SƯ ĐOÀN 325

**PHÒNG THAM MƯU**

**MẬT**

**Quyển số: 01**

**KẾ HOẠCH**

**HUẤN LUYỆN CHIẾN SĨ MỚI NĂM 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | QUÂN ĐOÀN 2 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | **SƯ ĐOÀN 325** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |  |  | | Số: QĐ-SĐ | *Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2023* |   **QUYẾT ĐỊNH**  **Phê duyệt kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023**  **SƯ ĐOÀN TRƯỞNG**  *Căn cứ hướng dẫn số 28/HD-BTM ngày 13 tháng 01 năm 2023 về chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của Bộ Tham mưu Quân đoàn;*  *Xét đề nghị của đồng chí Tham mưu trưởng Sư đoàn.*    **QUYẾT ĐỊNH:**  **Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 số 82/KH-PTM ngày 30 tháng 01 năm 2023.  **Điều 2.**Một số nội dung cần bổ sung và tập trung tổ chức thực hiện:  a) Bổ sung:  ..........................................................................................................................................................................................................................  ..........................................................................................................................................................................................................................  b) Tập trung tổ chức thực hiện:  ...........................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................................  **Điều 3.** Thủ trưởng Phòng Tham mưu Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  **KT. SƯ ĐOÀN TRƯỞNG**  **PHÓ SƯ ĐOÀN TRƯỞNG** |

|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **PHÒNG THAM MƯU** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: 82/KH-PTM | *Bắc Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023**

**I. NHIỆM VỤ**

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 của Tư lệnh Quân đoàn. Tập trung giáo dục cho bộ đội vững vàng về tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng về phẩm chất, đạo đức cách mạng ý thức tổ chức kỷ luật, quán triệt sâu sắc về phương hướng, nhiệm vụ, mức độ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện cho chiến sĩ mới, trên cơ sở đó để xây dựng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

- Tổ chức huấn luyện chặt chẽ các nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023; thực hiện các chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc ngay từ tuần đầu.

**II. YÊU CẦU**

- Đối với huấn luyện cán bộ: Chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, thực hiện huấn luyện chặt chẽ ngay từ ngày đầu, tuần đầu;duy trì nghiêm các bước thao trường, tổ chức huấn luyện và ôn luyện khoa học, kết thúc buổi học phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả.

- HSQ chỉ huy: Nắm chắc nội dung, tổ chức duy trì, điều hành ôn luyện bảo đảm đúng nguyên tắc phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị đảm nhiệm.

- Huấn luyện phân đội: Tập trung huấn luyện các nội dung: GDCT, Hậu cần, Kỹ thuật, Điều lệnh, Thể thao, Kỹ thuật chiến đấu bộ binh (Kỹ thuật bắn súng, Thuốc nổ, lựu đạn, công sự ngụy trang, vật cản), Chiến thuật (Từng người và tổ bộ binh)**.** Trọng tâm: Nội dung kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật lựu đạn, kỹ thuật thuốc nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

**III. THỜI GIAN**

**1. Thời gian huấn luyện chung**

- Tổng thời gian huấn luyện 3 tháng.

- Thời gian huấn luyện chính khóa: 3 tháng x 20 ngày = 60 ngày x 07 giờ = 420 giờ + 04 giờ bù (ngày VHCTTT, giáo dục truyền thống đơn vị = 02 giờ; ôn luyện chiến thuật = 02 giờ) = 424 giờ.

- Thời gian không huấn luyện theo chương trình = 38 giờ.

+ Nghỉ bù 30/4 (30/4 vào chủ nhật) và nghỉ 01/5 = 14 giờ

+ Cơ động, luyện tập chuẩn bị tuyên thệ = 17 giờ.

+ Ra quân huấn luyện năm 2023 (Thực hiện vào ngày 01/3) = 07 giờ.

