|  |  |
| --- | --- |
| SƯ ĐOÀN 325  **TIỂU ĐOÀN 18**  Số: …/BC-HL | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2022* |

**BÁO CÁO HUẤN LUYỆN NĂM 2022**

***Kính gửi***: ***Ban Thông tin - Phòng tham mưu***

Tiểu đoàn 18, báo cáo huấn luyện năm 2022;

**I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN.**

- Tổ chức huấn luyện cho CS nhập ngũ năm 2021 nội dung HL chính trị , HC, KT, ĐL,TL, CHCN, PHPT, CTTSSCĐ, KTCĐBB, CTBCHT và chuyên ngành thông tin.

- Tổ chức huấn luyện cho CS nhập ngũ năm 2022 nội dung HL chính trị , HC, KT, ĐL,TL, CHCN, PHPT, CTTSSCĐ, KTCĐBB, CTBCHT và chuyên ngành thông tin.

- Đối tượng 4 ngày/ tháng HL các nội dung chính trị, HC, KT, ĐL,TL,CHCN, PHPT, CTTSSCĐ và chuyên ngành TT

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỤ THỂ.**

**1. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN SĨ QUAN**

\* HỌC TẠI CHỨC THEO CHẾ ĐỘ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | HỌC TẠI CHỨC THEO CHẾ ĐỘ | | | | | | | | | | | | | | | GHI  CHÚ |
|  | THỜI GIAN | | % | cnTTe, lữ | | Quân số | | | | | | | | | |
| Đã học  (giờ) | Phải học (giờ) | Đã HL | Phải  HL | d | | c | | Trợ lý | | b | | + | |  |
| Đã HL | Phải  HL | Đã HL | Phải  HL | Đã HL | Phải  HL | Đã HL | Phải  HL | Đã HL | Phải  HL |  |

**2. KẾT QỦA HUẤN LUYỆN CHIẾN SỸ MỚI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐƠN VỊ | THỜI GIAN | | | QUÂN SỐ | | | KẾT QUẢ KIỂM TRA | | | | | | | | | |
| Khai mạc | Kết thúc | Tổng số | Đã HL | Phải HL | % | Môn học | Giỏi | | Khá | | Đạt | | Không đạt | | Kết quả  chung |
| Người | % | Người | % | Người | % | Người | % |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | BSTLAK bài 1 | 12 | 13.64 | 45 | 51.18 | 23 | 26.1 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | Đánh TN bài 1 | 88 | 100 |  |  |  |  |  |  | Giỏi |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | Ném LĐ bài 1 | 46 | 52.77 | 20 | 22.73 | 22 | 25 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | Vật cản | 57 | 64.8 | 19 | 21.6 | 12 | 13.6 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | CSNT | 55 | 62.5 | 20 | 22.7 | 13 | 14.7 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | Điều lệnh | 63 | 71.5 | 14 | 15.9 | 11 | 12.5 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | Thể lực | 62 | 70.4 | 17 | 19.3 | 9 | 10.2 |  |  | Khá |
| c1 |  |  |  | 88 | 88 | 100 | CTBCHT | 51 | 58.1 | 15 | 17.3 | 12 | 13.6 |  |  | Khá |

**3. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN CHIẾN SỸ CÁC CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN**

**\* Huấn luyện đối tượng 16 ngày/ tháng nhập ngũ năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐƠN VỊ** | **THỜI GIAN** | | | **QUÂN SỐ** | | | **NỘI DUNG** | | | **GHI CHÚ** |
| **Đã HL** | **Phải HL** | **%** | **Đã HL** | **Phải HL** | **%** | **Đã HL** | **Phải HL** | **%** |
| **01** | **cVTĐ1** | 1008 | 1008 | 100 | 12 | 12 | 100 | 11 | 11 |  |  |
| **02** | **cHTĐ2** | 1008 | 1008 | 100 | 15 | 15 | 100 | 11 | 11 |  |
| **Cộng** |  | 1008 | 1008 | **100** | **27** | **27** | **100** | **11** | **11** | **100** |

Mạnh: Quân số tham gia huấn luyện bảo đảm kết quả huấn luyện đạt khá.

Yếu: Quá trình huấn luyện 1 số đồng chí chưa tập trung, nắm nội dung chưa chắc.

