TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 6

*(Từ ngày 03 đến ngày 09/6)*

*16NT-2023*

| 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 |
| Hai  03/6 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| - CTBB  Tiểu đội, đài, trạm đánh địch bảo vệ mục tiêu, trận địa. | 1,5 |  | bt |  |  |
| - DLQLBĐ:  Một số nội dung về nghi lễ trong Quân đội (động tác trao, nhận thưởng). | 02 |  | ct |  |  |
| Các thủ tục, quy tắc liên lạc:  + Quy tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh.  + Quy tắc, thực hành liên lạc ĐKX. | 01 |  | bt |  |  |
| 1,5 |  | bt |  |  |
| Ba  04/6 | HLHC:  Một số vấn đề về quản lý, sử dụng quân trang trong Quân đội; kiến thức cơ bản về tăng gia sản xuất. | 02 |  | pct |  |  |
| ĐLQLBĐ:  + Ôn luyện | 2,5 |  | ct |  |  |
| Các thủ tục, quy tắc liên lạc:  + Quy tắc, thực hành liên lạc ĐKX. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Tư  05/6 | Các thủ tục, quy tắc liên lạc:  + Quy tắc, thực hành liên lạc ĐKX. | 2,5 |  | bt |  |  |
| HL kỹ thuật  + Phân cấp chất lượng và đồng bộ VKTBKT. | 02 |  | pct |  |  |
| ĐLQLBĐ:  + Ôn luyện | 2,5 |  | ct |  |  |
| Năm  06/6 | Thực hiện ngày chính trị văn hoá tinh thần. | 4,5 |  | CTV |  |  |
| - Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  07/6 | TQGA: |  |  |  |  |  |
| BDCD:  Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 6

*(Từ ngày 03 đến ngày 09/6)*

*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 |
| Tư  05/6 | HLHC  Công tác hậu cần ở phân đội. | 02 |  | pct |  |  |
| Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành:  +Quy tắc an toàn, nguồn điện thông tin. | 2,5 |  | bt |  |  |
| + Lý thuyết về truyền sóng VTĐ. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Năm  06/6 | Thực hiện ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở | 4,5 |  | CTV |  |  |
| Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành:  +Quy tắc an toàn, nguồn điện thông tin. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Sáu  07/6 | - TQGA: |  |  |  |  |  |
| - BDCB:  Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập mật ngữ M82. | 02 |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 01 tháng 6

*(Từ ngày 03 đến ngày 09/6)*

*4NT*

| 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 |  |
| Tư  05/6 | HLKT: Huấn luyện nghiệp vụ công tác kỹ thuật | 01 |  | dt |  |  |
| HL ĐLQLBĐ: Phòng gian, giữ bí mật | 01 |  |  |  |
| HL ĐLĐN: Bài 10: Chào tại chỗ có súng | 1,5 |  |  |  |
| HLTL: Vượt vật cản | 01 |  |  |  |
| HL Phòng hóa phổ thông: Tác dụng, tính năng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản mặt nạ | 2,5 |  |  |  |
| Tư  12/6 | 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. | 04  01 |  | CTV/d |  |  |
| HLHC:  Một số vấn đề quản lý, sử dụng quân trang trong quân đội; sử dụng và bảo quản xăng dầu; một số vấn đề cần thiết về công tác vận tải quân sự. | 02 |  | dt |  |  |
| Tư  19/6 | HLKT: Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 01 |  |  |  |  |
| HL ĐLQLBĐ: Quy định phòng chống cháy nổ | 1,5 |  |  |  |  |
| HLTL: Luyện tập, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. | 02 |  |  |  |  |
| HL CNTT:  HLCMNV VTĐ báo: Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức, phương thức liên lạc VTĐ báo. | 2,5 |  | DT 15w |  |  |
| Tư  26/6 | Huấn luyện KTCĐBB  KTBS AK bài 1: Bắn mục tiêu ẩn, hiện ban ngày. | 1,5 |  | dt |  |  |
| Huấn luyện Cứu hộ, cứu nạn: Xử lý một số tình huống cháy, sập đổ công trình. | 1,5 |  | dt |  |  |
| HL CNTT:  HLCMNV VTĐ báo: Nâng tốc độ phát báo chữ cái, số tắt 115 c/p | 1,5 |  | DT 15w |  |  |
| Huấn luyện CTBCHT: Tổ bộ binh trong chiến đấu phòng ngự. | 2,5 |  | dt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*16NT-2023*