**2. Thời gian huấn luyện từng môn học**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **TỈ LỆ (%)** | **THỜI GIAN (GIỜ)** |
|  | **Tổng thời gian** | **100%** | **420** |
| 1 | - Giáo dục chính trị. | 16,2% | 68 |
| 2 | - Huấn luyện quân sự. | 78,5% | 330 |
| 3 | - Huấn luyện công tác Hậu cần. | 3,3% | 14 |
| 4 | - Huấn luyện công tác kỹ thuật. | 2% | 08 |

**3. Thời gian huấn luyện quân sự**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **TỈ LỆ (%)** | **THỜI GIAN (GIỜ)** |
| 1 | - Điều lệnh, xây dựng chính quy. | 15,75% | 52 |
| 2 | - Thể lực. | 14,55% | 48 |
| 3 | - Kỹ thuật chiến đấu bộ binh. | 40% | 132 |
| 4 | - Chiến thuật binh chủng hợp thành. | 29,70% | 98 |

**V. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN**

| **STT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thời gian huấn luyện** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng** | **Tuần 1** | **Tuần 2** | **Tuần 3** | **Tuần 4** | **Tuần 5** | **Tuần 6** | **Tuần 7** | **Tuần 8** | **Tuần 9** | **Tuần 10** | **Tuần 11** | **Tuần 12** | **Tuần 13** | **Tuần 14** |
| 1/3  01-03 | 2/3  06-10 | 3/3  13-17 | 4/3  20-24 | 5/3  27-31 | 1/4  03-07 | 2/4  10-14 | 3/4  17-21 | 4/4  24-28 | 1/5  01-05 | 2/5  08-12 | 3/5  15-19 | 4/5  22-26 | 5/5  29-31 |
|  | **\* Tổng thời gian** | **462** | **21** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **21** |
|  | **\* Thời gian không huấn luyện theo chương trình** | **38** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **0** | **0** | **0** | **17** |
|  | **- Nghỉ bù 30/4 (30/4 vào Chủ nhật) và nghỉ 01/5** | **14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14** |  |  |  |  |
|  | **- Cơ động, ôn luyện, luyện tập chuẩn bị tuyên thệ** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
|  | **- Ra quân huấn luyện năm 2023; tổ chức ngày chạy thể thao (CISM); phát động, mạn đàm các chỉ tiêu thi đua** | **07** | **07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\* Thời gian huấn luyện theo chương trình** | **424** | **14** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **35** | **21** | **35** | **35** | **35** | **04** |
|  | **(Ghi chủ: 424/420 giờ. Thừa 04 giờ bù VHCTTT, giáo dục truyền thống đơn vị = 02 giờ; ôn luyện chiến thuật 02 giờ).** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Giáo dục Chính trị** | **70** | **4,5** | **5,0** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **5,0** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **4,5** | **4,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **1** | **Thông báo chính trị - thời sự** | **06** |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **Giáo dục truyền thống đơn vị: Lên lớp, xem phim truyền thống, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống…** | **4,5** | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài: Giáo dục truyền thống đơn vị | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Giáo dục cơ bản: Tài liệu học tập chính trị của chiến sĩ mới, xuất bản năm 2017 (6 bài x 06 giờ)** | **42** |  |  | **07** | **07** | **07** |  | **07** | **07** | **07** |  |  |  |  |  |
|  | Bài 1: Truyền thống của dân tộc và QĐND Việt Nam | 07 |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện QĐNDVN. | 07 |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 3: Bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam | 07 |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 4: Một số vấn đề về dân chủ và kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam | 07 |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 5: Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong giai đoạn mới | 07 |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 6: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Ngày chính trị văn hóa tinh thần** | **13,5** |  | **4,5** |  |  |  | **4,5** |  |  |  | **4,5** |  |  |  |  |
| **5** | **Kiểm tra đánh giá kết quả** | **04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
| **B.** | **Huấn luyện quân sự** | **332** | **7,5** | **26** | **25,5** | **25,5** | **26,5** | **30** | **25,5** | **26,5** | **27,5** | **16,5** | **29,5** | **32,5** | **29,5** | **3,5** |
| **I.** | **Huấn luyện Điều lệnh, xây dựng chính quy** | **52** | **04** | **7,5** | **7,5** | **6,5** | **4,5** | **5,5** | **1,5** | **3,5** | **0,5** |  | **2,5** | **02** | **06** | **0,5** |
| **1** | **Chào cờ duyệt đội ngũ** | **06** |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **Quy định chung của Điều lệnh QĐNDVN** | **02** | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Điều lệnh quản lý bộ đội** | **14** | **02** |  | **01** | **02** |  | **02** |  | **02** |  |  |  | **1,5** | **3,5** |  |
