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

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

**¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯**

Số: 600/KH-HV *Lâm Đồng*, *ngày {d} tháng {m} năm {y}*

**KẾ HOẠCH**

**Nghiên cứu biên soạn năm {y}**

**¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯**

Căn cứ các nhiệm vụ, kế hoạch Khoa học, công nghệ và môi trường năm {y} do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho Học viện Lục quân;

Căn cứ vào công tác Khoa học quân sự năm {y} của Học viện;

Căn cứ thực trạng hệ thống tài liệu đang huấn luyện tại Học viện và nhu cầu nghiên cứu biên soạn của các đơn vị,

Học viện lập Kế hoạch nghiên cứu biên soạn năm {y} như sau:

# Phần I. **NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CẤP BỘ QUỐC PHÒNG**

**NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CẤP BỘ QUỐC PHÒNG**

## I. ĐỀ TÀI NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ: {countDeTaiCapBo} đề tài

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **CHỦ NHIỆM**  **ĐỀ TÀI** | **THỜI GIAN** | | **GHI CHÚ** |
| **BẮT ĐẦU** | **HOÀN THÀNH** |
| {#detaicapbo}  {index} | {name} | {leader} | {time\_start} | {time\_end} | {ghichu}  {/detaicapbo} |

## II. TÀI LIỆU:{countTaiLieuQuanSu} tài liệu quân sự

| **TT** | **TÊN TÀI LIỆU** | **CÁN BỘ BIÊN SOẠN** | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** | **CẤP THÔNG QUA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#tailieuquansu}{organization }: {soluong} tài liệu | | | | |
| {#data}{index} | {name} | {tacgia} | {time} | Thường trực HĐKHQS/HV  {/data}{/tailieuquansu} |

# Phần II**. NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN CẤP NGÀNH**

**NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN CẤP NGÀNH**

## ĐỀ TÀI: {countDetaiCapNganh} đề tài

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BIÊN SOẠN** | | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** | **CẤP THÔNG QUA** |
| **Đơn vị** | **Cá nhân** |
| {#detaiCapNganh}  {index} | {name} | {donvi} | **Chủ nhiệm đề tài:**  {leader}  **Cán bộ biên soạn:**  {#members}{member}  {/members} | {time\_end} | {ghichu}  {/detaiCapNganh} |

# Phần III**. NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CẤP HỌC VIỆN**

**NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CẤP HỌC VIỆN**

## I. ĐỀ TÀI: {countDetaiHocVien} đề tài

| **TT** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BIÊN SOẠN** | | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** | **CẤP THÔNG QUA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị** | **Cá nhân** |
| {#detaiHV}  {index} | {name} | {donvi} | **Chủ nhiệm đề tài**  {leader}  **Cán bộ biên soạn:**  {#members}{member}  {/members} | {time\_end} | {ghichu}  {/detaiHV} |

## II. SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT: {countSangkien} sáng kiến

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN** | | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** | **CẤP THÔNG QUA** |
| **Đơn vị** | **Cá nhân** |
| {#sangkiens}  {index} | {name} | {donvi} | **Chủ trì**  {chutri}  **Tham gia:**  {#members}{member}  {/members} | {thoigian} | PKHQS thẩm định, Hội đồng cơ sở cấp HV thông qua  {/sangkiens} |

## III. TÀI LIỆU: 99 tài liệu (Đào tạo, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị: 02 tài liệu; huấn luyện học viên Việt Nam: 59 tài liệu; huấn luyện học viên Quốc tế: 38 tài liệu)

### *A. ĐÀO TẠO, HOÀN CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 02 tài liệu*

### *B. HUẤN LUYỆN HỌC VIÊN VIỆT NAM:* {countTaiLieuHV} *tài liệu*

##### 1. Biên soạn mới: {countTaiLieuHV} tài liệu

| **TT** | **TÊN TÀI LIỆU** | **CÁN BỘ BIÊN SOẠN** | **THỜI GIAN HOÀN THÀNH** | **CẤP THÔNG QUA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#tailieuhv }{organization}: {soluong} tài liệu | | | | |
| {#data}{index} | {name} | {tacgia} | {time} | {ghichu}  {/data}{/tailieuhv } |

