|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phần I: ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CƠ BẢN**  1. Đặc điểm  - Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, toàn quân xác định chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”. Tiếp tục đột phá, đổi mới huấn luyện theo Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của QUTW. Đặt ra cho Sư đoàn những yêu cầu mới hơn cao hơn, nhất là nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ.  - Giai đoạn 2 năm 2022, Sư đoàn bước vào huấn luyện trong điều kiện cán bộ chiến sĩ đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đời sống của bộ đội ngày càng được cải thiện, đội ngũ cán bộ đại đa số nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm trong huấn luyện và xây dựng đơn vị.  - Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn: Đơn vị tổ chức huấn luyện nhiều đối tượng, nhận thức của bộ đội không đồng đều, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đòi hỏi ngày càng cao, thao trường huấn luyện còn hạn chế nhất là thao trường huấn luyện chiến thuật cấp Đại đội, Tiểu đoàn, tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc điểm trên tác động không nhỏ đến kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn.  2. Nhiệm vụ  - Tập trung giáo dục cho bộ đội vững vàng về tư tưởng, tăng cường giáo dục chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, quán triệt sâu sắc về phương hướng, nội dung, mức độ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng, tạo cơ sở cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.  - Quán triệt và thực hiện nghiêm Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tư lệnh Quân đoàn. Tập trung làm chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ; không có đào ngũ, cắt quân số, tỷ lệ vi phạm kỷ phải xử lý dưới 0,2%.  3. Yêu cầu  3.1. Huấn luyện cán bộ:  a) Sĩ quan chỉ huy và cơ quan các cấp  - Nắm vững đường lối chính trị, quân sự quốc phòng của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đối tượng tác chiến; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; nâng cao năng lực tham mưu đề xuất, quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện.  - Chỉ huy đơn vị binh chủng hợp thành nắm chắc nguyên tắc, sử dụng quân, binh chủng, ngành trong chiến đấu; giỏi tác chiến độc lập, tác chiến trong đội hình cấp trên, hiệp đồng binh chủng, ngành và các LLVT trên địa bàn với quy mô, hình thức khác nhau. Chỉ huy đơn vị binh chủng, ngành, nắm chắc chiến thuật BCHT, giỏi về kỹ, chiến thuật và chỉ huy, chỉ đạo chuyên ngành trong chiến đấu.  - Sĩ quan các cấp sử dụng thành thạo bản đồ địa hình, máy định vị vệ tinh; huấn luyện và kiểm tra các bài bắn theo hướng dẫn của Cục Quân huấn; thuần thục động tác ĐLĐN, nắm chắc ĐLQL bộ đội, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; kiểm tra thể lực đối với các lứa tuổi theo tiêu chuẩn của quân đội. Cán bộ đại đội trực tiếp huấn luyện một số nội dung kỹ thuật, chiến thuật cấp trung đội. Yêu cầu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 95% trở lên cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 75% trở lên cán bộ đại đội, trung đội và tương đương đạt khá, giỏi (trong đó có 35% trở lên giỏi).  - Sĩ quan dưới 45 tuổi huấn luyện và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1, sĩ quan từ 45 tuổi trở lên huấn luyện và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1b (theo Giáo trình kiểm tra kỹ thuật CĐBB năm 2021).  - Các đơn vị BB: Sĩ quan cấp tiểu đoàn biên chế thành khẩu đội huấn luyện và kiểm tra bắn súng Co82mm bài 1; cấp đại đội, trung đội huấn luyện, kiểm tra các bài bắn cùng đơn vị và biên chế thành khẩu đội huấn luyện, kiểm tra bắn súng Co60mm bài 1; cán bộ cấp đại đội trực tiếp huấn luyện một số nội dung kỹ thuật CĐBB, huấn luyện bắn các loại súng hoả lực trong biên chế của đại đội; cán bộ trung đội, tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ bài 1 cùng đơn vị.  - Sĩ quan cấp tiểu đoàn và tương đương ở các đơn vị binh chủng, ngành huấn luyện và kiểm tra súng tiểu liên AK bài 2 ban ngày.  b) Huấn luyện Hạ sĩ quan (HSQ) chỉ huy, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), nhân viên chuyên môn kỹ thuật (NVCMKT)  - HSQ chỉ huy, NVCMKT: Sử dụng thành thạo VKTB có trong biên chế, HSQ chỉ huy phải nắm vững phương pháp điều hành luyện tập, sửa tập cho tiểu đội, khẩu đội trong tổ chức luyện tập. Bồi dưỡng nâng cao về tổ chức, phương pháp điều hành luyện tập, sửa tập chiến thuật cho tiểu, khẩu đội trưởng; duy trì thực hiện các chế độ chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.  - QNCN, HSQ-BS là nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở cơ quan, đơn vị, bệnh xá huấn luyện và kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1; lựu đạn bài 2 ban ngày; huấn luyện chiến thuật tổ BB trong chiến đấu, luyện tập phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng cách xác định điểm đứng và vận động theo góc phương vị. QNCN biên chế trong các đơn vị chiến đấu huấn luyện và kiểm tra cùng đơn vị.  - HSQ-BS ở các đơn vị binh chủng, ngành: Huấn luyện và kiểm tra bắn súng tiểu liên AK và ném lựu đạn bài 2 ban ngày.  3.2. Huấn luyện phân đội  3.2.1. Các đơn vị Binh chủng  Huấn luyện nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ chuyên ngành; khai thác có hiệu quả VKTB hiện có, nhất là VKTB mới. Chú trọng huấn luyện cơ động, di, dịch chuyển linh hoạt trên mọi địa hình, thời tiết, giỏi ngụy trang nghi binh che dấu lực lượng, phương tiện, phòng trách và đánh địch tiến công bằng hỏa lực, bằng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng của địch; tăng cường huấn luyện, luyên tập ban đêm, dã ngoại trên địa bàn và khu vực. Giỏi tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng, ngành trong đội hình BCHT và KVPT; thành thạo chiến thuật từng người, tổ, tiểu đội chiến đấu bảo vệ mục tiêu. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện đối kháng nâng cao khả năng cơ động bảo đảm TTLL cho các nhiệm vụ trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.  **Phần II: THỜI GIAN**  1. Thời gian huấn luyện chung  - Từ ngày 01/8 đến ngày 15/12/ 2022.  - Ngày theo lịch 137 ngày.  - Ngày huấn luyện: 72 ngày; mỗi ngày huấn luyện 07 giờ.  - Ngày không huấn luyện: 65 ngày.  2. Thời gian huấn luyện từng đối tượng  a) Huấn luyện sĩ quan 29 ngày, trong đó có: 15 ngày học chính trị, pháp luật và các nghị quyết của Đảng; 05 ngày diễn tập CH - CQ ; 09 ngày huấn luyện theo chế độ 2 ngày/tháng.  b) Huấn luyện đơn vị:  - Đối tượng nhập ngũ năm 2021 huấn luyện 4,5 tháng từ 01/8 đến 15/12/2022 = 504 giờ.  - Đối tượng nhập ngũ năm 2022 huấn luyện 4,5 tháng từ 01/8 đến 15/12/2022 = 504 giờ.  - Đối tượng 8 ngày/ tháng huấn luyện 4,5 tháng từ 01/8 đến 15/12/2022 = 252 giờ.  - Đối tượng 4 ngày/ tháng huấn luyện 4,5 tháng từ 01/8 đến 15/12/2022 = 126 giờ.  3. Thời gian huấn luyện từng môn học đối với chiến sĩ phân đội   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TT** | **Đối tượng** | **Tổng số**  **(giờ)** | **Khoa mục chung** | | | | | | | | **Đơn vị bộ binh** | | **Đơn vị binh chủng, ngành** | | | | **Chính trị** | **Hậu cần** | **Kỹ thuật** | **Điều lệnh** | **Thể lực** | **C.hộ**  **c.nạn** | **Phòng hóa PT** | **CTT**  **SSCĐ** | **Kỹ thuật**  **CĐBB** | **C. Thuật**  **BCHT** | **Kỹ thuật**  **CĐBB** | **C. Thuật**  **BCHT** | **Chuyên ngành** | | **1** | **16 ngày/tháng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a | Chiến sĩ năm 2021 | 504 | 102 | 21 | 21 | 52 | 45 | 08 |  |  | 127 | 128 |  |  | 255 | | b | Chiến sĩ năm 2022 | 504 | 102 | 21 | 21 | 55 | 40 | 08 | 07 | 10 | 136 | 104 | 24 | 14 | 202 | | **2** | **8 ngày/tháng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a | QNCN, NVCM | 252 | 50 | 10 | 10 | 30 | 22 | 07 | 07 | 14 |  |  | 18 | 12 | 72 | | b | Chiến sĩ năm 2021 | 252 | 51 | 10 | 1 | 24 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 135 | | c | Chiến sĩ năm 2022 | 252 | 50 | 10 | 10 | 28 | 21 | 06 | 06 | 10 |  |  | 10 | 06 | 95 | | **3** | **4 ngày/tháng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | a | QNCN, NVCM | 126 | 26 | 04 | 06 | 13 | 11 |  |  | 10 |  |  |  |  | 56 | | b | Chiến sĩ năm 2021 | 126 | 25 |  |  | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 77 | | c | Chiến sĩ năm 2022 | 126 | 26 | 07 | 07 | 13 | 10 | 06 | 06 | 10 |  |  |  |  | 41 | |