|  | Bài 1: Chế độ sinh hoạt, học tập công tác trong trong ngày, trong tuần và hướng dẫn thực hiện chế độ trong ngày, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại. | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 2: Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục QĐNDVN | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 3: Chức trách quân nhân, chức trách chiến sĩ, mối quan hệ quân nhân | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 4: Lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi. 10 lời thề, 12 điều kỷ luật | 02 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 5: Quy định đóng quân canh phòng | 02 |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 6: Học các quy định về chế độ chính quy; các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ và đơn vị | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Bài 7: Hình thức khen thưởng, xử phạt đối với HSQ-BS và cách tiến hành | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| **4** | **Điều lệnh đội ngũ** | **28** |  | **07** | **06** | **04** | **04** | **03** | **01** | **01** |  |  | **02** |  |  |  |
| **4.1** | **ĐLĐN từng người không có súng** | **09** |  | **02** | **02** | **02** | **01** | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 1: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ | 01 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 2: Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy; bỏ mũ, đặt mũ, đội mũ | 01 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 3: Động tác chào | 02 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 4: Đi đều, đứng lại, đổi chân, giậm chân | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 5: Đi nghiêm, đứng lại | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 6: Động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào | 02 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **ĐLĐN từng người có súng** | **11** |  | **03** | **01** | **01** | **02** | **01** | **01** | **01** |  |  | **01** |  |  |  |
|  | Bài 1: Khám súng | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 2: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ có súng | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 3: Đặt súng, trao súng | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 4: Ngồi xuống, đứng dậy, tiến, lùi, qua phải, qua trái có súng | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 5: Sửa dây súng | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 6: Mang súng, xuống súng | 01 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 7: Đeo súng, xuống súng | 01 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 8: Treo súng, xuống súng | 01 |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 9: Giương lê, gập lê; vác súng, xuống súng | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 10: Hành tiến có súng và chào trong hành tiến có súng. | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| **4.3** | **ĐLĐN đơn vị** | **08** |  | **02** | **03** | **01** | **01** |  |  |  |  |  | **01** |  |  |  |
|  | Bài 1: Đội ngũ tiểu đội | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 2: Tiểu đội BB khám súng, giá súng, lấy súng, đặt súng | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 3: Đội ngũ trung đội | 02 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 4: Ra khỏi hàng về vị trí ở đội ngũ trung đội | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 5: Trung đội BB khám súng, giá súng, đặt súng | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bài 6: Đội ngũ đại đội | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |
| **5** | **Kiểm tra kết thúc huấn luyện điều lệnh** | **02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| **II.** | **Huấn luyện Thể lực** | **48** | **02** | **02** |  |  | **2,5** | **6,5** | **6,5** | **6,5** | **04** | **04** | **04** | **04** | **06** |  |
| **1** | **Huấn luyện thể dục sáng, võ thể dục** | **6,5** | **2** | **2** |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể dục tay không (bài 1,2) | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thể dục tay không (bài 3,4) | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8 thế đứng liên hoàn, 16 động tác võ thể dục | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Huấn luyện co tay xà đơn, chống đẩy xà kép** | **1,5** |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Huấn luyện chạy 100m, cử tạ, gánh tạ** | **1,5** |  |  |  |  |  |  | **1,5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Huấn luyện nhảy xa, bật xa 3 bước không chạy đà, nhảy cao** | **2,5** |  |  |  |  |  |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Huấn luyện bơi ếch** | **32** |  |  |  |  |  | **05** | **05** | **04** | **04** | **04** | **04** | **04** | **02** |  |
|  | Buổi 1: Các động tác làm quen nước, kiểm tra trình độ ban đầu, phân nhóm theo trình độ | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2: Giới thiệu động tác bơi ếch; động tác chân, tay ếch; động tác thở | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3: Hoàn thiện động tác chân ếch, tay ếch, động tác thở | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 4: Động tác phối hợp tay - thở, tay - chân, và tay - chân - thở | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 5, 6: Hoàn thiện động tác phối hợp tay - chân - thở | 04 |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 7, 8: Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 9, 10: Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch cự ly 15-25m | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |
|  | Buổi 11, 12: Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch cự ly 25-50m | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
|  | Buổi 13,14: Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch cự ly 50-75m | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |
|  | Buổi 15: Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch cự ly 75-100m | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| **6** | **Kiểm tra** | **04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **04** |  |
|  | Chạy 100m, co tay xà đơn | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
|  | Bơi ếch 50m | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| **III.** | **Huấn luyện Kỹ thuật chiến đấu BB** | **132** | **1,5** | **11** | **12** | **13** | **9,5** | **10,5** | **10** | **09** | **12** | **6,5** | **14,5** | **17,5** | **05** |  |
| **1** | **Huấn luyện bắn súng AK bài 1: Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày** | **63** |  | **07** | **7,5** | **8,5** | **06** | **6,5** | **04** | **4,5** | **06** | **4,5** | **04** | **4,5** |  |  |
|  | Buổi 1: Tính năng, cấu tạo, giữ gìn súng đạn và ngắm bắn:  - Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính của súng đạn.  - Chuyển động các bộ phận của súng; hiện tượng nguyên nhân xảy ra hỏng hóc và cách sửa chữa; tháo và lắp súng thông thường ban ngày; giữ gìn, lau chùi bảo quản, kiểm tra súng đạn để bắn.  - Đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, ảnh hưởng của đường ngắm sai đến kết quả bắn. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2: Sức giật, góc nẩy và cách dùng súng: - Sức giật của súng, góc nẩy và nguyên nhân; biện pháp khắc phục để bắn trúng mục tiêu. - Tư thế động tác bắn. | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3: Quy tắc và ngắm bắn:  - Quan sát phát hiện, ước lượng cụ ly mục tiêu, báo cáo đặc điểm yêu cầu bắn mục tiêu ẩn hiện chọn vị trí bắn, thước ngắm, điểm ngắm.   - Tập ngắm ngắm bia chỉ đỏ ngắm chụm, ngắm trúng. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 4: Bắn trong khi vận động và ngắm bắn:  - Tư thế động tác bắn trong khi vận động.  - Tập ngắm ngắm bia chỉ đỏ ngắm chụm, ngắm trúng. | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 5, 6: Luyện tập tư thế động tác bắn, tập ngắm bia chỉ đỏ, ngắm chụm, ngắm trúng | 04 |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 7: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 4 cố định | 02 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 8, 9: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 4 ẩn hiện | 04 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Buổi 10: Bắn tập vào mục tiêu bia số 4*** | ***4,5*** |  |  |  | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 11: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 7 cố định | 02 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 12, 13: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 7 ẩn hiện | 04 |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Buổi 14: Bắn tập vào mục tiêu bia số 7*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 15: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 8 cố định | 02 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 16, 17: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 8 ẩn hiện | 04 |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Buổi 18: Bắn tập vào mục tiêu bia số 8*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 19, 20, 21: Tập bắn tổng hợp vào mục tiêu bia số 4, 7, 8 ẩn hiện | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |
|  | ***Buổi 22: Bắn tập tổng hợp vào mục tiêu bia số 4,7,8 ẩn hiện*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |  |  |
|  | Buổi 23, 24: Tập tổng hợp theo điều kiện kiểm tra | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
|  | ***Buổi 25: Kiểm tra bắn đạn thật*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |
| **2** | **Huấn luyện lựu đạn bài 1** | **19** |  | **02** |  | **02** |  | **02** | **02** | **4,5** |  |  | **02** | **4,5** |  |  |
|  | Buổi 1: Tính năng, cấu tạo, chuyển động, kiểm tra, gữ gìn chuẩn bị lựu đạn | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2 Tư thế, động tác ném lựu đạn | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3,4: Luyện tập tư thế động tác ném lựu đạn | 04 |  |  |  |  |  | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 5: Luyện tập tư thế đứng ném lựu đạn: Ném tập lựu đạn nổ nhiều lần | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 6: Luyện tập tổng hợp theo điều kiện kiểm tra | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |
