|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  **PHÊ DUYỆT**  *Ngày tháng 3 năm 2022*  **KT. THAM MƯU TRƯỞNG**  **PHÓ THAM MƯU TRƯỞNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Huấn luyện chiến đấu tuần 4 tháng 3**

*(Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022)*

**I.NHIỆM VỤ**

- Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện; kết hợp chặt chẽ nguyên tắc, quan điểm, các mối kết hợp trong huấn luyện.

- Huấn luyện trọng tâm các nội dung: Giáo dục chính trị, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện thể lực, huấn luyện bắn súng AK bài 1, huấn luyện thuốc nổ bài 1, huấn luyện vật cản bài 1, huấn luyện chiến thuật BCHT.

**II. YÊU CẦU**

- Đối với cán bộ: Chuẩn bị giáo án bài giảng, chủ động thục luyện giáo án, tuân thủ chặt chẽ các bước thao trường, kết thúc buổi học phải kiểm tra đánh giá kết quả.

- HSQ, CS: Nắm chắc các nội dung huấn luyện, duy trì tiểu đội luyện tập khoa học, đạt kết quả cao.

- Huấn luyện phân đội: Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

**III. THỜI GIAN**

**1. Thời gian huấn luyện chung**

a. Ngày theo lịch: 07 ngày.

b. Ngày không huấn luyện: 02 ngày.

c. Ngày huấn luyện: 05 ngày.

**2. Thời gian huấn luyện từng đối tượng**

a. Sĩ quan: 2,5 giờ, trong đó bồi dưỡng trước khi huấn luyện: 2,5 giờ.

b. Hạ sĩ quan chỉ huy: 02 giờ, trong đó bồi dưỡng trước khi huấn luyện: 02 giờ.

c. Chiến sỹ phân đội: 05 ngày = 35 giờ, trong đó:

- Học chính trị: 7.5 giờ

- Huấn luyện công tác Hậu cần: 02

- Huấn luyện công tác Kỹ thuật:02

- Huấn luyện Điều lệnh: 3.5 giờ

- Huấn luyện Thể lực: 1.5 giờ

- Huấn luyện Kỹ thuật chiến đấu bộ binh: 10,5 giờ

- Huấn luyện Chiến thuật binh chủng hợp thành: 08 giờ

-Huấn luyện nội dung khác : giờ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần huấn luyện** | **Cấp phụ trách** |  | | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| **Tổng số** | **Thứ 2** | **Thứ 3** | **Thứ 4** | **Thứ 5** | **Thứ 6** | **Thứ 7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **A** | **HUẤN LUYỆN SĨ QUAN**  Thông qua giáo án  Huấn luyện điều lệnh:  + Điều lệnh từng người có súng : Đặt súng trao súng | ct, CTV/c  bt | ct | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 | Thông qua cấp Đại đội |
| **B** | **HUẤN LUYỆN HẠ SĨ QUAN**  Bồi dưỡng cán bộ  Tổ chức phương pháp duy trì tiểu đội luyện tập KTCĐBB: bắn súng AK bài 1; Bắn tập phân đoạn vào mục tiêu bia số 7 ẩn hiện | bt, at | bt | 02 |  |  |  |  |  | 02 | Bồi dưỡng cấp Trung đội |
| **C** | **HUẤN LUYỆN CHIẾN SỸ VÀ PHÂN ĐỘI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Huấn luyện chung cho các đối tượng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **a** | **Chào cờ, thông báo chính trị thời sự, duyệt đội ngũ** | Toàn d | dt | 01 | 01 |  |  |  |  |  | Tổ chức cấp d |
| **b** | **Giáo dục chính trị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Bài 2: Đảng CSVN, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện QĐND Việt Nam | Đại đội 1 | CTV/c | 07 |  | 07 |  |  |  |  | Tổ chức cấp c |
| **c** | **Huấn luyện điều lệnh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ĐLQL bộ đội (Bài 3): Chức trách quân nhân, chức trách chiến sĩ; mối quan hệ quân nhân | Đại đội 1 | ct | 02 | 02 |  |  |  |  |  | HL cấp c |
|  | - ĐLĐN từng người không có súng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HL cấp b |
|  | (Bài 5): Động tác đi nghiêm, đứng lại | Đại đội 1 | bt | 01 |  |  |  | 01 |  |  |
| **d** | **Huấn luyện thể lực** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Huấn luyện kỹ thuật có tay xà đơn, chống đây xà kép. | Đại đội 1 | bt | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  | HL cấp b |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **e** | **Huấn luyện Kỹ thuật chiến đấu bộ binh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Huấn luyện bắn súng AK bài 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Buổi 9: Tập bắn phân đoạn vào mục tiêu bia số 4 ấn hiện | Đại đội 1 | ct | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  | HL cấp b do cán bộ c lên lớp |
|  | - Buổi 10: Bắn tập vào mục tiêu bia số 4 ẩn hiện | Đại đội 1 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  |
| 2 | - Huấn luyện thuốc nổ bài 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ((Buổi 3): Luyện tập gói buộc các loại lượng nổ, liên kết đồ dùng gây nổ với lượng nổ | Đại đội 1 | ct | 02 |  |  |  |  | 02 |  | HL cấp b do cán bộ c lên lớp |
| 3 | -Huấn luyện vật cản bài 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +Tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động gây nổ, thủ đoạn bố trí một số loại mìn địch. | Đại đội 1 | bt | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | HL cấp b |
| **g** | **Huấn luyện chiến thuật BCHT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiến thuật từng người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Đề mục 1: Các tư thế, động tác cơ bản trong c.đâu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HL cấp b |
|  | +Động tác đi chạy, bò, lê, trườn, lăn | Đại đội 1 | bt | 02 |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  | +Động tác xuống hào, lên hào và phát triển dưới hào; động tác vào hầm, ra khỏi hầm | Đại đội 1 | bt | 03 |  |  |  | 2.5 |  |  |
|  | - Đề mục 2: Lợi dụng địa hình, địa vật | Đại đội 1 | bt | 03 |  |  |  |  | 03 |  |
| **h** | **Huấn luyện công tác hậu cần** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bài 3: Điều kiện áp dụng kỹ thuật mắc tăng, võng | Đại đội 1 | TLHC | 02 |  |  |  |  | 02 |  | HL cấp c |
| **i** | **Huấn luyện công tác kỹ thuật** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bài 3: Sắp xếp súng BB trên giá súng, tủ súng | Đại đội 1 | pct | 02 |  |  |  | 02 |  |  | HL cấp c |

**V. BẢO ĐÀM VẬT CHẤT HUẤN LUYỆN**

**1. Đề nghị Sư đoàn cấp:**

……………………………………………………………………………………………………………………………..

**2. Tiểu đoàn tự làm**