**Phần III. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG**

**A. SĨ QUAN CHỈ HUY VÀ CÁC CƠ QUAN**

| **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần** | **Cấp phụ trách** | **Thời gian (giờ)** | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng**  **12** |
| **1** | **Chính trị pháp luật và Nghị quyết của trên** | Cấp f: ct, ctv/c/dTT dt, ctv/d, CH, Thủ trưởng 4 CQ/e, CQ/f | Cơ quan chính trị | **105** | **21** | **22** | **21** | **19** | **22** |  |
| 1.1 | Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X; 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 đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn. | 31 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | Tổ chức  giáo dục tập trung, do cơ quan chính trị lên lớp |
|  | - Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. | 06 | 06 |  |  |  |  |
|  | - Nghị quyết ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý IV năm 2022 của Đảng ủy Sư đoàn | 06 |  |  | 06 |  |  |
|  | - Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 06 |  |  |  | 06 |  |
| 1.2 | Học các chuyên đề | 35 | 07 | 14 | 07 |  | 07 |
|  | - Chuyên đề: Nội dung cơ bản Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nghị định số 81/2019/NQ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của BQP về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. | 07 |  |  |  |  | 07 |
| 1.3 | Cơ động | 07 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 |
| 1.4 | Nội dung đơn vị tự xác định | 21 | 07 |  | 07 |  | 07 |
|  | - Chuyên đề: Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT ở đơn vị cơ sở trong Sư đoàn 325 hiện nay. | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. | Cấp f: ct, ctv/c/dTT dt, ctv/d, CH, Thủ trưởng 4 CQ/e, CQ/f | Cơ quan chính trị | 07 |  |  | 07 |  |  | Tổ chức  giáo dục tập trung, do cơ quan chính trị lên lớp |
|  | - Chuyên đề: Nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm Zalo trong đơn vị hiện nay. | 07 |  |  |  |  | 07 |
| 1.5 | Ôn, kiểm tra nhận thức (xong trước 10/11/2022). | 11 |  |  |  | 11 |  |
| **2** | **Huấn luyện theo chế độ 2 ngày/tháng** |  |  | **63** | **14** | **14** | **14** | **14** | **07** | Huấn luyện 2 ngày/tháng  cấp Sư đoàn huấn luyện vào thứ 3,4 tuần 3, cấp trung đoàn huấn luyện vào tuần 4 hàng tháng |
| 2.1 | Quân sự | Cấp f: ct, ctv/c/dTT dt, ctv/d, CH, Thủ trưởng 4 CQ/e, CQ/f | TMT/f | 49 | 08 | 12 | 11 | 12 | 06 |
|  | \* Quân sự chung | 37 | 08 | 08 | 09 | 06 | 06 |
|  | - Tổ chức biên chế, TB và đặc điểm tác chiến của Quân đội Mỹ và Quân đội các nước trong khu vực. | 07 | 2,5 | 2,5 | 02 |  |  |
|  | - Bản đồ địa hình quân sự, bản đồ số, máy định vị GPS và một số khí tài chỉ huy. | 04 | 02 |  |  |  | 02 |
|  | - Một số hiểu biết chung về quân, binh chủng, ngành . | 04 |  |  | 02 | 02 |  |
|  | - Công tác TMTC: Nội dung phương pháp, công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu ở các cấp. | 05 | 1,5 |  | 2,5 |  | 01 |
|  | - Công tác TMHL: Phương pháp thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ (theo từng loại hình cơ quan, đơn vị và từng cấp để xác định nội dung, thời gian cho phù hợp). | 04 | 02 |  |  | 02 |  |
|  | - Cách phòng chống VK hủy diệt hàng loạt. | 04 |  | 01 |  |  | 03 |
|  | - Công tác cứu hộ, cứu nạn: Phương pháp sử dụng trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy, sập đổ công trình. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Huấn luyện và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1, bài 1b (theo độ tuổi). | 07 |  | 2,5 | 2,5 | 02 |  |
|  | - SQ cấp tiểu đoàn biên chế thành khẩu đội huấn luyện và kiểm tra bắn bài 1 súng Co82mm.  - SQ cấp đại đội, trung đội biên chế thành khẩu đội huấn luyện và kiểm tra bắn bài 1 súng Co60mm. |  |  |  |  |  |  | Huấn luyện vào các ngày thứ 6 hàng tuần trong tháng |
|  | \* Huấn luyện điều lệnh | 07 |  | 01 | 02 | 04 |  |  |
|  | - Công tác canh phòng, kiểm soát quân sự | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Động tác đội ngũ từng người không có súng | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | - Động tác đội ngũ từng người có súng (các loại súng trong ĐV) | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Đội ngũ đơn vị (theo tổ chức, biên chế, trang bị của đơn vị) | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | \* Huấn luyện thể lực | Cấp f:  ct, ctv/c/dTT  dt, ctv/d, CH, Thủ trưởng 4 CQ/e, CQ/f | TMT/f | 05 |  | 03 |  | 02 |  | Huấn luyện 2 ngày/tháng  cấp Sư đoàn huấn luyện vào thứ 3,4 tuần 3, cấp Trung đoàn huấn luyện vào tuần 4 hàng tháng |
|  | - Bơi ứng dụng quân sự, chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật. | 03 |  | 03 |  |  |  |
|  | - Ôn luyện các nội dung theo 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo Quy tắc huấn luyện thể lực ban hành năm 2009. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| 2.2 | Huấn luyện Hậu cần | Cơ quan Hậu cần | 07 | 02 |  | 03 | 02 |  |
|  | - Hậu cần e, f tham gia tổ chức và thực hành diễn tập chiến đấu. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng tiểu đoàn điểm về công tác hậu cần ở e, f. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Công tác quản lý sức khỏe quân nhân ở tuyến quân y cấp chiến thuật; công tác quân y trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự; dân số, gia đình và trẻ em. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn. | 01 |  |  | 01 |  |  |
| 2.3 | Huấn luyện Kỹ thuật | Cơ quan Kỹ thuật | 07 | 04 | 02 |  |  | 01 |
|  | - Nội dung cơ bản công tác bảo đảm kỹ thuật trong chiến đấu. | 04 | 02 | 02 |  |  |  |
|  | - Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT”. | 03 | 02 |  |  |  | 01 |
| **III** | **Hợp luyện và diễn tập CH-CQ ngoài thực địa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chỉ đạo eBB101 diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp ngoài thực địa có dBB3 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn bắn đạn thật. | Cán bộ cơ quan và đơn vị | Chỉ huy cơ quan và đơn vị | 35 |  | 35 |  |  |  | Sư đoàn chỉ đạo |
|  | - Chỉ đạo eBB95 diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp ngoài thực địa có dBB6 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và chi viện hỏa lực của Sư đoàn bắn đạn thật. | 35 |  |  | 35 |  |  |
|  | - Tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp có eBB18(-) thực binh, dBB7 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn, Sư đoàn, Quân đoàn và chi viện hỏa lực của Bộ bắn đạn thật. | 35 |  |  |  | 35 |  | Quân đoàn chỉ đạo |
| **IV** | **Hội thi - Hội thao** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Bộ tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thi Trưởng ban xăng dầu giỏi sư đoàn đủ quân, rút gọn. | TBXD/PHC | CNHC/f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | - Hội thi Tổ bảo đảm kỹ thuật cơ động giỏi toàn quân | Thợ kỹ thuật | Phòng Tt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2** | **Quân đoàn tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thao TDTT Quân đoàn. | Toàn f | TMT/f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | - Hội thi nền nếp xây dựng chính quy tổng trạm thông tin, thao trường, mô hình học cụ huấn luyện ngành Thông tin. | Toàn f | TMT/f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **V** | **Công tác dân vận** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận | 3e | CNCT/f |  |  |  |  |  | 16-31 |  |

**B. HẠ SĨ QUAN, NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT**

| **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần** | **Cấp phụ trách** | **Thời gian (giờ)** | | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | | **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng**  **12** |
| **I** | **Hạ sĩ quan chỉ huy** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bồi dưỡng trong quá trình huấn luyện** | at /3e;  d18 | CHĐV | **38** | | **08** | **08** | **10** | **08** | **04** | Các đơn vị bồi dưỡng vào thứ 6 hàng tuần |
| 1 | Chuyên ngành VTĐ | **38** | | **08** | **08** | **10** | **08** | **04** |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRU-812; VRP-811A điều kiện ban đêm | 02 | | 02 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành khai thác, sử dụng, BQ máy VRP-712/S | 02 | | 02 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành liên lạc mạng có việc cự ly xa | 02 | | 02 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành mã dịch bằng mật ngữ MK82; QĐ87 | 02 | | 02 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten điều kện ban ngày | 02 | |  | 02 |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten đ/k ban đêm | 02 | |  | 02 |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Triển khai, thu hồi điện đài VTĐsn VRU-611, VRP-612 liên lạc bằng các loại an ten điều kiện ban ngày | 04 | |  | 04 |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten đ/k ban đêm | 02 | |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu | 04 | |  |  | 04 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày | at /3e;  d18 | CHĐV | 02 | |  |  | 04 |  |  | Các đơn vị bồi dưỡng vào thứ 6 hàng tuần |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban đêm | 04 | |  |  |  | 04 |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến | 08 | |  |  |  | 04 | 04 |
| **2** | **Chuyên ngành HTĐ** | **38** | | **08** | **08** | **10** | **08** | **04** |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 04 | | 04 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành khai thác sử dụng cáp điện thoại được biên chế | 04 | | 04 |  |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: L.tâp theo định mức: Động tác cơ bản của chiến sỹ dây bọc | 04 | |  | 04 |  |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Các động tác chiến thuật cơ bản của chiến sỹ đường dây điện thoại | at /3e;  d18 | CHĐV | | 04 |  | 04 |  |  |  | Các đơn vị bồi dưỡng vào thứ 6 hàng tuần |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến qua đường, làng mạc, đồng ruộng, thành phố, thị xã | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành tổng hợp hành động của chiến sĩ dây bọc trong chiến đấu | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Tổ dây bọc thực hành triển khai đường dây qua sông ngoài, ao hồ... | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Tổ dây bọc thực hành triển khai đường dây qua khu vực hỏa lực bắn thẳng của địch, mắc dây về trạm cuối và thu hồi đường dây | at /3e;  d18 | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Tiểu đội dây bọc thực hành triển khai, thu hồi trong chiến đấu | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành triển khai, thu hồi trạm tổng đài dã chiến cấp Tiểu đoàn bộ binh | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Phương pháp duy trì Tiểu đội luyện tập: Thực hành triển khai, thu hồi trạm tổng đài dã chiến cấp Trung đoàn bộ binh | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Tổng hợp theo các nhiệm vụ, hình thức tác chiến |  | 04 |  |  |  |  | 04 |