|  | ***Buổi 7: Kiểm tra ném lựu đạn thật*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |
| **3** | **Huấn luyện thuốc nổ bài 1: Dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu ban ngày và ban đêm** | **19** |  | **02** | **2,5** |  | **02** |  | **02** |  | **02** |  | **04** | **4,5** |  |  |
|  | Buổi 1: Tính năng, tác dụng một số loại thuốc nổ thường dùng, cấu tạo, tác dụng giữ gìn và cách chắp nối đồ dùng gây nổ (kíp thường) | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2: Cách gói buộc lượng nổ khối, dài; liên kết đồ dùng gây nổ với lượng nổ (kíp thường). | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3: Luyện tập gói buộc các loại lượng nổ, liên kết đồ dùng gây nổ với lượng nổ | 02 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 4: Cách mang vác và chọn điểm đặt  - Mang vác lượng nổ khi hành quân và tiếp cận mục tiêu.  - Chọn điểm đặt, động tác đặt và phát lửa gây nổ lượng nổ đánh phá mục tiêu | 02 |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 5: Luyện tập gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ và dùng lượng nổ đánh phá mục tiêu ban đêm. | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 6, 7: Luyện tập tổng hợp theo điều kiện kiểm tra. | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |
|  | ***Buổi 8: Kiểm tra gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ và dùng lượng nổ thật đánh phá một số mục tiêu*** | ***4,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***4,5*** |  |  |
| **4** | **Huấn luyện công sự, ngụy trang bài 1: Công sự bắn của từng người và khẩu đội** | **13** |  |  | **02** | **2,5** |  |  | **02** |  | **02** |  |  | **02** | **2,5** |  |
|  | Buổi 1: Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu làm công sự, ngụy trang; hình dáng, kích thước công sự bắn | 02 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2: Tư thế động tác phác họa, đào và ngụy trang công sự; luyện tập đào và ngụy trang công sự từng người | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3, 4, 5: Luyện tập đào và ngụy trang công sự. | 06 |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | ***Buổi 6: Kiểm tra đào công sự nằm bắn dưới làn hỏa lực địch*** | ***2,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***2,5*** |  |
| **5** | **Huấn luyện vật cản bài 1: Mìn địch và cách dò, gỡ** | **14** |  |  |  |  | **1,5** | **02** |  |  | **02** | **02** | **02** | **02** | **2,5** |  |
|  | Buổi 1: Tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động gây nổ, thủ đoạn bố trí một số loại mìn của địch | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 2: Các biện pháp làm mất hiệu lực mìn của địch; Dụng cụ dò, gỡ; tư thế động tác dò, gỡ mìn bằng tay | 02 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Buổi 3, 4, 5: Luyện tập bố trí và dò gỡ mìn | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Buổi 6: Luyện tập bố trí và dò, gỡ mìn ban đêm | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |
|  | ***Buổi 7: Kiểm tra dò gỡ mìn*** | ***2,5*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***2,5*** |  |
| **6** | **Quy tắc bảo đảm an toàn trong HL** | **04** | **1,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2,5** |  |  |  |
|  | - Quy tắc bảo đản an toàn trong huấn luyện. | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra bồi dưỡng cán bộ chỉ huy, dẫn bắn, lựu đạn, thuốc nổ; các lực lượng phục vụ và đơn vị kiểm tra. | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| **IV** | **Huấn luyện chiến thuật BCHT** | **100** |  | **5,5** | **06** | **06** | **10** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **11** | **06** | **8,5** | **09** | **12,5** | **03** |
| **1** | **Chiến thuật từng người** | **77,5** |  | **5,5** | **06** | **06** | **10** | **7,5** | **7,5** | **7,5** | **11** | **06** | **8,5** | **02** |  |  |
|  | **Đề mục 1: Các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu** | **14,5** |  | **5,5** | **06** | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đứng, quỳ, nằm lên, vọt tiến, dừng lại | 04 |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Động tác đi, chạy, bò, lê, trườn, lăn | 7,5 |  | 1,5 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Động tác xuống hào, lên hào và phát triển dưới hào; động tác vào hầm, ra khỏi hầm | 03 |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 2: Lợi dụng địa hình, địa vật** | **03** |  |  |  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 3: Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo** | **2,5** |  |  |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 4: Tìm và giữ phương hướng** | **2,5** |  |  |  |  | **2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 5: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu** | **05** |  |  |  |  | **05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Vận động dưới hỏa lực của địch, dưới hỏa lực yểm hộ của ta và vận động khi có xe tăng của ta. | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Vận