| 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 |
| Hai  10/6 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| - HLTL:  Chạy 3000m vũ trang vượt chướng ngại vật: Hoàn thiện bài tập (tập tổng hợp), kiểm tra. | 1,5 |  | bt |  |  |
| - HLHC  Công tác doanh trại ở đơn vị | 02 |  | pct |  |  |
| - HL CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba  11/6 | GDCT:  Bài 9: Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. | 07 |  | CTV |  |  |
| Tư  12/6 | HL ĐLĐN:  Đội ngũ đơn vị: Ôn luyện | 2,5 |  | bt |  |  |
| HL PHPT  Hành động của bộ đội khi địch tập kích vũ khí hủy diệt lớn và khi vòng vượt qua khu nhiễm. | 02 |  | pct |  |  |
| - HL CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Năm  13/6 | HL CTBB:  Tiểu đội, đài, trạm đánh địch bảo vệ mục tiêu, trận địa. | 02 |  | bt |  |  |
| HL ĐLĐN:  Đội ngũ đơn vị: Ôn luyện | 2,5 |  | bt |  |  |
| HL CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |  |
| Sáu  14/6 | TQGA:  Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành  - Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. |  |  |  |  |  |
| BDCD:  Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện thực hàn mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*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 | bVTĐ2 |
| Hai  10/6 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| HL CNTT:  - Quy tắc an toàn, nguồn điện thông tin. | 02 |  | bt |  |  |
| - Lý thuyết cơ bản về Công nghệ thông tin | 1,5 |  |  |  |
| - Lý thuyết về truyền sóng VTĐ | 2,5 |  |  |  |
| Ba  11/6 | GDCT:  Bài 1: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. | 07 |  | CTV |  |  |
| Tư  12/6 | HL ĐL: Thông tư 143/2023/TT-BQP của Bộ trưởng BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam | 1,5 |  | ct |  |  |
| HL CNTT  - Tính năng các máy VTĐ được biên chế 811/s | 1,5 |  | bt |  |  |
| - Lý thuyết về truyền sóng VTĐ. | 02 |  |  |  |
| - Lý thuyết cơ bản về Công nghệ thông tin | 02 |  |  |  |
| Năm  13/6 | HL ĐL: Thông tư 143/2023/TT-BQP của Bộ trưởng BQP quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam | 1,5 |  | ct |  |  |
| HL CNTT:  - Một số loại cáp thông tin. | 01 |  | bt |  |  |
| - Bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị | 02 |  |  |  |
| - Tính năng các máy VTĐ được biên chế (máy 812) | 2,5 |  |  |  |  |
| Sáu  14/6 | TQGA: Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức và phương thức liên lạc VTĐ thoại | 2,5 |  |  |  |  |
| BDCD:  Tổ chức, phương pháp duy trì tiểu đội luyện thực hàn mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 02 |  | bt |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*4nt - VTĐthoại*

| 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 | Giáo dục chính trị: Quán triệt, học tập Nghị quyết; phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung khác.:  - Học tập Nghị quyết của Đảng ủy Tiểu đoàn, chi bộ. | 01 |  | CTVp/d |  |  |
| Kiểm tra nhận thức chính trị | 04 |  | bt |  |  |
| Huấn luyện công tác Hậu cần:  - Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn. | 2,5 |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*16NT-2023*

| 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 |
| Hai  10/6 | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| - HLTL:  Chạy 3000m vũ trang vượt chướng ngại vật: Hoàn thiện bài tập (tập tổng hợp), kiểm tra. | 1,5 |  | pct |  |  |
| - CT  Tiểu đội, đài, trạm đánh địch bảo vệ mục tiêu, trận địa. | 02 |  | bt |  |  |
| - CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Ba  11/6 | GDCT:  Kiểm tra nhận thức chính trị | 06 |  | CTV |  |  |
| - CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 01 |  | bt |  |  |
| Tư  12/6 | KTCĐBB  Huấn luyện lựu đạn bài 2: Ném lựu đạn trúng mục tiêu ban ngày. | 2,5 |  | bt |  |  |
| CNTT  Công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 02 |  | bt |  |  |
| - CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |
| Năm  13/6 | KTCĐBB  Huấn luyện lựu đạn bài 2: Ném lựu đạn trúng mục tiêu ban ngày | 2,5 |  | bt |  |  |
| CNTT  Công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 02 |  | bt |  |  |
| - CNTT:  Mật ngữ M82, thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82. | 2,5 |  | bt |  |  |  |
| Sáu  14/6 | TQGA:  Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành  - Công sự điện đài VTĐ loại mang xách. |  |  |  |  |  |
| BDCD:  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 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*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 | bVTĐ2 |
|  | - Chào cờ, thông báo chính trị | 01 |  |  |  |  |
| CNTT  - Một số biện pháp phòng chống tác chiến điện tử. | 01 |  | bt |  |  |
| - Kỷ luật thông tin VTĐ; chức trách, nhiệm vụ chiến sỹ VTĐ. | 2,5 |  |  |  |
| - Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức và phương thức liên lạc VTĐ thoại | 2,5 |  |  |  |
|  | TL:  Bơi ứng dụng: Bơi ngửa, lặn | 01 |  | bt |  |  |
| CNTT  - Một số biện pháp phòng chống tác chiến điện tử. | 01 |  |  |  |
| - Kỷ luật thông tin VTĐ; chức trách, nhiệm vụ chiến sỹ VTĐ. | 2,5 |  |  |  |
| - Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức và phương thức liên lạc VTĐ thoại | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

TIẾN TRÌNH BIỂU

Huấn luyện chiến đấu 02 tháng 6

*(Từ ngày 10 đến ngày 16/6)*

*4nt*

| 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 |
|  | VTĐ báo | | | | | |
| Tư | CNTT  Nâng tốc độ phát báo chữ cái, số tắt 115 c/p. | 01 |  | bt |  |  |
| CHCN: Xử lý một số tình huống cháy, sập đổ công trình. | 1,5 |  | pct |  |  |
| KTCĐBB: Bắn súng AK bài 1: Bắn mục tiêu ẩn, hiện ban ngày. | 1,5 |  |  |  |
| CT: Tổ bộ binh trong chiến đấu phòng ngự | 2,5 |  |  |  |  |
| VTĐ thoại | | | | | |
| CT: Tổ bộ binh trong chiến đấu phòng ngự | 1,5 |  |  |  |  |
| HC: Kiểm tra kết thúc huấn luyện | 02 |  |  |  |  |
| KT: Kiểm tra kết thúc huấn luyện | 01 |  |  |  |  |
| ĐLĐN: Kiểm tra | 01 |  | bt |  |  |
| CNTT: Quy ước liên lạc VTĐ. | 1,5 |  | bt |  |  |