**C. HUẤN LUYỆN PHÂN ĐỘI: HUẤN LUYỆN 16 NGÀY/THÁNG**

| **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần** | **Cấp phụ trách** | **Thời gian (giờ)** | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng**  **số** | **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng**  **12** |
| **A** | **Chiến sĩ nhập ngũ năm 2021** |  |  | **504** | **112** | **112** | **112** | **112** | **56** |  |
| **I** | **Huấn luyện chung các đối tượng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Giáo dục chính trị** |  |  | **102** | **25** | **13** | **28** | **24** | **12** |  |
| 1.1 | Thông báo thời sự | C/sĩ nhập ngũ năm 2021 | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | 09 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | Tổ chức lên lớp  tập trung cấp đại đội, thảo luận cấp  trung đội |
| 1.2 | Thực hiện ngày chính trị văn hoá tinh thần. | 20 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 1.3 | Giáo dục chính trị các bài cơ bản: Sử dụng tài liệu học tập chính trị của HSQ-BS”, xuất bản năm 2021. | 21 | 07 | 07 | 07 |  |  |
|  | - 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 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Bài 11: Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Bài 12: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. | 07 |  |  | 07 |  |  |
| 1.4 | Quán triệt, học tập nghị quyết và các nội dung khác. | 28 | 10 |  | 07 | 10 | 01 |
|  | - Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng của đảng ủy trung đoàn, tiểu đoàn, chi bộ. | 14 | 06 |  | 03 | 04 | 01 |
|  | - Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh. | C/sĩ nhập ngũ năm 2021 | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | 02 | 02 |  |  |  |  | Tổ chức lên lớp  tập trung cấp đại đội, thảo luận cấp  trung đội |
|  | - Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Hồ Chí Minh. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. | 04 |  |  | 04 |  |  |
| 1.5 | Học tập chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật | 08 | 02 |  | 04 | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| 1.6 | Nội dung do đơn vị tự xác định. | 10 |  |  | 04 |  | 06 |
|  | - Chuyên đề: Thực trạng và biện pháp chất lượng hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet trong Sư đoàn hiện nay. | 04 |  |  |  |  | 04 |
|  | - Chuyên đề: Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT ở đơn vị cơ sở trong Sư đoàn 325 hiện nay. | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | - Thực trạng và biện pháp cơ bản phòng ngừa tín dụng đen ở các đơn vị cơ sở trong Sư đoàn 325 hiện nay. | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 1.7 | Kiểm tra kết thúc (xong trước 10/11/2022) | 06 |  |  |  | 06 |  |
| **2** | **Huấn luyện công tác hậu cần** | C/sĩ nhập ngũ năm 2021 | CHĐV | **21** | **02** | **04** | **06** | **06** | **03** | Huấn luyện  tập trung theo cấp đại đội |
|  | - Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản. | 06 | 02 | 02 | 02 |  |  |
|  | - Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Tổ chức chế biến nấu ăn ở bếp ăn đơn vị; ATTP trong Quân đội. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Một số nội dung quân nhu về ăn, ở dã ngoại. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Một số vấn đề cần biết về công tác vận tải quân sự; vận tải bằng phương tiện thô sơ, sức người trong chiến đấu. | C/sĩ nhập ngũ năm 2021 | CHĐV | 02 |  |  |  | 02 |  | Huấn luyện  tập trung theo cấp đại đội |
|  | - Một số nội dung cần thực hiện trong hành, trú quân chiến đấu. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Phòng, chống say nắng, say nóng. | 01 |  |  |  |  | 01 |
|  | - Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Kiểm tra kết thúc huấn luyện. | 02 |  |  |  |  | 02 |
| **3** | **Huấn luyện công tác kỹ thuật** | **21** | **03** | **05** | **06** | **04** | **03** |
|  | - Những hư hỏng thông thường của VKTBKT và cách khắc phục | 05 |  |  | 05 |  |  |
|  | - Nội dung cơ bản công tác BĐKT trong chiến đấu | 08 | 03 | 05 |  |  |  |
|  | - Một số nội dung về công tác động viên kỹ thuật | 07 |  |  | 01 | 04 | 02 |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| **4** | **Huấn luyện Điều lệnh - xây dựng chính quy** | **52** | **02** | **02** | **10** | **18** | **20** |
| 4.1 | Chào cờ duyệt đội ngũ theo chế độ tuần, tháng. | 09 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 |
| 4.2 | Những quy định về chế độ chính quy; học các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ | 03 |  |  | 03 |  |  |
| 4.3 | Huấn luyện điều lệnh Quản lý bộ đội | 11 |  |  | 02 | 06 | 03 |
|  | - Khiếu nại, tố cáo | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Ôn luyện | 08 |  |  |  | 06 | 02 |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 4.4 | Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ | 29 |  |  | 03 | 10 | 16 | Huấn luyện cấp trung đội |
|  | - Động tác đội ngũ từng người không có súng | 11 |  |  | 03 | 05 | 03 |
|  | Ôn luyện phần đội ngũ từng người không có súng (đã huấn luyện trong chương trình huấn luyện CSM) | 11 |  |  | 03 | 05 | 03 |
|  | - Động tác đội ngũ từng người có súng | 08 |  |  |  | 05 | 03 |
|  | Ôn luyện phần đội ngũ từng người có súng (đã huấn luyện trong chương trình huấn luyện CSM) | 08 |  |  |  | 05 | 03 |
|  | - Đội ngũ đơn vị | 09 |  |  |  |  | 09 |
|  | Đơn vị BB ôn luyện đội ngũ đơn vị (đơn vị hỏa khí huấn luyện đội ngũ hỏa khí trợ chiến) | 09 |  |  |  |  | 09 | Huấn luyện  tập trung theo cấp đại đội |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| **5** | **Huấn luyện thể lực** | **45** |  | **04** | **21** | **16** | **04** | Luyện tập cấp trung đội, kiểm tra cấp đại đội |
| 5.1 | Vượt vật cản | 10 |  | 04 | 06 |  |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp, kiểm tra | 10 |  | 04 | 06 |  |  |
| 5.2 | Võ tay không trong huấn luyện thể lực | 23 |  |  | 07 | 16 |  |
|  | - Luyện tập, kiểm tra. | 23 |  |  | 07 | 16 |  |
| 5.3 | Chạy vũ trang 3000m vượt chướng ngại vật | C/sĩ nhập ngũ năm 2021 | CHĐV | 08 |  |  | 08 |  |  |
|  | - Hoàn thiện bài tập (tập tổng hợp); kiểm tra | 08 |  |  | 08 |  |  |
| 5.4 | Luyện tập, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 04 |  |  |  |  | 04 |
| **6** | **Huấn luyện cứu hộ, cứu nạn** | **08** |  |  | **02** | **02** | **04** | Huấn luyện tập trung theo cấp đại đội |
| 6.1 | Công tác phòng chống cháy nổ, cứu sập | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Phương pháp xử lý một số tình huống cháy, sập đổ công trình | 02 |  |  | 02 |  |  |
| 6.2 | Công tác ứng phó sự cố tràn dầu | 04 |  |  |  | 02 | 04 |
|  | - Khái quát tính chất, biến đổi, di chuyển, tác động và tác hại của dầu trong môi trường | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Giới thiệu thiết bị quây chặn, thu gom, làm sạch, phân hủy dầu và kỹ thuật thu gom dầu trên bờ bằng phương pháp thủ công | 02 |  |  |  |  | 02 |
|  | Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| **II** | **Đơn vị binh chủng** |  | CHĐV | **255** | **80** | **84** | **39** | **42** | **10** |  |
| **1** | **Huấn luyện chuyên ngành Thông tin** |  |  | **255** | **80** | **84** | **39** | **42** | **10** | Huấn luyện theo chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
| 1.1 | Chuyên ngành VTĐ | 255 | 80 | 84 | 39 | 42 | 10 |
| a | Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | - Máy VTĐsn hiện có của đơn vị | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRU-812; VRP-811A điều kiện ban đêm | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Giới thiệu TNKCT, khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐscn VRH-911 | bTT  d3 /e101, d6/e95,  d7,9/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 02 | 02 |  |  |  |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐscn VRH-911 | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Giới thiệu TNKCT, khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRP-712/S | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, BQ máy VRP-712/S | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | + Kiểm tra các máy VTĐscn đã học | 02 | 02 |  |  |  |  |
| b | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 63 | 63 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc mạng có việc cự ly xa | 05 | 05 |  |  |  |  |
|  | + Kiểm tra thực hành liên lạc mạng có việc theo định mức | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh cự ly xa | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Mật ngữ MK-82, QĐ87 | 49 | 49 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành mã dịch bằng mật ngữ MK82 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành mã dịch bằng mật ngữ QĐ87 | 17 | 17 |  |  |  |  |
|  | + Kiểm tra mã dịch điện bằng mật ngữ MK82, QĐ87 theo định mức | 02 | 02 |  |  |  |  |
| c | Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 118 | 03 | 28 | 39 | 42 | 06 |
|  | - Công sự điện đài VTĐ loại mang xách |  |  |  |  |  |  |
|  | + Thực hành đào công sự điện đài VTĐsn loại mang xách | 07 | 03 | 04 |  |  |  |
|  | - Triển khai, thu hồi điện đài VTĐ liên lạc bằng các loại an ten ban ngày và ban đêm | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten điều kện ban ngày | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten đ/k ban đêm | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Triển khai, thu hồi điện đài VTĐsn VRU-611, VRP-612 liên lạc bằng các loại an ten điều kiện ban ngày | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, thu hồi điện đài VTĐsn VRU-611, VRP-612 liên lạc bằng các loại an ten điều kiện ban ngày | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | + Triển khai, thu hồi điện đài VTĐscn VRP-811/A VRU-812 liên lạc bằng các loại an ten đ/k ban đêm | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu | 27 |  | 10 | 17 |  |  |
|  | - Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu | 14 |  |  | 14 |  |  |
|  | - Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban ngày | bTT  d3 /e101, d6/e95,  d7,9/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 20 |  |  | 08 | 12 |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | - Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ ban đêm | 08 |  |  |  | 08 |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, các hình thức tác chiến | 28 |  |  |  | 22 | 06 |
| d | Diễn tập chiến thuật VTH | 28 |  | 28 |  |  |  |
| e | Diễn tập chiến thuật với đơn vị BB | 28 |  | 28 |  |  |  |
| f | kiểm tra | 04 |  |  |  |  | 04 |
| 1.2 | Chuyên ngành HTĐ | **255** | **255** | **80** | **84** | **39** | **42** |
| a | Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 19 | 19 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 05 | 05 |  |  |  |  |
|  | - Tính năng kỹ thuật, cấu tạo loại cáp được biên chế | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác sử dụng cáp điện thoại được biên chế | 05 | 05 |  |  |  |  |
|  | + Tính năng kỹ thuật, cấu tạo cáp đồng trục được biên chế | 01 | 01 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác sử dụng, cáp đồng trục được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Tính năng kỹ thuật, cấu tạo cáp quang được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác sử dụng, cáp quang được biên chế | 04 | 04 |  |  |  |  |
| b | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 92 | 61 | 28 | 03 |  |  |
|  | - Thứ tự động tác rãi, cố định, thu hồi cáp thông tin | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | + Rải, cố định, thu hồi cáp quang | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành rãi, cố định, thu hồi cáp quang | 11,5 | 11,5 |  |  |  |  |
|  | - Quy trình điều, sửa dây máy điện thoại | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành điều, sửa dây máy điện thoại nhân công | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành điều, sửa dây máy điện thoại tự động | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Quy trình sửa chữa máy điện thoại | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | - Vùng mạng cáp, mật danh điện thoại | 21 | 19 | 02 |  |  |  |
|  | - L.tâp theo định mức: Động tác cơ bản của chiến sỹ dây bọc | 29 |  | 26 | 03 |  |  |
| c | Chiến thuật chuyên ngành | 84 |  |  | 36 | 42 | 06 |
|  | - Các động tác chiến thuật cơ bản của chiến sỹ đường dây điện thoại | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Thực hành triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến qua đường, làng mạc, đồng ruộng, thành phố, thị xã | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Thực hành tổng hợp hành động của chiến sĩ dây bọc trong chiến đấu | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Tổ dây bọc trong chiến đấu | bTT  d3 /e101, d6/e95,  d7,9/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV |  |  |  |  |  |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + Tổ dây bọc thực hành triển khai đường dây qua sông ngoài, ao hồ... | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | + Tổ dây bọc thực hành triển khai đường dây qua khu vực hỏa lực bắn thẳng của địch, mắc dây về trạm cuối và thu hồi đường dây | 05 |  |  | 05 |  |  |
|  | - Tiểu đội dây bọc trong chiến đấu | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | + Tiểu đội dây bọc thực hành triển khai, thu hồi trong chiến đấu | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Trạm điện thoại dã chiến | 07 |  |  | 01 | 06 |  |
|  | + Trạm tổng đài dã chiến cấp Tiểu đoàn bộ binh | 2,5 |  |  | 01 | 1,5 |  |
|  | + Thực hành triển khai, thu hồi trạm tổng đài dã chiến cấp Tiểu đoàn bộ binh | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | + Trạm tổng đài dã chiến cấp Trung đoàn bộ binh | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |
|  | - Luyện tập các bài theo định mức ban ngày và ban đêm | 28 |  |  |  | 28 |  |
|  | + Hành động của chiến sỹ dây bọc trong chiến đấu ( 02h huấn luyện đêm) | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Tổ dây bọc trong chiến đấu ( 02h huấn luyện đêm) | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Tiểu đội dây bọc trong chiến đấu ( 04h huấn luyện đêm) | 14 |  |  |  | 14 |  |
|  | - Luyên tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, hình thức tác chiến | 14 |  |  |  | 08 | 06 |
| d | Diễn tập chiến thuật VTH | 28 |  | 28 |  |  |  |
| e | Diễn tập chiến thuật với đơn vị BB | 28 |  | 28 |  |  |  |
| f | kiểm tra | 04 |  |  |  |  | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **CHIẾN SĨ NHẬP NGŨ NĂM 2022**  ***(Huấn luyện từ 01/8 đến 15/12)*** |  |  | **504** | **112** | **112** | **112** | **112** | **56** |  |
| **I** | **Huấn luyện chung các đối tượng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Giáo dục chính trị** | C/sĩ nhập ngũ năm 2022 | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | **102** | **06** | **28** | **28** | **28** | **12** | Tổ chức lên lớp  tập trung cấp đại đội, thảo luận cấp trung đội |
| 1.1 | Thông báo thời sự | 09 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 |
| 1.2 | Thực hiện ngày chính trị văn hoá tinh thần. | 20 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 1.3 | Giáo dục chính trị các bài cơ bản: Sử dụng tài liệu học tập chính trị của HSQ-BS”, xuất bản năm 2021. | 28 |  | 14 | 14 |  |  |
|  | - Bài 2: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới. | C/sĩ nhập ngũ năm 2022 | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | 07 |  | 07 |  |  |  | Tổ chức lên lớp  tập trung cấp đại đội, thảo luận cấp  trung đội |
|  | - Bài 3: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Bài 4: Nội dung cơ bản của Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Bài 5: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới | 07 |  |  | 07 |  |  |
| 1.4 | Quán triệt, học tập nghị quyết và các nội dung khác. | 22 |  | 08 | 08 | 06 |  |
|  | - Quán triệt, học tập nghị quyết của Trung đoàn, đơn vị | 08 |  |  | 06 | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị của Hồ Chí Minh . | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. | 04 |  |  |  | 04 |  |
| 1.5 | Học tập chuyên đề giáo dục pháp luật | 08 |  |  |  | 06 | 02 |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 1.6 | Nội dung do đơn vị tự xác định. | 09 |  |  |  | 04 | 05 |
|  | - Chuyên đề: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tự tử, tự sát của quân nhân ở đơn vị cơ sở. | C/sĩ nhập ngũ năm 2022 | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | 02 |  |  |  |  | 02 | Tổ chức lên lớp  tập trung cấp đại đội, thảo luận cấp  trung đội |
|  | - Chuyên đề: Thực trạng và biện pháp chất lượng hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet trong Sư đoàn hiện nay. | 03 |  |  |  |  | 03 |
|  | - Chuyên đề: Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT ở đơn vị cơ sở trong Sư đoàn 325 hiện nay. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| 1.7 | Kiểm tra kết thúc (xong trước 10/11/2022) | 06 |  |  |  | 06 |  |
| **2** | **Huấn luyện công tác Hậu cần** | CHĐV | **21** |  | **04** | **06** | **06** | **05** | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản | 04 |  | 02 | 02 |  |  |
|  | - Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Một số vấn đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Tổ chức chế biến nấu ăn ở bếp ăn đơn vị; ATTP trong Quân đội | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Một số nội dung quân nhu về ăn, ở dã ngoại | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Một số vấn đề cần biết về công tác vận tải quân sự; vận tải bằng phương tiện thô sơ, sức người trong chiến đấu | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Một số nội dung cần thực hiện trong hành, trú quân chiến đấu | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Phòng, chống say nắng, say nóng | 01 |  |  |  |  | 01 |
|  | - Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản trong điều kiện khó khăn | 02 |  |  |  |  | 02 |
|  | - Kiểm tra kết thúc huấn luyện | 02 |  |  |  |  | 02 |
| **3** | **Huấn luyện công tác Kỹ thuật** | **21** | **04** | **04** | **05** | **04** | **04** |
|  | - Những quy định bảo đảm an toàn khi tiếp xúc, sử dụng VKTBKT | 03 | 03 |  |  |  |  |
|  | - Bảo quản VKTBKT ở đơn vị | 06 | 01 | 03 | 02 |  |  |