động bí mật đến gần địch trong điều kiện cụ thể | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 6: Từng người trong chiến đấu tiến công** | **21** |  |  |  |  |  | **7,5** | **7,5** | **06** |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh địch trong ụ súng không có nắp, có nắp. | 03 |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh địch trong hào không có nắp, có nắp. | 03 |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh địch trong hầm ngầm (có nắp bằng) | 03 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh địch chốt giữ ngã ba, ngã tư đường trong thành phố, thị xã | 03 |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh địch trong căn nhà | 03 |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh xe tăng, xe bọc thép địch | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | + Đánh tên địch, tốp địch ngoài công sự | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 7: Từng người trong chiến đấu phòng ngự** | **11** |  |  |  |  |  |  |  | **1,5** | **9,5** |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ trước khi địch tiến công | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ đánh địch xung phong trận địa | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ đánh địch đột nhập trận địa | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ sau mỗi đợt chiến đấu | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ phòng ngự ban đêm | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 8: Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới), tuần tra, trinh sát** | **4,5** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,5** | **03** |  |  |  |  |
|  | **Đề mục 9: Luyện tập tổng hợp chiến thuật từng người trong chiến đấu** | **13,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **03** | **8,5** | **02** |  |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp chiến thuật từng người trong chiến đấu. | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 8,5 | 02 |  |  |
| **2** | **Chiến thuật tổ BB** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **07** | **09** |  |
|  | **Đề mục 1: Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh** | **1,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,5** |  |  |
|  | **Đề mục 2: Tổ BB trong chiến đấu TC** | **5,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5,5** |  |  |
|  | + Tổ BB đánh địch trong ụ súng. | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |
|  | + Tổ BB đánh xe tăng, xe bọc thép địch | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |
|  | + Tổ BB đánh tên địch, tốp địch ngoài công sự | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | **Đề mục 3: Tổ BB trong chiến đấu PN** | **09** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **09** |  |
|  | + Hành động của tổ sau khi nhận nhiệm vụ | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | + Hành động của tổ thực hành chiến đấu | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |
|  | + Hành động của tổ chiến đấu phòng ngự ban đêm | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| **3** | **Ôn, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện** | **6,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3,5** | **03** |
| **C** | **Huấn luyện công tác hận cần** | **14** | **02** | **02** |  |  |  |  | **02** | **01** |  |  | **01** | **02** | **04** |  |
| 1 | Bài 1: Cách sắp xếp quân tư trang trong ba lô; quy định quản lý một số vật chất quân nhu doanh trại | 02 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Vệ sinh cá nhân, ăn uống, môi trường đơn vị; phòng bệnh ngoài da, truyền nhiễm, rắn cắn, côn trùng độc hại; say nắng, say nóng | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Điều kiện áp dụng các kỹ thuật mắc tăng, võng | 02 |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Cấu tạo bếp Hoàng Cầm cấp 1 | 01 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 02 | 02 |  |
| 6 | Kiểm tra đánh giá kết quả | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| **D** | **Huấn luyện công tác kỹ thuật** | **08** |  | **02** | **02** | **02** | **01** |  |  |  |  |  |  |  | **01** |  |
| 1 | Bài 1: Những quy định an toàn khi tiếp xúc, sử dụng VK, đạn, trang bị ngành kỹ thuật | 02 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Bảo quan hàng ngày đối với VKTBKT | 02 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Sắp xếp súng BB trên giá súng, tủ súng | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Bảo quản vũ khí trước và sau khi bắn đạn thật | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiểm tra đánh giá kết quả | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| **VIII** | **Luyện tập đội ngũ làm công tác chuẩn bị tuyên thệ CSM** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| **IX** | **Tuyên thệ CSM năm 2023** (Tổ chức vào ngày 01/6/2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT. THAM MƯU TRƯỞNG**  **PHÓ THAM MƯU TRƯỞNG**  **Trung tá Vũ Anh Dũng** |