**\* Huấn luyện đối tượng 16 ngày/ tháng nhập ngũ năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐƠN VỊ** | **THỜI GIAN** | | | **QUÂN SỐ** | | | **NỘI DUNG** | | | **GHI CHÚ** |
| **Đã HL** | **Phải HL** | **%** | **Đã HL** | **Phải HL** | **%** | **Đã HL** | **Phải HL** | **%** |
| **01** | **cVTĐ1** | 504 | 504 | 100 | 30 | 30 | 100 | 11 | 11 |  |  |
| **02** | **cHTĐ2** | 504 | 504 | 100 | 30 | 30 | 100 | 11 | 11 |  |
| **Cộng** |  | **504** | **504** | **100** | **30** | **30** | **100** | **11** | **11** | **100** |

Mạnh: Quân số tham gia huấn luyện bảo đảm kết quả huấn luyện đạt khá.

Yếu: Tác phong huấn luyện có buổi còn chưa bảo đảm.

**\* Huấn luyện đối tượng 4 ngày/ tháng, 2 ngày/ tháng.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ĐƠN VỊ** | **4 NGÀY/THÁNG** | | | | | | | | | **2 NGÀY/THÁNG** | | | | | | | | |
| **Thời gian** | | | **Quân số** | | | **Nội dung** | | | **Thời gian** | | | **Quân số** | | | **Nội dung** | | |
| Đã HL | Phải HL | % | Đã HL | Phải HL | % | Đã HL | Phải HL | % | Đã HL | Phải HL | % | Đã HL | Phải HL | % | Đã HL | Phải HL | % |
| **cVTĐ1** | 252 | 252 | 100 | 14 | 14 | 100 | 09 | 09 | 100 | 126 | 126 | 100 | 04 | 04 | 100 | 03 | 03 | 100 |
| **cHTĐ2** | 252 | 252 | 100 | 15 | 15 | 100 | 09 | 09 | 100 | 126 | 126 | 100 | 04 | 04 | 100 | 03 | 03 | 100 |
| **aQB** | 252 | 252 | 100 | 05 | 05 | 100 | 09 | 09 | 100 | 126 | 126 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **aNQ** | 252 | 252 | 100 | 05 | 05 | 100 | 09 | 09 | 100 | 126 | 126 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **dbộ** | 252 | 252 | 100 | 06 | 06 | 100 | 09 | 09 | 100 | 126 | 126 | 100 | 07 | 07 | 100 | 03 | 03 | 100 |
| **Cộng** | **252** | **252** | **100** | **45** | **45** | **100** | **09** | **09** | **100** | **126** | **126** | **100** | **15** | **15** | **100** | **03** | **03** | **100** |

Mạnh: Quân số tham gia huấn luyện bảo đảm kết quả huấn luyện đạt khá

Yếu: Nắm nội dung có đồng chí còn hạn chế.

**III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU KHUYẾT ĐIỂM TRONG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN**.

**\*Ưu điểm**

- Xây dựng tiến trình biểu huấn luyện đúng theo kế hoạch của tiểu đoàn

- Làm tốt công tác chuẩn bị, vật chất mô hình huấn luyện.

- Sổ sách giáo án đăng kí thông kê huấn luyện ở các cấp ghi chép đầy đủ.

- Tổ chức HL bảo đảm chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, thời gian kết quả huấn luyện đạt khá.

**\*Khuyết điểm**

- Giáo án huấn luyện cấp b phân chia thời gian có nội dung chưa phù hợp.

- Soạn thảo giáo án có nội dung còn sai quy cách

- Duy trì luyện tập của 1 số đồng chí cán bộ chưa nghiêm túc, chưa chặt chẽ dẫn đến kết quả HL một số nội dung chưa cao.

- Duy trì thời gian huấn luyện có buổi còn chưa nghiêm túc

- Chất lượng kiểm tra kết thúc một số nội dung chưa cao.

**IV. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ.**

Không

**V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI.**

- Tham gia các lớp tập huấn bảo đảm chất lượng, quân số tham gia đầy đủ.

- Làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ.

- Huấn luyện bổ sung các nội dung còn yếu, tăng cường khả năng khai thác sử dụng khí tài mới.

­

**TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**

**Thiếu tá Lương Tuấn Hùng**