|  | - Sắp xếp VKTBKT ở đơn vị | 05 |  |  | 01 | 04 |  |
|  | - Quản lý VKTBKT | 03 |  | 01 | 02 |  |  |
|  | - Ngày Kỹ thuật ở đơn vị | 03 |  |  |  |  | 03 |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| **4** | **Huấn luyện Điều lệnh** | **55** | **02** | **16** | **12** | **18** | **07** |
| 4.1 | Chào cờ duyệt đội ngũ theo chế độ tuần, tháng. | 09 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 |
| 4.2 | Những quy định về chế độ chính quy; học các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ | 03 |  | 03 |  |  |  |
| 4.3 | Huấn luyện điều lệnh Quản lý bộ đội | 14 |  | 04 | 04 | 04 | 02 |
|  | - Quản lý quân trang | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của lực lượng KSQS | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Đóng quân trong doanh trại, đóng quân nhà dân, đóng quân dã ngoại | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | - Hoạt động của đội canh phòng (động tác canh phòng; xử trí một số tình huống) | C/sĩ nhập ngũ năm 2022 | CHĐV | 02 |  |  |  | 02 |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Ôn luyện | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 4.4 | Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ | 27 |  | 07 | 06 | 12 | 02 | Huấn luyện cấp trung đội |
| a | Động tác đội ngũ từng người không có súng | 09 |  | 02 | 02 | 05 |  |
|  | + Ôn luyện phần đội ngũ từng người không có súng (đã HL trong chương trình HL CSM). | 09 |  | 02 | 02 | 05 |  |
| b | Động tác đội ngũ từng người có súng | 08 |  | 02 | 04 | 02 |  |
|  | + Bài 10: Chào tại chỗ có súng | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Bài 12: Treo súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. | 01 |  |  | 01 |  |  |
|  | + Bài 13: Vác súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. | 01 |  |  | 01 |  |  |
|  | + Bài 14: Vác súng, kẹp súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | + Ôn luyện phần đội ngũ từng người có súng (đã HL trong chương trình huấn luyện CSM). | 02 |  |  |  | 02 |  |
| c | - Đội ngũ đơn vị | 08 |  | 03 |  | 05 |  |
|  | + Bài 3: Đội ngũ tiểu đội đổi hướng. | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | + Bài 10: Đội ngũ trung đội đổi hướng. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | + Bài 14: Đại đội BB khám súng. | 01 |  |  |  | 01 |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | + Bài 15: Đội ngũ tiểu đoàn. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | + Đội hình chào cờ, duyệt đội ngũ. | 02 |  | 02 |  |  |  |
| d | - Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 4.5 | Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông | 02 |  |  |  |  | 02 |
|  | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | 02 |  |  |  |  | 02 |
| **5** | **Huấn luyện thể lực** | **40** |  | **06** | **10** | **10** | **14** |  |
| 5.1 | Bơi ứng dụng | 16 |  | 06 | 10 |  |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Bơi, lặn cứu đuối; hô hấp nhân tạo. | 06 |  | 06 |  |  |  |
|  | - Bơi mang súng và trang bị nhẹ | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 5.2 | Vượt vật cản | 10 |  |  |  | 08 |  |  |
|  | - Phân đoạn 1: Xuất phát, vượt rào vướng chân, tường 1,8m, leo dây đứng, hàng bục mấp mô, leo dây ngang | 02 |  |  |  | 02 |  | Huấn luyện cấp trung đội |
|  | - Phân đoạn 2: Vượt hàng cọc luồn lách, hào 2m, cầu độc mộc, chui rào, tường 1,1m, chạy về đích. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp, kiểm tra | C/sĩ nhập ngũ năm 2022 | CHĐV | 06 |  |  |  | 04 | 02 | Huấn luyện cấp trung đội |
| 5.3 | Võ tay không trong huấn luyện thể lực | 08 |  |  |  | 02 | 06 |
|  | - 8 thế tấn công | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - 4 thế phòng thủ, 4 thế ngã | 02 |  |  |  |  | 02 |
|  | - Bài liên quyền 35 động tác | 04 |  |  |  |  | 04 |
| 5.4 | Luyện tập, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 06 |  |  |  |  | 06 | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Quán triệt quy tắc và tiêu chuẩn kiểm tra thể lực | 01 |  |  |  |  | 01 |
|  | - Luyện tập, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 05 |  |  |  |  | 05 |
| **6** | **Chuyển trạng thái SSCĐ** | **10** | **10** |  |  |  |  |
|  | - Huấn luyện về nhận thức về các trạng thái SSCĐ; trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ. | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Hành động của CH-CQ, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung). | 06 | 06 |  |  |  |  |
| **7** | **Huấn luyện phòng hóa phổ thông** | **07** |  | **02** | **03** | **02** |  |
|  | - Đặc điểm, tác hại và cách phòng chống vũ khí hóa học, hạt nhân, sinh học, lửa | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Luyện tập động tác đeo mặt nạ; cách làm, sử dụng mặt nạ, khí tài phòng da ứng dụng | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Cách phát hiện chất độc bằng phương pháp giản đơn | 02 |  |  |  | 02 |  |
| **8** | **Cứu hộ, cứu nạn** | **08** |  | **04** | **04** |  |  |
| 8.1 | Công tác phòng chống thiên tai | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Cách làm bè mảng bằng vật liệu tại chỗ, cách chèo, chống bè, mảng và thuyền để cấp cứu, vận chuyển người, vũ khí, trang bị và vật chất ra khỏi vùng lũ lụt | 04 |  | 04 |  |  |  |
| 8.2 | Công tác phòng chống cháy nổ, cứu sập | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Các văn bản liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn...) | 02 |  |  | 02 |  |  |
| 8.3 | Công tác TKCN chuyên ngành | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Các kỹ thuật và hành động tìm kiếm. | 02 |  |  | 02 |  |  |
| **II** | **Đơn vị binh chủng** | Các đơn vị BC | CHĐV | **240** | **90** | **48** | **44** | **44** | **14** |  |
| **1** | **Huấn luyện KTCĐBB** | **24** | **08** | **06** | **06** | **04** |  | Huấn luyện cấp trung đội |
|  | - HL 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 | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Bắn súng AK bài 2: Bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ban ngày | 20 | 04 | 06 | 06 | 04 |  |
| **2** | **Huấn luyện chiến thuật Bộ binh** | **14** | **04** | **04** | **04** | **02** |  |
|  | - Tổ Bộ binh trong chiến đấu tiến công | 08 | 04 | 04 |  |  |  |
|  | - Tổ Bộ binh trong chiến đấu phòng ngự | 06 |  |  | 04 | 02 |  |
| **3** | **Huấn luyện chuyên ngành** |  |  | **202** | **78** | **38** | **34** | **38** | **14** |  |
| 3.1 | Huấn luyện chuyên ngành Thông tin | bTT  d1,d2/e101, d4,d5/e95,  d8/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | **202** | **78** | **38** | **34** | **38** | **14** | Huấn luyện theo sự chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
| 3.1.1 | Chuyên ngành VTĐ | 202 | 78 | 38 | 34 | 38 | 14 |
| a | Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 66 | 66 |  |  |  |  |
|  | - Lý thuyết về truyền sóng Vô tuyến điện | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | - Lý thuyết cơn bản Công nghệ thông tin | 03 | 03 |  |  |  |  |
|  | - Một số loại anten thường sử dụng trong máy Thông tin quân sự | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  | - Máy VTĐscn hiện có của đơn vị | bTT  d1,d2/e101, d4,d5/e95,  d8/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 14 | 14 |  |  |  |  | Huấn luyện theo sự chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + TNKCT, khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRU-812; VRP-811A | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRU-812; VRP-811A điều kiện ban ngày | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VRU-812; VRP-811A điều kiện ban đêm | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Giới thiệu TNKCT, khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐscn VRH-911 | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐscn VRH-911 | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Máy VTĐsn hiện có của đơn vị | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | + Giới thiệu TNKCT, khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐsn VRP-612, VRU-611 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, bảo quản máy VTĐsn VRP-612, VRU-611 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | - Một số loại cáp thông tin hiện có tại đơn vị | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Một số loại máy điện thoại thường dùng trong quân sự (TA-57B, VTA-19,VFT-18,V701, Panasonic) | 07 | 07 |  |  |  |  |
| b | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 123 | 12 | 38 | 34 | 38 | 01 |
|  | - Đặc điểm, yêu cầu, phương pháp tổ chức và phương pháp liên lạc VTĐ thoại | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Kỷ luật thông tin VTĐ; Chức trách, nhiệm vụ chiến sĩ VTĐ | 07 | 05 | 02 |  |  |  |
|  | - Một số biện pháp phòng, chống tác chiến điện tử | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Qui ước liên lạc VTĐ thoại | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Điện, tín hiệu VTĐ thoại và chế độ giải quyết | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Qui tắc thực hành liên lạc hướng | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | + Qui tắc thực hành liên lạc hướng | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc hướng không có việc | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc hướng có việc cự ly gần | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc hướng có việc cự ly trung bình | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | +Thực hành liên lạc hướng có việc cự ly xa | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 14 |  | 04 | 10 |  |  |
|  | + Qui tắc thực hành liên lạc mạng | 02 |  |  |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc mạng không có việc | 02 |  |  |  |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc mạng có việc cự ly gần | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | - Qui tắc, thực hành liên lạc vượt cấp | bTT  d1,d2/e101, d4,d5/e95,  d8/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 14 |  |  | 14 |  |  | Huấn luyện theo sự chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + Qui tắc thực hành liên lạc vượt cấp | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc vượt cấp cự ly gần | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc vượt cấp cự ly trung bình | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc vượt cấp cự ly xa | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | - Qui tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh | 14 |  |  | 10 | 04 |  |
|  | + Qui tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh cự ly gần | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh cự ly trung bình | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh cự ly xa | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc ĐKX | 14 |  |  |  | 14 |  |
|  | + Quy tắc thực hành liên lạc ĐKX | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | + Thực hành liên lạc ĐKX cự ly gần | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Thực hành liên lạc ĐKX cự ly trung bình | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Thực hành liên lạc ĐKX cự ly xa | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Mật ngữ MK-82, QĐ8 | 21 |  |  |  | 20 | 01 |
|  | + Thực hành mã dịch bằng mật ngữ MK82 | 13 |  |  |  | 13 |  |
|  | + Thực hành mã dịch bằng mật ngữ QĐ87 | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Kiểm tra mã dịch điện bằng mật ngữ MK82, QĐ87 theo định mức | 01 |  |  |  |  | 01 |
| c | Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 09 |  |  |  |  | 09 |
|  | - Bản đồ, địa bàn | 02 |  |  |  |  | 02 |
|  | - Các tư thế vận động cua tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu | 04 |  |  |  |  | 04 |
|  | - Giới thiệu công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 03 |  |  |  |  | 03 |
| d | Kiểm tra | 04 |  |  |  |  | 04 |
| 3.1.2 | Chuyên ngành HTĐ | 202 | 78 | 38 | 34 | 38 | 14 |
| a | Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 77 | 77 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc an toàn; Nguồn điện; đồng hồ đo | 08 | 08 |  |  |  |  |
|  | - Những vấn đề chung về thông tin điện thoại | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | - Máy điện thoại (nhân công, tự động, IP) | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | + TNKCT, cấu tạo, khai thác, sử dụng, phân tích các bước tự thử tổng đài NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, phân tích các bước tự thử tổng đài NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + TNKCT, cấu tạo, khai thác, sử dụng, phân tích các bước tự thử máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | bTT  d1,d2/e101, d4,d5/e95,  d8/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | Huấn luyện theo sự chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + Thực hành khai thác, sử dụng, phân tích các bước tự thử máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | - Bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường máy điện thoại | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | + Bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + Bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành bảo quản, kiểm tra và khắc phục những hư hỏng thông thường NC M3 20 số, VSB20-19, VSB40-19 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |
|  | - Dây bọc | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  | + Cấu tạo, tính năng một số dây bọc thường dùng | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | + Kỹ thuật nối dây bọc | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | + Đo kiểm tra, bảo quản dây bọc | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Cáp thông tin | 18 | 18 |  |  |  |  |
|  | + Tính năng kỹ thuật, cấu tạo cáp đồng trục được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác sử dụng, cáp đồng trục được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Tính năng kỹ thuật, cấu tạo cáp quang được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành khai thác sử dụng, cáp quang được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành đo kiểm tra, bảo quản cáp điện thoại được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Đo kiểm tra, bảo quản cáp đồng trục được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành đo kiểm tra, bảo quản cáp đồng trục được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Đo kiểm tra, bảo quản cáp quang được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Thực hành đo kiểm tra, bảo quản cáp quang được biên chế | 02 | 02 |  |  |  |  |
| b | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 103 | 01 | 38 | 34 | 30 |  |
|  | \* Dây, cáp, máy điện thoại | 78 | 01 | 38 | 34 | 05 |  |
|  | - Thứ tự động tác rải, cố định, thu hồi dây bọc | 28 | 01 | 27 |  |  |  |
|  | + Thực hành động tác cơ bản ra dây bọc theo kiểu kẹp nách, reo mạ, thu dây bọc theo kiểu tì đầu gối, quay tơ | 04 | 01 | 03 |  |  |  |
|  | + Các kiểu cố định đường dây bọc | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành các kiểu cố định đường dây bọc | bTT  d1,d2/e101, d4,d5/e95,  d8/e18,  c18/3e  d18/f | CHĐV | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | Huấn luyện theo sự chỉ đạo của chuyên ngành thông tin |
|  | + Thực hành tổng hợp động tác cơ bản ra, thu hồi dây bọc | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |
|  | - Trình tự triển khai, tự thử, thu hồi máy điện thoại | 14 |  | 11 | 03 |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, tự thử, thu hồi máy điện thoại TA-57B, VTA-19 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  | + Triển khai, tự thử, thu hồi máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, tự thử, thu hồi máy điện thoại tự động V701, Panasonic, VFT-18, VN-323 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  | + Triển khai, tự thử, thu hồi tổng đài NC 20 số M3, VSB20-19 | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai, tự thử, thu hồi tổng đài NC 20 số M3, VSB20-19 | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Triển khai, tự thử, thu hồi tổng đài NC cải tiến VSB40-19 | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Thứ tự động tác rãi, cố định, thu hồi cáp thông tin | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  | + Thực hành rãi, cố định, thu hồi cáp điện thoại | 08 |  |  | 08 |  |  |
|  | + Rãi, cố định, thu hồi cáp quang | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | + Thực hành rãi, cố định, thu hồi cáp quang | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Quy trình điều, sửa dây máy điện thoại | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  | + Thực hành điều, sửa dây máy điện thoại nhân công | 06 |  |  | 06 |  |  |
|  | + Thực hành điều, sửa dây máy điện thoại tự động | 06 |  |  | 06 |  |  |
|  | - Quy trình sửa chữa máy điện thoại | 12 |  |  | 07 | 05 |  |
|  | \* Công tác trạm | 25 |  |  |  | 25 |  |
|  | + Những vấn đề chung về công tác trạm | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Chức trách, quy tắc, chế độ công tác trạm điện thoại | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Vùng mạng cáp, mật danh điện thoại | 07 |  |  |  | 07 |  |
|  | + Các loại sổ sách, cách ghi chép | 04 |  |  |  | 04 |  |
| c | Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 18 |  |  |  | 08 | 10 |
|  | - Các động tác chiến thuật cơ bản của chiến sỹ đường dây điện thoại | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến trong các địa hình | 07 |  |  |  |  |  |
|  | + Thực hành triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến ở địa hình rừng núi, qua giao thông hào, qua sông | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Thực hành triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến qua đường, làng mạc, đồng ruộng, thành phố, thị xã | 03 |  |  |  |  | 03 |
|  | - Hành động của chiến sỹ dây bọc trong chiến đấu | 07 |  |  |  |  | 07 |
|  | + Thực hành động tác bò, lê, trườn của chiến sỹ dây bọc trong chiến đấu |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | + Thực hành tổng hợp hành động của chiến sĩ dây bọc trong chiến đấu | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |
| d | Kiểm tra | 04 |  |  |  |  | 04 |

