BỘ QUỐC PHÒNG

**HỌC VIỆN LỤC QUÂN**

**BÁO CÁO**

**NHU CẦU BẢN ĐỒ HUẤN LUYỆN NĂM {y}**

**Tháng {m} năm {y}**

BỘ QUỐC PHÒNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**HỌC VIỆN LỤC QUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /BC-HV *Lâm Đồng, ngày {d} tháng {m} năm {y}*

**BÁO CÁO**

**Nhu cầu bản đồ huấn luyện năm {y}**

Căn cứ Hướng dẫn số 333/HD-NT ngày 08 ngày 4 tháng 2016 của Cục Nhà trường/BTTM về bảo đảm vật chất huấn luyện Nhà trường Quân đội;

Căn cứ Chỉ thị số 1407/CT-HV ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Học viện Lục quân về việc đào tạo năm học 2023 – 2024;

Căn cứ thực tế bản đồ bảo đảm cho giáo dục, đào tạo hiện có;

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Học viện Lục quân báo cáo nhu cầu bản đồ huấn luyện năm {y} như sau:

**I. Tình hình tiếp nhận, sử dụng và số lượng bản đồ tồn kho**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TỒN KHO {preY}**  **({dateOfYear })** | **NHẬP**  **({date})** | **XUẤT**  **({date})** | **TỒN KHO {y}**  **({date})** | **GHI CHÚ** |
| **1** | **{inventoryPreYear}** | **{importQuantity}** | **{exportQuantity}** | **{inventoryCurrentYear}** |  |

**Lý do tồn kho:** Bản đồ Học viện Lục quân sử dụng theo năm học (từ tháng {m}/{y} đến tháng {m}/{y}).

**II. Nhu cầu sử dụng bản đồ năm {y}**

**{#mapScales}**

{index}.Bản đồ địa hình tỷ lệ {MapScale}: {Pieces} mảnh = {Need} tờ.

{/mapScales}

*(Có bảng chắp các tỷ lệ kèm theo)*

**Tổng cộng : {TotalNeed} tờ.**

***Nơi nhận:***

* Cục Tác chiến;
* Cục Nhà trường;
* Cục Bản đồ;
* Lưu: Ban Bản đồ, BM. L05.

**KT.GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đại tá Đỗ Anh Tuấn**

Phụ lục I

TỔNG HỢP NHU CẦU BẢN ĐỒ HUẤN LUYỆN NĂM {y}

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HV ngày tháng {m} năm {y})*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại bản đồ | Nhu cầu năm {y} | Tồn kho {m}/{preY} | Xin cấp năm {y} | Ghi chú |
| {#mapScales}{index} | Bản đồ địa hình tỷ lệ  {MapScale} | { Demand } | {Current} | {Need} | {/mapScales} |
| **Tổng bản đồ các tỷ lệ** | | **{TotalDemand}** | **{TotalCurrent}** | **{TotalNeed}** |  |
| **Trừ số bản đồ Lào, CPC** **Học viện tự bảo đảm** | |  |  |  | **Đã làm tròn** |

# **Phụ lục II**

# **NHU CẦU CHI TIẾT BẢN ĐỒ HUẤN LUYỆN NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HV ngày tháng năm )*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG TẬP BÀI, HUẤN LUYỆN** | **ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG** | | **ĐỊNH MỨC (TỜ)** | **CỘNG**  **(TỜ)** | **TỶ LỆ**  **BẢN ĐỒ** |
| **ĐỐI TƯỢNG** | **SL(LẦN HỌC)** |
| **{#nhucauchitiets}{index}** | **{OrganizationName}** | | | |  |  |
| {#ConceptualPlans}{index} | {ConceptualPlanName} {AreaName} | {OrganizationClassName} | {StudentCount} | {Quota} | {TotalQuantity} | {MapScale}{/ConceptualPlans}{/nhucauchitiets**}** |
|  | **Tổng các tỉ lệ** |  | |  | **{TotalQuantity}** |  |
|  | Giảng viên xác định tưởng định, chuẩn bị bài tập, làm đề thi đáp án |  | |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  | |  |  |  |