1,5 |  | pct |  |  |
| KTCĐBB:  Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày. | 1,5 |  | bt |  |  |
| CNTT:  lý thuyết cơ bản về công nghệ thông tin | 1,5 |  | bt |  |  |
| Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 2,5 |  |  |  |  |
| Năm | TL: Bơi, lặnc cứu đuối, hô hấp nhân tạo | 2,5 |  | bt |  |  |
| CNTT  Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS | 02 |  |  |  |
| . Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện. | 2,5 |  |  |  |
| SÁU | BDCB: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 04 tháng 8

*(Từ ngày 19 đến ngày 25/8)*

*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 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| CNTT:  Quy tắc thực hành liên lạc mạng | 02 |  | bt |  |  |
| Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 1,5 |  | bt |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |
| Ba | GDCT:  Chuyên đề 2: Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng. | 02 |  | ctv |  |  |
| CNTT: Tính năng các máy VTĐ được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Tư | ĐL:  Chỉ thị 91/CT-BQP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng BQP về tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Quân đội | 1,5 |  | bt |  |  |
| CNTT:  Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 03 |  |  |  |
| Quy tắc thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh. | 2,5 |  |  |  |
| Năm | HC: Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 02 |  | bt |  |  |
| - Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  |  |  |  |
| 2,5 | 18.30 – 21.00 |  |  | Hộp mật ngữ hl đêm, đèn pin |
| SÁU | BDCB: thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 04 tháng 8

*(Từ ngày 19 đến ngày 25/8)*

*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 | bVTĐ2 |
| Hai | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| CHCN:  Cách làm bè, mảng bằng vật liệu tại chỗ; cách chèo, chống bè, mảng và thuyền để cấp cứu, vận chuyển người, VKTB và vật chất ra khỏi vùng lũ lụt | 02 |  | pct |  |  |
| CNTT:  Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 1,5 |  | bt |  |  |
| Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba | GDCT:  Bài 3: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo | 07 |  | ctv |  |  |
| Tư | KTCĐBB:  Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày. | 2,5 |  | bt |  |  |
| CNTT:  Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS. | 02 |  |  |  |
| Một số trang bị, khí tài chuyển tiếp VTĐ và thông tin VTĐ khác. | 2,5 |  |  |  |
| Năm | CTBB: Tổ BB trong chiến đấu tiến công. | 02 |  | bt |  |  |
| CNTT:  .Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 2,5 |  |  |  |
| Một số loại anten, phi đơ thường dùng trong TTQS | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 05 tháng 8

*(Từ ngày 26 đến ngày 01/9)*

*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 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| HC: Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 1,5 |  | bt |  |  |
| CNTT: Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |
| Ba | KT: Những hư hỏng thông thường của VKTBKT và cách khắc phục | 1,5 |  | pct |  |  |
| DLĐN: Động tác chào | 01 |  | bt |  |  |
| CNTT: Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |
| 2,5 |  |  |  |  |
| Tư | DLĐN: Động tác chào | 02 |  | bt |  |  |
| CNTT: Mật ngữ M82; thực hành mã, dịch điện bằng mật ngữ M82 | 2,5 |  |  |  |
| 2,5 | 18.30 – 21.00 |  |  |
| Năm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SÁU | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập công sự điện đài loại mang xách. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 05 tháng 8

*(Từ ngày 26 đến ngày 01/9)*

*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 | bVTĐ2 |
| Hai | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  | dt,ctvd |  |  |
| KTCĐBB:  Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày. | 02 |  | bt |  |  |
| CNTT:  Một số trang bị, khí tài chuyển tiếp VTĐ và thông tin VTĐ khác. | 1,5 |  | bt |  |  |
| Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba | CTBB: Tổ BB trong chiến đấu tiến công. | 1,5 |  |  |  |  |
| GDCT: Quán triệt, học tập Nghị quyết của Sư đoàn, đơn vị. | 02 |  | CTV |  |  |
| CNTT:  Một số trang bị, khí tài chuyển tiếp VTĐ và thông tin VTĐ khác. | 01 |  | bt |  |  |
| Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Tư | CTBB: Tổ BB trong chiến đấu tiến công. | 2,5 |  | bt |  |  |
| CNTT:  Một số trang bị, khí tài chuyển tiếp VTĐ và thông tin VTĐ khác. | 02 |  |  |  |
| Tính năng các máy Vô tuyến điện được biên chế. | 2,5 |  |  |  |
| Năm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SÁU | BDCB: Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập công sự điện đài loại mang xách. | 02 |  | bt |  |  |