**D. PHÂN ĐỘI BẢO ĐẢM THÔNG TIN, BỆNH XÁ, KHO TRẠM, QNCN, HSQ PHỤC VỤ, NUÔI QUÂN TỪ CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN: HUẤN LUYỆN 4 NGÀY/THÁNG** *(Huấn luyện vào thứ 3, thứ 4 tuần 2 và tuần 4 hàng tháng)*

| **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần** | **Cấp phụ trách** | **Thời gian (giờ)** | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng 12** |
| **I** | **Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật** |  |  | **126** | **28** | **28** | **28** | **28** | **14** |  |
| **1** | **Giáo dục chính trị** | CQ/e, CQ/f c24/3e, d24/f | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | **26** | **06** | **06** | **07** | **05** | **02** | Huấn luyện cấp đại đội |
| 1.1 | 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. | 05 | 01 | 02 | 01 | 01 |  |
|  | - Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II năm 2022 của Đảng ủy Sư đoàn; nghị quyết trung đoàn. | CQ/e, CQ/f c24/3e, d24/f | CNCT  CQCT và cán bộ chính trị các cấp | 01 |  |  | 01 |  |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. | 01 | 01 |  |  |  |  |
|  | - Nghị quyết ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 1.2 | Học các chuyên đề | 07 | 03 | 02 |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | 03 | 03 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Những nội dung cơ bản Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). | 02 |  |  |  | 02 |  |
| 1.3 | Phổ biến, giáo dục pháp luật | 06 | 02 | 02 |  |  | 02 |
|  | - Chuyên đề: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và quy định của Bộ Quốc phòng về xây dựng, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế trong Quân đội nhân dân Việt Nam. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 1.4 | Học các nội dung do đơn vị tự xác định. | 04 |  |  | 02 | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Thực trạng và biện pháp chất lượng hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet trong Sư đoàn hiện nay. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyên đề: Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDCT ở đơn vị cơ sở trong Sư đoàn 325 hiện nay. | 02 |  |  | 02 |  |  |
| 1.5 | Ôn, kiểm tra nhận thức (xong trước 10/11/2022). | 04 |  |  | 04 |  |  |
| **2** | **Huấn luyện công tác Hậu cần** | CQ/e, CQ/f c24/3e, d24/f | CHĐV | **04** |  |  | **02** | **02** |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - Công tác dân số, gia đình và trẻ em; thuốc nam chữa một số bệnh thông thường; phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm, tai nạn và bệnh ngoài da | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Kiểm tra kết thúc huấn luyện | 02 |  |  |  | 02 |  |
| **3** | **Huấn luyện công tác Kỹ thuật** | **06** |  | **02** | **02** | **02** |  |
|  | Những vấn đề chung về công tác kỹ thuật quân sự. | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | Quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | Ngày kỹ thuật ở đơn vị. | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | Nội dung cơ bản công tác BĐKT trong chiến đấu. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| **4** | **Huấn luyện điều lệnh** | **13** | **02** | **04** | **03** | **02** | **02** |
| 4.1 | Chào cờ duyệt đội ngũ theo chế độ tuần, tháng |  | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | |
| 4.2 | Học các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ | 01 | 01 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Huấn luyện điều lệnh QLBĐ | 03 | 01 | 01 | 01 |  |  |
|  | - Khiếu nại, tố cáo | 01 | 01 |  |  |  |  |
|  | - Một số nội dung về nghi lễ trong quân đội (động tác trao nhận thưởng) | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  | 01 |  |  |
| 4.4 | Huấn luyện điều lệnh đội ngũ | 06 |  | 03 | 02 |  | 01 | Huấn luyện cấp trung đội |
| 4.4.1 | Động tác đội ngũ từng người có súng | 01 |  |  |  |  |  |
|  | Bài 13: Vác súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào | 01 |  | 01 |  |  |  |
| 4.4.2 | Ôn luyện đội ngũ đơn vị | 02 |  |  | 02 |  |  |
| 4.4.3 | Động tác lên, xuống xe ô tô chở quân | 02 |  | 02 |  |  |  | Huấn luyện cấp đại đội |
| 4.4.4 | Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 4.5 | Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông | 03 |  |  |  | 02 | 01 |
|  | - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Một số nội dung cơ bản về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của chính phủ. | 01 |  |  |  |  | 01 |
| **5** | **Huấn luyện thể lực** | **11** | **02** | **02** | **02** | **02** | **03** | Huấn luyện cấp trung đội |
|  | - Chạy 1.500m, 3.000m | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Vượt vật cản | 04 |  | 02 | 02 |  |  |
|  | - Luyện tập; kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 05 |  |  |  | 02 | 03 |
| **6** | **Huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ** |  |  | **10** | **10** |  |  |  |  | Huấn luyện cấp đại đội |
|  | - HL nhận thức về các trạng thái SSCĐ; trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ | QNCN CQ/e,f | CHĐV | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Hành động của CH-CQ, phân đội trong chuyển trạng thái SSCĐ (hợp luyện riêng, hợp luyện chung) | 06 | 06 |  |  |  |  |
| **7** | **Huấn luyện chuyên ngành** |  |  | **56** | **08** | **14** | **12** | **15** | **07** |  |
| 7.1 | Huấn luyện chuyên ngành Thông tin |  |  | 56 | 08 | 14 | 12 | 15 | 07 |  |
| 7.1.1 | Đối với các Trung đoàn | c18/3e  c18/3e | CHĐV  CHĐV |  |  |  |  |  |  | Huấn luyện theo chuyên ngành Thông tin |
|  | Nhân viên cáp, dây máy điện thoại | 56 | 08 | 14 | 12 | 15 | 07 |
| \* | Huấn luyện kỹ thuật | 18 | 08 | 10 |  |  |  |
|  | - Tính năng kỹ thuật, cấu tạo loại cáp đơn vị quản lý (cáp quang, cáp đồng, cáp mạng). | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Tính năng, khai thác, sử dụng, bảo quản các máy điện thoại có trong biên chế (nhân công, tự động, IP). | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Khai thác sử dụng, đo kiểm tra, BQBD dây bọc, cáp thông tin. | 04 | 02 | 02 |  |  |  |
|  | - Kỹ thuật hàn nối, la tết, lên đầu cáp đối với cáp đồng (5x2 đến 600x2), cáp quang (4FO đến 96FO), cáp mạng (CAT5, CAT6). | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Các hư hỏng (pan) thường gặp và cách khắc phục. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị | 02 |  | 02 |  |  |  |
| \* | HL chuyên môn nghiệp vụ | 20 |  | 04 | 12 | 04 |  |
|  | - Quy định quản lý ĐHKT hệ thống TTLL quân sự | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Vùng mạng cáp đơn vị quản lý. | 04 |  | 02 | 02 |  |  |
|  | - Thứ tự các bước phát triển, thu hồi, di chuyển MĐT. | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Thứ tự, phương pháp triển khai và thu hồi các loại cáp thông tin. | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Các bước tiến hành triển khai, bảo quản đầu tủ cáp, hộp cáp | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Thứ tự các bước điều sửa, sửa chữa các MĐT. | 03 |  |  | 01 | 02 |  |
|  | -Nền nếp công tác trạm: Chức trách; nội quy; quản lý; ghi chép sổ sách. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| \* | HL chiến thuật chuyên ngành | 16 |  |  |  | 11 | 05 |
|  | - Phương pháp rải dây, thu dây, cố định dây qua các loại địa hình. | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Phương pháp tổ chức và hành động của tổ và Tiểu đội trong triển khai, thu hồi một tuyến cáp thông tin. | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Hành động của tổ, Tiểu đội dây bọc trong chiến đấu. | 04 |  |  |  | 03 | 01 |
|  | - Luyện tập các bài tập theo định mức. | 04 |  |  |  |  | 04 |
| \* | Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| 7.1.2 | Đối với Trạm sửa chữa, Tiểu đoàn thông tin 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhân viên chuyển mạch | 56 | 08 | 14 | 12 | 15 | 07 |
| \* | Huấn luyện kỹ thuật | TSC/f  d18/f | CHĐV | 18 | 08 | 10 |  |  |  | Huấn luyện theo chuyên ngành Thông tin |
|  | - Tính năng kỹ, chiến thuật các tổng đài nhân công (20 số, 40 số…) theo biên chế. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Tính năng kỹ, chiến thuật; cấu trúc, chức năng các khối tổng đài TDM, thiết bị thoại IP theo biên chế. | 08 | 06 | 02 |  |  |  |
|  | - Nguyên lý, tính năng, cách sử dụng các máy điện thoại (nhân công, tự động, IP). | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Phần mềm điều sửa máy điện thoại. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Kiểm tra, nhận biết, test kiểm tra một số sự cố thông thường | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị | 02 |  | 02 |  |  |  |
| \* | HL chuyên môn, nghiệp vụ | 20 |  | 04 | 12 | 04 |  |
|  | - Quy định quản lý, ĐHKT hệ thống TTLL quân sự | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Thành phần và tiếp hợp các trang bị tại trạm thông tin quản lý | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Tổ chức mạng tổng đài. | 01 |  |  | 01 |  |  |
|  | - Quy trình thu hồi, lắp đặt tổng đài. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Quy trình phát triển, thu hồi thuê bao, trung kế tổng đài. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Quy trình khai báo, quản lý các dịch vụ của tổng đài. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Quy định quản lý máy điện thoại; Quy trình đo, kiểm tra, điều sửa máy ưu tiên, máy thường. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Quy trình bảo quản, bảo dưỡng tổng đài. | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Tiếp chuyển liên lạc tổng đài nhân công. | 01 |  |  | 01 |  |  |
|  | - Quy trình sao lưu dữ liệu tổng đài. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Nền nếp công tác trạm: Chức trách; nội quy; quản lý; ghi chép sổ sách. | 02 |  |  |  | 02 |  |
| \* | HL chiến thuật chuyên ngành | 16 |  |  |  | 11 | 05 |
|  | - Công tác triển khai, thu hồi tổng đài, phối dây trong thông tin thường xuyên và chiến đấu | 08 |  |  |  | 08 |  |
|  | - Xử lý các tình huống trong thông tin thường xuyên và chiến đấu | 08 |  |  |  | 03 | 05 |
| \* | Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| **II** | **CHIẾN SĨ NHẬP NGŨ NĂM 2021** |  |  | **126** | **28** | **28** | **28** | **28** | **14** |  |
| **1.** | **Huấn luyện giáo dục chính trị, pháp luật** | c24/3e, c26, c29, d24/f  c24/3e, c26, c29, d24/f | CTV/c | 25 | 06 | 06 | 06 | 04 | 03 | Huấn luyện tập trung cấp đại đội |
| 1.1 | Thông báo chính trị - thời sự, sau chào cờ hằng tuần. | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | | |
| 1.2 | Sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần. | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | | |
| 1.3 | Giáo dục các bài chính trị cơ bản: | 12 | 04 | 04 | 04 |  |  |
|  | - 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. | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Bài 11: Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Bài 12: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. | c24/3e, c26, c29, d24/f  c24/3e, c26, c29, d24/f | CTV/c | 04 |  |  | 04 |  |  | Huấn luyện tập trung cấp đại đội |
| 1.4 | Quán triệt, học tập nghị quyết; phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung khác. | 09 | 02 | 02 | 02 |  | 03 |
|  | Chuyên đề: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | Chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | Chuyên đề: Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | Chuyên đề: Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. | 03 |  |  |  |  | 03 |
| 1.5 | Nội dung do đơn vị tự xác định. | 04 |  |  |  |  |  |
|  | - Chuyên đề: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận. | 02 | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | |
|  | - Chuyên đề: Phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tự tử, tự sát của quân nhân ở đơn vị cơ sở. | 02 | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | |
| 1.6 | Kiểm tra kết thúc (xong trước 10/11/2022) | 04 |  |  |  | 04 |  |
| **2** | **Huấn luyện điều lệnh** | Chiến sĩ nhập ngũ 2021 | CHĐV | **13** | **02** | **04** | **03** | **02** | **02** |  |
| 2.1 | Chào cờ, duyệt đội ngũ theo chế độ tuần tháng |  | Đơn vị tự bố trí thời gian | | | | |  |
| 2.2 | Học các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ | 01 | 01 |  |  |  |  | Huấn luyện tập trung cấp đại đội |
| 2.3 | Huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội | 05 |  | 02 | 02 |  | 01 |
|  | - Một số nội dung về nghi lễ trong quân đội (động tác trao nhận thưởng) | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Khiếu nại tố cáo | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| 2.4 | Huấn luyện ĐLĐN | 07 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | Huấn luyện cấp trung đội |
| 2.4.1 | Động tác đội ngũ từng người không có súng | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Ôn luyện phần đội ngũ từng người không có súng (đã huấn luyện trong chương trình Huấn luyện CSM) | 02 |  | 02 |  |  |  |
| 2.4.2 | Động tác đội ngũ từng người có súng | 04 | 01 |  | 01 |  |  |
|  | - Bài 13:Vác súng đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào | 01 | 01 |  |  |  |  |
|  | - Ôn luyện phần đội ngũ từng người có súng (đã HL trong chương trình huấn luyện CSM) | Chiến sĩ nhập ngũ 2021 | CHĐV | 03 |  |  | 01 | 02 |  | Huấn luyện cấp trung đội |
| 2.4.3 | Kiểm tra | 01 |  |  |  |  | 01 |
| **3.** | **Huấn luyện thể lực** | **11** | **02** | **02** | **02** | **02** | **03** |
| 3.1 | Võ tay không trong huấn luyện thể lực | 07 | 02 | 02 | 01 | 02 |  |