### *C. HUẤN LUYỆN HỌC VIÊN QUỐC TẾ: 38 tài liệu (Huấn luyện theo chức vụ: 33 tài liệu; sau đại học: 05 tài liệu)*

#### 1. Huấn luyện theo chức vụ: 33 tài liệu (Biên soạn mới 29 tài liệu; sửa chữa 04 tài liệu)

#### 2. Huấn luyện sau đại học: 05 tài liệu (Biên soạn mới 05 tài liệu)Phần IV. LỊCH SỬ CÁC ĐƠN VỊ

**LỊCH SỬ CÁC ĐƠN VỊ**

**Chuyển tiếp từ năm 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN CÔNG TRÌNH** | **ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐẢM NHIỆM** | **THỜI GIAN** | | **CẤP**  **THÔNG QUA** |
| **BẮT ĐẦU** | **HOÀN THÀNH** |
|  | Lịch sử Phòng  Khoa học quân sự  1958 - 2023 | **Chủ nhiệm công trình**  Đại tá, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn  **Cán bộ biên soạn:**  Đại tá, TS Vũ Đình Bình  Trung tá, ThSNguyễn Văn Phương | 3/2022 | 15/6/2023 | Tổ Khoa học PKHQS thẩm định |
|  | Lịch sử Khoa  Chỉ huy - Tham mưu  1972 - 2022 | **Chủ nhiệm công trình**  Đại tá, TS Bùi Văn Dũng  **Cán bộ biên soạn:**  Thượng tá, TS Nguyễn Viết Hường  Đại tá, ThS Lê Văn Phú | 3/2022 | 15/11/2023 | Khoa thông qua, PKHQS thẩm định |
|  | Lịch sử Khoa  Trinh sát  1962 - 2022 | **Chủ nhiệm công trình**  Đại tá, TS Trần Đăng Trung  **Cán bộ biên soạn:**  Thượng tá, TS Bùi Đình Quyền  Đại tá, ThSNguyễn Đình Mão | 3/2022 | 15/11/2023 | nt |
|  | Lịch sử Hệ  Đào tạo Sau đại học  và giảng viên  1992 - 2022 | **Chủ nhiệm công trình**  Đại tá, TS Trần Sỹ Tiến  **Cán bộ biên soạn:**  Đại tá, PGS.TS Nguyễn Sỹ Họa  Trung úy, CN Nguyễn Tuấn Anh | 3/2022 | 15/12/2023 | Hệ thông qua, PKHQS thẩm định |

***\* Chú ý:***

- Sản phẩm nộp về Phòng Khoa học quân sự phải được thông qua tổ khoa học chặt chẽ, có biên bản và có chữ ký xác nhận của chỉ huy đơn vị.

- Các nội dung thông qua Hội đồng khoa học, Thường trực Hội đồng khoa học, Ban Chỉ đạo Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự: nộp sản phẩm về Phòng Khoa học quân sự (qua Ban Quản lý khoa học) trước 20 ngày theo kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch nghiên cứu biên soạn cấp Phòng, Ban, Khoa, Hệ thông qua Ban Giám đốc Học viện phê duyệt và gửi 01 bản về Phòng Khoa học quân sự để theo dõi.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo các sản phẩm nghiên cứu khoa học cấp Học viện trở lên phải thông qua Phòng Khoa học quân sự thẩm định trước khi trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt./.

***Nơi nhận:*  GIÁM ĐỐC**

- Các đ/c trong BGĐ Học viện;

- Các phòng, ban, khoa, hệ có liên quan;

- Lưu: VT, PKHQS. S45. *(đã ký)*

**Thiếu tướng Đỗ Minh Xương**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BQP** | **BQP** | **NGÀNH**  (BTTM, TCHC) | **HVLQ** | **HVLQ** | **HVLQ** | **HVLQ** | **HVLQ** |
| **ĐỀ TÀI** | **TÀI LIỆU** | **ĐỀ TÀI** | **SK, CTKT** | **TÀI LIỆU**  **(VN)** | **TÀI LIỆU**  **(QT)** | **LỊCH SỬ** |
| **ĐỀ TÀI** |
| 01 | 24 | 04 | 22 | 03 | 02 + 59 = 61 | 38 | 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |