|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  **PHÊ DUYỆT**  *Ngày 31 tháng 10 năm 2022*  **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bắc Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2022*  **KẾ HOẠCH**  **Ôn luyện các nội dung phục vụ kiểm tra cuối năm của Tiểu đoàn 18** |

| **Thứ**  **Ngày/tháng** | **Nội dung** | **Tổng thời gian** | **Thành phần** | **Phụ trách** | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAI**  **31/10** | * Ôn ĐLQLBB | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **BA**  **01/11** | * Ôn Chính trị | 1.5 | c1,c2 | bt, ctv | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **TƯ**  **02/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người không có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **NĂM**  **03/11** | * Ôn công tác Kỹ thuật | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| * Ôn thể lực | 1,5 | c1,c2 | bt,ct | Đơn vị |  |
| **SÁU**  **04/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn phòng hóa Phổ thông | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| **HAI**  **07/11** | * Ôn ĐLQLBB | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **BA**  **08/11** | * Ôn Chính trị | 1.5 | c1,c2 | bt, ctv | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **TƯ**  **09/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người không có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **NĂM**  **10/11** | * Ôn công tác Hậu cần | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| * Ôn thể lực | 1,5 | c1,c2 | bt,ct | Đơn vị |  |
| **SÁU**  **10/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn phòng hóa Phổ thông | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **HAI**  **14/11** | * Ôn ĐLQLBB | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **BA**  **15/11** | * Ôn Chính trị | 1.5 | c1,c2 | bt, ctv | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **TƯ**  **16/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người không có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **NĂM**  **17/11** | * Ôn công tác Kỹ thuật | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| * Ôn thể lực | 1,5 | c1,c2 | bt,ct | Đơn vị |  |
| **SÁU**  **18/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn phòng hóa Phổ thông | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| **HAI**  **21/11** | * Ôn ĐLQLBB | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **BA**  **22/11** | * Ôn Chính trị | 1.5 | c1,c2 | bt, ctv | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **TƯ**  **23/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người không có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn chuyên ngành TT | 01 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| **NĂM**  **24/11** | * Ôn công tác Hậu cần | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |
| * Ôn thể lực | 1,5 | c1,c2 | bt,ct | Đơn vị |  |
| **SÁU**  **25/11** | * Ôn ĐLĐN: Đội ngũ từng người có súng | 1.5 | c1,c2 | bt | Đơn vị |  |
| * Ôn phòng hóa Phổ thông | 01 | c1,c2 | bt,pct | Đơn vị |  |

**\* Ghi chú:** Các đơn vị xác định các nội dung ôn luyện cụ thể. Xây dựng kế hoạch huấn luyện cho đơn vị mình.

Thời gian ôn luyện vào giờ hành chính các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.