**Phụ lục III**

**KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN HẬU CẦN-KỸ THUẬT CHO CSM NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SĐ ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Sư đoàn)*

**I. CÔNG TÁC DOANH TRẠI**

Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho CSM. Trong đó cấp phát bổ sung 150 cặp giường sắt hai tầng và 1.119 bộ dụng cụ sinh hoạt cho các đơn vị huấn luyện CSM.

**II. CÔNG TÁC QUÂN Y**

**1. Kết quả phân loại sức khỏe ở địa phương**

Tổng: 2520 đ/c. Trong đó: Loại 1= 618, loại 2 = 1180, loại 3 = 722.

**2. Kết quả khám phúc tra sức khỏe tại 4 hội đồng**

a) Tổng: 2520. Loại 1 = 588; loại 2 = 1075; loại 3 = 857.

b) Chụp Quang tim phổi: 2520/2520.

c) XN HIV, ma túy, nhóm máu: 2520/2520.

d) Đã tiến hành cho 100% CSM và khung huấn luyện chiến sĩ mới uống Azicine 500 mg phòng chống não mô cầu.

e) Tiêm phòng vắc xin AT mũi 1 cho CSM vào 03/03/2024

**3. Kết quả khám phúc tra sức khỏe và tiêm AT mũi 2 cho 100% CSM sau 03 tháng huấn luyện**

- Kết quả: Loại 1: 1.298/2.520 đ/c = 51,51%, loại 2: 1.222/2.520 đ/c = 48,49%). Về cân nặng tỷ lệ tăng cân cao chiếm 57,03%, giảm cân chủ yếu trên các chiến sỹ có cân nặng đầu vào chiếm 8,43%, giữ nguyên cân nặng chiếm 34,54%.

- Kết quả tiêm AT mũi 2 đúng thời gian quy định, không có tai biến, biến chứng xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

**III. BẢO ĐẢM VŨ KHÍ HUẤN LUYỆN CSM**

Tiếp nhận vũ khí = 163 khẩu, trong đó: Trung liên = 56 khẩu, B41 = 58 khẩu, M79 = 49 khẩu từ kho Quân đoàn, biên chế cho các đơn vị bảo đảm huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024.

**IV. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN HẬU CẦN-KỸ THUẬT**

| **Đơn vị** | **Q.Số** | **KẾT QUẢ** | | | | | | | | **TLKG %** | **Xếp loại** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G** | **%** | **K** | **%** | **Đ** | **%** | **KĐ** | **%** |
| d1/e101 | 419 | 75 | 17.90 | 245 | 58.47 | 85 | 20.29 | 14 | 3.34 | 76.37 | Khá |
| d2/e101 | 421 | 81 | 19.24 | 254 | 60.33 | 78 | 18.53 | 8 | 1.90 | 79.57 | Khá |
| **e101** | **840** | **156** | **18.57** | **499** | **59.40** | **163** | **19.40** | **22** | **2.62** | **77.98** | **Khá** |
| d4/e95 | 417 | 87 | 20.86 | 241 | 57.79 | 74 | 17.75 | 15 | 3.60 | 78.66 | Khá |
| d6/e95 | 402 | 72 | 17.91 | 242 | 60.20 | 72 | 17.91 | 16 | 3.98 | 78.11 | Khá |
| **e95** | **819** | **159** | **19.41** | **483** | **58.97** | **146** | **17.83** | **31** | **3.79** | **78.39** | **Khá** |
| **e18** | **387** | **88** | **22.74** | **221** | **57.11** | **68** | **17.57** | **10** | **2.58** | **79.84** | **Khá** |
| d14 | 95 | 18 | 18.95 | 55 | 57.89 | 15 | 15.79 | 7 | 7.37 | 76.84 | Khá |
| d15 | 85 | 15 | 17.65 | 57 | 67.06 | 6 | 7.06 | 7 | 8.24 | 84.71 | Khá |
| d16 | 85 | 19 | 22.35 | 48 | 56.47 | 16 | 18.82 | 2 | 2.35 | 78.82 | Khá |
| d17 | 130 | 31 | 23.85 | 70 | 53.85 | 21 | 16.15 | 8 | 6.15 | 77.69 | Khá |
| d18 | 79 | 12 | 15.19 | 50 | 63.29 | 10 | 12.66 | 7 | 8.86 | 78.48 | Khá |
| ***Toàn f*** | ***2,520*** | ***498*** | ***19.76*** | ***1,483*** | ***58.85*** | ***445*** | ***17.66*** | ***94*** | ***3.73*** | ***78.6*** | ***Khá*** |