## KẾ HOẠCH LẬP BÁO CÁO NHIỆM VỤ

*(Kèm theo Phiếu đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2020 ngày 31 tháng 03 năm 2020)*

**Nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator)”**

| **Số TT** | **Nội dung** | Tiến độ | | **Chi tiết** | | **Chi tiết** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ ngày tháng năm | Đến ngày tháng năm | **Cá nhân chủ**  **trì** | **Công thực**  **hiện của**  **CNNV** | **Cá nhân**  **phối hợp** | **Công thực hiện của**  **người phối hợp** |  |
| **1** | **Lập báo cáo nhiệm vụ** | T0 | T0 + 30 |  | **22** |  | **13** |  |
| 1.1 | Lập báo cáo nhiệm vụ | T0 | T0 + 30 | Nguyễn Đức Nhượng | 20 | Nguyễn Thị Hải | 10 |  |
| 1.2 | Lập khái toán | T0 | T0 + 30 | Nguyễn Đức Nhượng | 02 | Đặng Thúy Anh | 03 |  |
| **2** | **Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp phòng** | T0 + 31 | T0 +41 |  | **04** |  | **01** |  |
| 2.1 | Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp phòng (lần 1) | T0 + 31 | T0 + 33 | Trần Đức |  | Nguyễn Đức Nhượng |  |  |
| 2.2 | Hiệu chỉnh báo cáo nhiệm vụ sau thẩm định cấp phòng (lần 1) | T0 + 34 | T0 + 36 | Nguyễn Đức Nhượng | 04 | Đặng Thúy Anh | 01 |  |
| 2.3 | Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp phòng (lần 2) | T0 + 37 | T0 + 40 | Trần Đức |  | Nguyễn Đức Nhượng |  |  |
| **3** | **Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp CQĐHQ** | T0 + 41 | T0 + 55 |  | **04** |  | **01** |  |
| 3.1 | Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp CQĐHQ (lần 1) |  |  | CQĐHQ; HĐKH |  | Nguyễn Đức Nhượng |  |  |
| 3.2 | Hiệu chỉnh báo cáo nhiệm vụ sau thẩm định cấp CQĐHQ (lần 1) |  |  | Nguyễn Đức Nhượng | 04 | Đặng Thúy Anh | 01 |  |
| 3.3 | Thẩm định báo cáo nhiệm vụ cấp CQĐHQ (lần 2) |  |  | CQĐHQ; HĐKH |  | Nguyễn Đức Nhượng |  |  |
| **4** | **Phê duyệt báo cáo nhiệm vụ** |  |  | **HĐQLQ** |  | Nguyễn Đức Nhượng |  |  |
|  | Cộng | | |  | **30** |  | **15** |  |

**Ghi chú:**

**+** T0: Là thời điểm bắt đầu thực hiện