|  | - 4 thế phòng thủ, 4 thế ngã | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Bài liên quyền 35 động tác | 03 |  | 02 | 01 |  |  |
|  | - Kiểm tra | 02 |  |  |  | 02 |  | Kiểm tra cấp đại đội |
| 3.2 | Kiểm tra 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 04 |  |  | 01 |  | 03 |
|  | - Luyện tập, kiểm tra 05 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực | 04 |  |  | 01 |  | 03 |
| **4** | **Huấn luyện chuyên ngành** |  |  | **77** | **18** | **16** | **17** | **20** | **06** |  |
| 4.1 | Huấn luyện chuyên ngành thông tin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Đối với Tiểu đoàn thông tin 18 |  |  | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 | Huấn luyện theo chỉ đạo của ngành  thông tin |
| a | Vô tuyến điện | d18 | CHĐV | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
| a.1 | Huấn luyện VTĐ báo | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
|  | \* Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 08 | 08 |  |  |  |  |
|  | - Một số loại anten, phi đơ thường sử dụng trong TT quân sự | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Tính năng các máy VTĐ được biên chế | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Bảo quản, bão dưỡng các trang thiết bị | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | \* Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 46 | 10 | 16 | 17 | 03 |  |
|  | - Quy ước liên lạc VTĐ báo ; các loại điện báo và cách giải quyết | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Nền nếp công tác đài, trạm và các loại sổ sách, cách ghi chép | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ thu chữ cái và số tắt lên 100 c/p. | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ thu chữ cái và số tắt lên 105 c/p. | 04 | 02 | 02 |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ thu chữ cái và số tắt lên 110 c/p. | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ phát chữ cái và số tắt lên 95 c/p | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ phát chữ cái và số tắt lên 100 c/p | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | - Nâng tốc độ phát chữ cái và số tắt lên 105 c/p | 04 |  | 02 | 02 |  |  |
|  | - Liên lạc đơn xen ngắt; liên lạc hướng có điện QĐA, QBM | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Liên lạc mạng | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Liên lạc vượt cấp, đài canh, CQ | 02 |  |  | 02 |  |  |
|  | - Mật ngữ M82 | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc hướng | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | \* Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 20 |  |  |  | 17 | 03 |
|  | - Động tác cơ bản của cá nhân, tổ đài VTĐsn, scn; công tác bảo vệ tổ đài trong chiến đấu. | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | - Công sự điện đài VTĐsn, scn | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | - Triển khai thu hồi điện đài VTĐ liên lạc bằng các loại an ten ban ngày và ban đêm | d18 | CHĐV | 07 |  |  |  | 07 |  |  |
|  | - Luyện tập hành quân chiếm lĩnh vị trí, triển khai, thu hồi điện đài VTĐ trong chiến đấu ban ngày và ban đêm | 07 |  |  |  | 04 | 03 |
|  | \* Kiểm tra | 03 |  |  |  |  | 03 |
| a.2 | Huấn luyện VTĐ thoại | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
|  | \* Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 35 | 18 | 16 | 01 |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc hướng | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc mạng | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc vượt cấp | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc qua đài TGCT, đài canh | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Quy tắc, thực hành liên lạc ĐKX | 04 | 02 | 02 |  |  |  |
|  | - Mật ngữ M82; Thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82 | 15 |  | 14 | 01 |  |  |
|  | \* Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 39 |  |  | 16 | 20 | 03 |
|  | - Các tư thế vận động của tổ đài VTĐ báo trong chiến đấu | 06 |  |  | 06 |  |  |
|  | - Công sự điện đài VTĐ loại mang xách | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | - Triển khai, thu hồi tổ đài VTĐ liên lạc bằng các loại an ten ban ngày và ban đêm | 14 |  |  | 03 | 11 |  |
|  | - Hành động của tổ đài VTĐ thoại trong chiến đấu | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | - Ngụy trang VTĐ và công tác bảo vệ đài (trạm) trong chiến đấu | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, hình thức tác chiến | 05 |  |  |  | 02 | 03 |
|  | \* Kiểm tra | 03 |  |  |  |  | 03 |
| b | Thông tin HTĐ | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
|  | \* Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 32 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | - Thứ tự, động tác rải, cố định, thu hồi dây bọc. | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Trình tự triển khai, tự thử, thu hồi máy điện thoại. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Thứ tự động tác rải, cố định, thu hồi cáp thông tin | 07 | 07 |  |  |  |  |
|  | - Vùng mạng cáp, mật danh điện thoại | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Luyện tập định mức: Động tác cơ bản của chiến sĩ dây bọc | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | \* Huấn luyện chiên thuật chuyên ngành | 42 |  | 02 | 17 | 20 | 03 |
|  | - Các động tác chiến thuật cơ bản của chiến sĩ đường dây điện thoại | 04 |  | 02 | 02 |  |  |
|  | - Cáp, đường dây bọc | 16 |  |  |  |  |  |
|  | + Triển khai cáp, đường dây bọc dã chiến trong các địa hình | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | + Hành động của chiến sĩ dây bọc trong chiến đấu. | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | + Tổ dây bọc trong chiến đấu. | d18 | CHĐV | 03 |  |  | 03 |  |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của ngành  thông tin |
|  | + Tiểu đội dây bọc trong chiến đấu. | 03 |  |  | 02 | 01 |  |
|  | - Trạm điện thoại dã chiến. | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | - Luyện tập theo các bài định mức ban ngày và ban đêm. | 19 |  |  |  | 16 | 03 |
|  | + Hành động của chiến sĩ dây bọc trong chiến đấu. | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Tổ dây bọc trong chiến đấu. | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Tiểu đội dây bọc trong chiến đấu | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, hình thức tác chiến | 07 |  |  |  | 04 | 03 |
|  | \* Kiểm tra | 03 |  |  |  |  | 03 |
| c | Thông tin Quân bưu – tín hiệu | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
|  | \* Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 06 | 06 |  |  |  |  |
|  | - Sử dụng và sử lý hỏng hóc thông thường các phương tiện ô tô, môtô, xe đạp. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Máy VTĐscn công suất nhỏ, máy điện thoại | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Đường dây bọc dã chiến | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | \* Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 40 | 12 | 16 | 12 |  |  |
|  | - Quy định đóng gói, ghi gửi tài liệu chuyển qua đường TTQB | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Quy trình khai thác tài liệu ở trạm TTQB | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Quy định quyền hạn ký công văn hẹn giờ và tổ chức chuyển qua đường TTQB | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Quy định lấy chữ ký, thu hồi phiếu gửi; phần mềm Quản lý quân bưu bằng mã vạch. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Công tác hồ sơ di vật liệt sỹ | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Những trường hợp sai phạm nguyên tắc chuyên môn và cách sử lý | 03 |  | 03 |  |  |  |
|  | - Chế độ 4 bước của công tác chuyển đạt. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Thủ tục giao nhận tài liệu của chiến sĩ chuyển đạt. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Công tác chuẩn bị và thực hành vận động. | 04 |  | 04 |  |  |  |
|  | + Thông tin tín hiệu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khái niệm, vai trò vị trí, nhiệm vụ, phương pháp liên lạc TTTH | 05 |  | 05 |  |  |  |
|  | - Súng pháo hiệu, pháo hiệu giật tay;Cờ hiệu, đèn hiệu, lộ tiêu, biển báo | 05 |  |  | 05 |  |  |
|  | - Thông tin cờ tay | 07 |  |  | 07 |  |  |
|  | \* HL chiến thuật chuyên ngành | 28 |  |  | 05 | 20 | 03 |
|  | - Phòng chống "Bom thư, vũ khí sinh học" của địch chuyển qua đường TTQB | d18 | CHĐV | 02 |  |  | 02 |  |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của ngành  thông tin |
|  | - Triển khai, thu hồi, di chuyển trạm TTQB ban ngày và ban đêm | 03 |  |  | 03 |  |  |
|  | - Triển khai luyện tập tổng hợp theo các tình huống ban ngày và ban đêm | 05 |  |  |  | 05 |  |
|  | - Chuyển đạt ban đêm | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyển đạt dẫn đường và chuyển mệnh lệnh chiến đấu miệng | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Chuyển đạt trong các giai đoạn chiến đấu | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Một số tình huống cơ bản và cách sử trí trong công tác chuyển đạt. | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | - Thực hành tổng hợp khai thác và chuyển đạt | 03 |  |  |  | 03 |  |
|  | - Luyện tập tổng hợp theo các nhiệm vụ, hình thức tác chiến | 07 |  |  |  | 04 | 03 |
|  | \* Kiểm tra | 03 |  |  |  |  | 03 |
| 4.4.2 | Đối với các trung đoàn |  |  | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
| a | Chiến sĩ HTĐ |  |  | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
| \* | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | cTT/3eBB | CHĐV | 17 | 17 |  |  |  |  |
|  | - Quy trình khai thác một số tính năng cơ bản của tổng đài KTS (Thuê bao, trung kế, vùng mạng tổng đài…) | 05 | 05 |  |  |  |  |
|  | - Giới thiệu hệ thống truyền số liệu; khai thác các chế độ cơ bản. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Khai thác hệ thống TT HTĐ; công tác quản lý, điều hành, xử lý sự cố | 10 | 10 |  |  |  |  |
| \* | Huấn luyện chiến thuật chuyên ngành | 58 | 01 | 16 | 17 | 20 | 04 |
|  | - Hành động của chiến sĩ HTĐ trong chiến đấu | 04 | 01 | 03 |  |  |  |
|  | - Triển khai, thu hồi dây bọc dã chiến. Tổ, tiểu đội dây bọc trong chiến đấu | 07 |  | 07 |  |  |  |
|  | - Triển khai (thu hồi) trạm tổng đài nhân công, tổng đài điện tử, thiết bị truyền dẫn trong chiến đấu theo các phương án kết nối | 14 |  | 06 | 08 |  |  |
|  | - Luyện tập theo các bài tập định mức | 33 |  |  | 09 | 20 | 04 |
| \* | Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |
| b | Chiến sĩ thông tin chung | 77 | 18 | 16 | 17 | 20 | 06 |
| \* | Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | - Giới thiệu tính năng KCT, khai thác sử dụng | 04 | 04 |  |  |  |  |
|  | máy VTĐ hiện có của đơn vị. |  |  |  |  |  |  |
| \* | Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ | 19 | 14 | 05 |  |  |  |
|  | - Vô tuyến điện | cTT/3eBB | CHĐV |  |  |  |  |  |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của ngành  thông tin |
|  | + Mật ngữ M82; thực hành mã dịch điện bằng mật ngữ M82 | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Quy tắc, thực hành liên lạc hướng; mạng; vượt cấp; TGCT, đài canh; điều khiển xa | 06 | 06 |  |  |  |  |
|  | - Hữu tuyến điện |  |  |  |  |  |  |
|  | + Quy trình khai thác tiếp chuyển liên lạc tổng đài nhân công trong các chế độ hướng, mạng… | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Quy trình khai thác một số tính năng cơ bản của tổng đài KTS, thiết bị truyền dẫn (viba, cáp quang,…). | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Quân bưu |  |  |  |  |  |  |
|  | + Chức trách, chế độ công tác, thủ tục giao nhận công tác chuyển đạt | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | + Các quy định tiếp nhận, đóng gói, ghi gửi, chuyển công văn tài liệu ở trạm. Công tác hồ sơ di vật liệt sỹ | 01 |  | 01 |  |  |  |
|  | + Khái niệm, vai trò, tổ chức, phương pháp liên lạc TT tín hiệu. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Nền nếp chế độ công tác trạm | 02 |  | 02 |  |  |  |
| \* | HL chiến thuật chuyên ngành | 52 |  | 11 | 17 | 20 | 04 |
|  | - Vô tuyến điện |  |  |  |  |  |  |
|  | + Công tác của đài VTĐ thoại trong chiến đấu | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Công sự điện đài VTĐ thoại. | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Động tác vận động cơ bản của chiến sĩ VTĐ thoại | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Cụm vô tuyến điện sóng cực ngắn | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | + Luyện tập các bài tập định mức | 12 |  | 03 | 09 |  |  |
|  | - Hữu tuyến điện |  |  |  |  |  |  |
|  | + Triển khai, thu hồi dây bọc dã chiến. Tổ dây bọc trong chiến đấu | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Triển khai, thu hồi trạm tổng đài nhân công, KTS, thiết bị truyền dẫn trong chiến đấu theo các phương án kết nối. | 04 |  |  | 04 |  |  |
|  | + Tổ, tiểu đội HTĐ trong chiến đấu | 04 |  |  |  | 04 |  |
|  | + Luyện tập các bài tập định mức | 08 |  |  |  | 08 |  |
|  | - Quân bưu |  |  |  |  |  |  |
|  | + Triển khai, thu hồi, di chuyển trạm TTQB. Chế độ công tác kiểm tra, kiểm soát. Phòng chống “Bom thư, vũ khí sinh học” của địch qua đường quân bưu | 02 |  |  |  | 02 |  |
|  | + Chuyển đạt trên các loại phương tiện, địa hình. Chuyển đạt ban đêm. | cTT/3eBB | CHĐV | 04 |  |  |  | 04 |  | Huấn luyện theo chỉ đạo của ngành  thông tin |
|  | + Luyện tập các bài tập định mức | 06 |  |  |  | 02 | 04 |
|  | - Kiểm tra | 02 |  |  |  |  | 02 |

**G. HUẤN LUYỆN PHÒNG HÓA KIÊM NHIỆM**

| **TT** | **Nội dung huấn luyện** | **Thành phần** | **Cấp phụ trách** | **Thời gian (giờ)** | | | | | | **Biện pháp tiến hành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng 12** |
| **\*** | **Thời gian huấn luyện** | Đơn vị PH kiêm nhiệm các eBB, dTT | CHĐV | **56** | **14** | **14** | **14** | **14** |  | Tổ chức huấn luyện tập trung cấp Trung đoàn, Tiểu đoàn |
| **1** | **Khí tài trinh sát** | **12** | **12** |  |  |  |  |
|  | - Sử dụng hộp trinh độc thực hành trinh sát chất độc | 04(02) | 04(02) |  |  |  |  |
|  | - Sử dụng máy đo phóng xạ thực hành trinh sát nhiễm xạ bộ đo khí tượng MK-3EM | 04(02) | 04(02) |  |  |  |  |
| **2** | **Khí tài tiêu tẩy khói** | **10** | **02** | **03** | **03** | **02** |  |
|  | - Tác dụng, tính năng, cấu tạo, sử dụng khí tài tiêu tẩy cỡ nhỏ. | 02 | 02 |  |  |  |  |
|  | - Tác dụng, tính năng, cấu tạo, sử dụng khí tài tiêu tẩy cỡ trung (BTĐĐL) | 02 |  | 02 |  |  |  |
|  | - Luyện tập sử dụng BTĐ ĐL | 04 |  | 01 | 03 |  |  |
|  | - Cách làm khí tài phát khói ứng dụng | 02 |  |  |  | 02 |  |
| **3** | **Hành động của bộ đội trong chiến đấu** | **33** |  | **11** | **11** | **11** |  |
|  | - a ĐQSPXHH KN bảo đảm cho mục tiêu trọng điểm (ĐNCT) | 05 |  | 05 |  |  |  |
|  | - a ĐQSPXHH KN bảo đảm cho mục tiêu trọng điểm (TCT) | 04(02) |  | 04(02) |  |  |  |
|  | - a ĐQSPXHH KN thực hành trinh sát khu vực sự cố hóa chất độc thuốc bảo vệ thực vật (ĐNCT). | 05 |  |  | 05 |  |  |
|  | - a ĐQSPXHH KN bảo đảm cho mục tiêu trọng điểm (TCT) | 04(02) |  |  | 04(02) |  |  |
|  | - a BTĐĐL thực hành tiêu độc khu vực sự cố hóa chất độc tồn lưu (ĐNCT). | 05 |  |  |  | 05 |  |
|  | - a BTĐĐL thực hành tiêu độc khu vực sự cố hóa chất độc tồn lưu (TCT). | 04(02) |  |  |  | 04(02) |  |
| **4** | **Kiểm tra** | **01** |  |  |  | **01** |  |

**Phần IV: BẢO ĐẢM HUẤN LUYỆN**

**A. BẢO ĐẢM ĐỒ DÙNG HUẤN LUYỆN**

100% các đơn vị từ cấp b, c, d phải bảo đảm đủ mô hình đồ dùng huấn luyện đẹp bền, thực tế; tích cực nghiên cứu cải tiến, sáng kiến mô hình đồ dùng huấn luyện.

**B. BẢO ĐẢM TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN**

- Điều lệnh: Điều lệnh QLBĐ và ĐLĐN 2011 tái bản năm 2015 *(khi ĐLQLBĐ mới sửa đổi, bổ sung được ban hành thì thực hiện theo điều lệnh mới*); Tổ chức phương pháp HL điều lệnh năm 1997; tập bài giảng HL điều lệnh đội ngũ 2014; Quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội năm 2012; Quy định công tác canh phòng năm 2013; Phim (mang mặc trang phục dã chiến K19, mang đeo trang bị và một số nội dung về trật tự nội vụ. Lễ đón tiếp; động tác trao nhận thưởng; dẫn đoàn bằng xe KSQS). Thông tư số 20/2018/TT-BQP ngày 13/02/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng trang phục dự lễ của sĩ quan, QNCN, học viên là sĩ quan, học viên đào tạo sĩ quan; Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền quyền xử lý kỷ luật trong BQP (thay thế Thông tư số 192). Chỉ thị 37/CT-ĐUQSTƯ ngày 14/4/1993 của Thường vụ ĐUQSTƯ về đẩy mạnh xây dựng chính quy QĐND Việt Nam lên một bước mới; Chỉ thị 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân *(khi ban hành Chỉ thị mới thì thực hiện theo*); Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 09/02/2012 của Bộ trưởng BQP về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật Nhà nước và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong QĐNDVN; Luật giao thông đường bộ năm 2008; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT); Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Các văn bản, chỉ thị, quy định của Bộ đã ban hành về HL điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật..

- Huấn luyện thể lực: Sân bãi, thiết bị và dụng cụ TDTT (năm 1996); Tổ chức và phương pháp HL thể lực (năm 1998); Võ tay không trong HL thể lực (năm 2001); Hành quân bộ trong HL thể lực (năm 2001); HL điền kinh trong LLVT (năm 2001); bộ tranh HL điền kinh (năm 2001, 2002); bộ tranh HL bơi (năm 2003); HL bơi và bơi ứng dụng quân sự (năm 2009 tái bản năm 2021); Quy tắc kiểm tra HL thể lực trong Quân đội (năm 2009); Quy tắc bảo đảm an toàn trong HL cấp chiến thuật, chiến dịch, TSĐN, CHCN, BĐBP (2010); Phim huấn luyện bơi và bơi ứng dụng trong QĐND Việt Nam (năm 2012); Hướng dẫn phương pháp tổ chức thi đấu thể thao và kiểm tra rèn luyện thể lực (năm 2013); Tổ chức luyện tập thể dục sáng, thể thao chiều (năm 2013); hướng dẫn HL thể lực trên bãi tập thể lực tổng hợp (năm 2015); Tài liệu HL vượt vật cản (năm 2017); Quy tắc kiểm tra thể lực và hướng dẫn luyện tập thể dục, thể thao đối với nam quân nhân trên 45 tuổi (2017); Bơi mang súng bằng bao gói nilon vượt sông (2019); Dự thảo quy tắc kiểm tra thể lực nữ trong quân đội (năm 2021); Phim tổ chức phương pháp bảo đảm an toàn trong HL bơi (năm 2021).

- Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu BB: Giáo trình huấn luyện Kỹ thuật CĐBB tập 1, 2, 3 nhà xuất bản QĐND năm 2020. Giáo trình kiểm tra Kỹ thuật CĐBB, ban hành năm 2021; Giáo trình kiểm tra súng hỏa lực SPG-9, súng cối 82mm, súng máy PK 12,7mm, ban hành năm 2015. Giáo án HL Kỹ thuật CĐBB 5 tập nhà xuất bản QĐND năm 2012, 2013. Hướng dẫn làm giáo án và phê duyệt giáo án HL quân sự, nhà xuất bản QĐND năm 2002. Hướng dẫn tổ chức, phương pháp thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ HL Kỹ thuật CĐBB, nhà xuất bản QĐND năm 2018. Quy tắc bảo đảm an toàn trong HL, nhà xuất bản QĐND năm 2010. Vật chất HL ban đêm theo Hướng dẫn số 4060/HD-QH ngày 22/11/2021 của CQH về Hướng dẫn thống nhất một số nội dung bảo đảm vật chất huấn luyện ban đêm.

- Huấn luyện chiến thuật: Sử dụng hệ thống tài liệu nguyên tắc và hư­ớng dẫn HL chiến thuật từ từng người đến sư­ đoàn của Bộ đã ban hành từ năm 1998 đến nay (riêng HL chiến thuật trung đội bộ binh mở cửa ĐCĐC và đại đội bộ binh tiến công địch PN theo nội dung tập huấn QS toàn quân tháng 10/2019; HL chiến thuật ban đêm theo nội dung tập huấn QS Quân đoàn tháng 10/2021). Phim HL tập chiến thuật đại đội BB, phát hành năm 2004; Phim “Tổ chức và phương pháp luyện tập tổng hợp chiến thuật từng người trong chiến đấu”, phát hành 2008; Phim “Phương pháp duy trì luyện tập, sửa tập của tiểu (khẩu) đội trưởng trong huấn luyện đội ngũ chiến thuật”, phát hành năm 2021; Clip một số hình ảnh huấn luyện đội ngũ ngũ chiến thuật bBB mở cửa đánh chiếm đầu cầu (lưu hành trên cổng thông tin điện tử Cục quân huấn/BTTM năm 2021). Hướng dẫn diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, Nxb QĐND, Hà Nội năm 2002; Tổ chức và phương pháp diễn tập hai bên, Nxb QĐND, Hà Nội năm 2004 và nội dung tập huấn của Bộ năm 2021. Chủ động củng cố, tu sửa thao trường bảo đảm cho nhiệm vụ HL chiến thuật các đối tượng. Tích cực cải tiến mô hình, học cụ, vật chất HL; coi trọng làm mới các loại mô hình cơ động phục vụ HL tập chiến thuật. Nghiên cứu Hướng dẫn số 4060/HD-QH ngày 22/11/2021 của Cục Quân huấn về thống nhất một số nội dung bảo đảm vật chất HL ban đêm, để vận dụng vào cải tiến, làm mới các thiết bị phục vụ HL ban đêm, phù hợp với nội dung, đối tượng HL, bảo đảm chắc, bền, đẹp, tiện sử dụng, bảo quản, sửa chữa, thích ứng với mọi điều kiện khí hậu, thời tiết.

- Huấn luyện Hoá học: Vũ khí HDL, khí tài trinh sát, khí tài tiêu tẩy, sổ tay chiến sĩ hoá học.

- Tài liệu huấn luyện chuyên ngành Thông tin.

+ Tài liệu huấn luyện chiến sĩ các chuyên ngành thông tin từ năm 2004 đến nay; tài liệu khai thác, sử dụng các trang bị khí tài mới từng loại máy Binh chủng TTLL đã biên soạn từ năm 2010 đến nay ; một số máy mới chưa biên soạn tài liệu huấn luyện thì lấy tài liệu đã được tập huấn kết hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo máy.

+ Tài liệu huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành và chiến thuật chuyên ngành: Sử dụng tài liệu của Binh chủng TTLL xuất bản năm 2020, đồng thời nghiên cứu vận dụng thực tế quá trình thực hiện nhiệm vụ tài đơn vị.

+ Định mức huấn luyện theo quyển định mức huấn luyện của Quân đoàn năm 2020.

**C. BẢO ĐẢM SỬA CHỮA, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUẤN LUYỆN**

Các đơn vị tiếp tục củng cố tu sửa hệ thống thao trường, huấn luyện chiến thuật, bãi huấn luyện Kỹ thuật tổng hợp, bãi tập thể lực tổng hợp bảo đảm huấn luyện nội dung nào phải có thao trường bãi tập nội dung đó, chú trọng bố trí thao trường huấn luyện xoay vòng trong huấn luyện các nội dung kỹ thuật và thao trường trong huấn luyện chiến thuật dã ngoại cấp tiểu đoàn, đại đội.

**Phần V: NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH**

- Cấp uỷ, chỉ huy các cấp quán triệt sâu kỹ các nội dung chỉ tiêu xây dựng VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Công văn số 1090/QH-KH ngày 29/4/2020 của Cục Quân huấn/BTTM. Duy trì nghiêm chế độ canh trực SSCĐ ở các cấp theo Chỉ lệnh 668/CL-BTL ngày 19/5/2017 của Tư lệnh Quân đoàn về công tác SSCĐ. Tích cực luyện tập các phương án TCTC, PCTT-TKCN, CN-CR. Chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ vật chất, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn đảm nhiệm.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của QUTW và Mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 của Tư lệnh Quân đoàn.

- Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Duy trì nghiêm túc chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ ở các cấp.

**Phần VI: ĐỀ NGHỊ**

Không./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  - Phòng thông tin/BTM/qđ2;  - 3eBB, dTT18, c20TS/PTM;  - Lưu TT. C07. | **CHỦ NHIỆM THÔNG TIN**  **Trung tá Phạm Văn Đoàn** |

**LỊCH CHỈ ĐẠO HUẤN LUYỆN**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thành phần tham gia** | **Cấp phụ trách** | **Địa điểm** | **T.số**  **thời gian (ngày)** | **Thời gian tiến hành** | | | | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng**  **8** | **Tháng**  **9** | **Tháng**  **10** | **Tháng**  **11** | **Tháng**  **12** |
| **1** | **Thông qua kế hoạch** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Thông qua và phê duyệt kế hoạch. | CH-CQ-ĐV | ft | TTCH/f |  |  |  |  | 20 |  |  |
| **2** | **Huấn luyện đơn vị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Huấn luyện các đối tượng | Toàn f | TMT/f | Đơn vị | 72 |  |  |  |  | 15 |  |
| **3** | **Diễn tập** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2021. | C/s 2021 | TMT/f | TBTB1 | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chỉ đạo eBB101 diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp ngoài thực địa có dBB3 được phối thuộc hỏa lực của Trung đoàn bắn đạn thật. | eBB101 | ft | TBTB1 | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Chỉ đạo eBB95 diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp ngoài thực địa có dBB6 được phối thuộc hỏa lực của Trung đoàn và chi viện hỏa lực của Sư đoàn bắn đạn thật. | eBB95 | ft | TBTB1 | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp có eBB18(-) thực binh, dBB7 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn, Sư đoàn Quân đoàn và chi viện hỏa lực của Bộ bắn đạn thật. | Toàn f | ft | TBTB1 | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bắn chiến đấu cấp tiểu đội. | C/s 2022 | TMT/f | TBTB1 | 02 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Hội thi, hội thao** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Bộ tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thi Trưởng ban xăng dầu giỏi Sư đoàn đủ quân, rút gọn | TBXD | CNHC/f |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thi phòng hóa toàn quân. | c19/PTM | TMT/f |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thi Tổ bảo đảm kỹ thuật cơ động giỏi toàn quân | NVKT | TMT/f |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| b | Quân đoàn tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thi xây dựng nền nếp chính quy tổng trạm thông tin, thao trường, mô hình học cụ huấn luyện ngành thông tin | Toàn f | TMT/f | QĐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thao TDTT Quân đoàn | Toàn f | TMT/f | QĐ |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Kiểm tra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Quân đoàn tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. | Toàn f | ft | Đơn vị | 01 |  |  |  |  |  | Từ ngày 15-20/11 |
|  | \* Sư đoàn tổ chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. | Toàn f | ft | Tại đơn vị | 02 |  |  |  |  |  | Từ ngày 06-10/11 |
| **6** | **Hội nghị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\* Quân đoàn tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện các cấp. | Toàn f | ft | Tại đơn vị | 01 |  |  |  |  |  | Từ ngày 25-31/12 |
|  | **\* Sư đoàn tổ chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng kết thực hiện nhiệm vụ các cấp. | Toàn f | ft | Tại đơn vị | 01 |  |  |  |  |  | Từ ngày 20-31/12 |
| 7 | **Công tác dân vận** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. | 3e | CNCT/f | Địa phương | 15 |  |  |  |  |  | Từ ngày 15-30/12 |