**Quản lý tài liệu chuyên nghiệp**

**Trận Điện Biên Phủ** ([tiếng Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p): *Bataille de Diên Biên Phu*; phát âm [[bataj də djɛ̃ bjɛ̃ fy]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%A3_gi%C3%BAp:IPA/ti%E1%BA%BFng_Ph%C3%A1p)), còn gọi là **Chiến dịch Điện Biên Phủ**, là trận đánh lớn nhất[[11]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-11) trong [Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) diễn ra tại lòng chảo [Mường Thanh](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_Thanh), châu Điện Biên, tỉnh [Lai Châu](https://vi.wikipedia.org/wiki/Lai_Ch%C3%A2u) (nay thuộc [thành phố Điện Biên Phủ](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7), tỉnh [Điện Biên](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn)) giữa [Quân đội Nhân dân Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam) và [Quân đội Liên hiệp Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Ph%C3%A1p) (gồm [Lực lượng Viễn chinh Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_vi%E1%BB%85n_chinh_Ph%C3%A1p_v%C3%B9ng_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng), [Binh đoàn Lê dương Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Binh_%C4%91o%C3%A0n_L%C3%AA_d%C6%B0%C6%A1ng_Ph%C3%A1p), quân phụ lực bản xứ và [Quân đội Quốc gia Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam)).

Đây là [chiến thắng](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng) quân sự lớn nhất trong cuộc [Chiến tranh Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) ([1945](https://vi.wikipedia.org/wiki/1945) – [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954)) của [Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam). Với [thắng lợi quyết định](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%AFng_l%E1%BB%A3i_quy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%8Bnh) này, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam do [Đại tướng](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_t%C6%B0%E1%BB%9Bng) [Võ Nguyên Giáp](https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p) chỉ huy đã buộc quân đội [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) và Quốc Gia Việt Nam tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào ngày 7 [tháng 5](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng_5) năm [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954), sau 2 tháng cầm cự.[[12]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-george51-12) Giữa trận này, quân Pháp đã gia tăng lên đến 16.200 người nhưng vẫn không thể cầm cự được trước các đợt tấn công như vũ bão của Quân đội Nhân dân Việt Nam.[[13]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-olson172-13) [Thực dân Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p) đã không thể bình định [Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam) bất chấp nhiều năm chiến đấu và với sự hỗ trợ và can dự ngày càng sâu của [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3).[[13]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-olson172-13) Pháp đã không còn bất kì khả năng nào để tiếp tục chiến đấu tại Việt Nam sau thảm bại này.[[14]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-asselin38-14)

Trên phương diện quốc tế, chiến dịch này có một ý nghĩa rất lớn và đã đi vào lịch sử nhân loại, bởi đây là lần đầu tiên quân đội của một nước từng là [thuộc địa](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%8Ba) ở [châu Á](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81) đánh bại đội quân hiện đại và tối tân của một [cường quốc](https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_qu%E1%BB%91c) [châu Âu](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u), được hỗ trợ bởi đồng minh là [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) trong một chiến dịch quân sự lớn. Được xem là một thảm họa bất ngờ đối với [thực dân Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p) và cũng là một đòn giáng mạnh với thế giới [phương Tây](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_T%C3%A2y),[[12]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-george51-12) đã đánh bại ý chí duy trì thuộc địa [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) của Pháp và buộc nước này phải hòa đàm[[12]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-george51-12) và rút quân ra khỏi [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng). Với niềm tin được cổ vũ mạnh mẽ bởi chiến thắng này, các thuộc địa của Pháp ở [châu Phi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Phi) cũng đồng loạt nổi dậy đòi độc lập. Chỉ riêng trong năm [1960](https://vi.wikipedia.org/wiki/1960), 17 nước [châu Phi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Phi) đã giành được độc lập và đến năm [1967](https://vi.wikipedia.org/wiki/1967), [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) đã buộc phải trao trả độc lập cho hầu hết các nước từng là thuộc địa của họ.

Qua đó, thắng lợi của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong **Chiến dịch Điện Biên Phủ** còn được xem là một cột mốc đánh dấu thất bại hoàn toàn của Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) nói riêng và đế quốc thực dân của họ nói chung sau [Chiến tranh thế giới thứ hai](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai).[[13]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-olson172-13)[[15]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-olson1-15)

**Kế hoạch của hai bên**

**Kế hoạch Navarre**

Đến cuối năm [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953), [Chiến tranh Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) đã kéo dài 8 năm, quân Pháp lâm vào thế bị động và ngày càng lún sâu vào thất bại trên hầu khắp các chiến trường. Trong khi đó, [Việt Nam Dân chủ Cộng hòa](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a) đã thiết lập được quyền kiểm soát cực kì vững chắc tại nhiều khu vực rộng lớn ở [Tây Nguyên](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn), [khu 5](https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_5), các tỉnh Cao-Bắc-Lạng... và nhiều khu vực ở vùng [đồng bằng Bắc Bộ](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng). Nền kinh tế Pháp thời đó đã hầu như không còn đủ sức gánh chịu, chi trả được cho chiến phí của lính Pháp và tay sai tại Đông Dương được thêm nữa và Pháp đã phải cầu viện sự trợ giúp về kinh tế lẫn quân sự từ phía [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3).

Kết quả là tới năm [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954), 73% chiến phí của [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) ở [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) là do [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) chi trả (Cho đến năm 1954 thì Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 200 triệu Franc vũ khí cho Pháp ở Đông Dương). Tới năm [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953), viện trợ Mỹ cả [kinh tế](https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF) và [quân sự](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1) đã lên tới hơn 2,7 tỷ [USD](https://vi.wikipedia.org/wiki/USD) (tính theo thời giá khi đó), riêng viện trợ quân sự đã là hơn 1,7 tỷ USD. Đến năm [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954), Mỹ lại viện trợ thêm 1,3 tỷ USD nữa. Tổng cộng Mỹ đã cung cấp cho Pháp trên 400.000 tấn vũ khí các loại, gồm có 360 [máy bay](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay), 347 tàu thuyền các loại, 1.400 [xe tăng](https://vi.wikipedia.org/wiki/Xe_t%C4%83ng) và [xe bọc thép](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ti%E1%BB%87n_chi%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BA%A5u_b%E1%BB%8Dc_th%C3%A9p), 16.000 xe vận tải, và 175.000 tấn vũ khí các loại (súng ngắn, súng trường, tiểu liên, trung liên, đại liên, trọng liên, súng phóng lựu, súng không giật, dã pháo, lựu pháo,...) kèm theo đạn.

Thời gian này, ở tất cả các cấp độ trong quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ. [Người Mỹ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%E1%BB%B9) có thể đến bất cứ nơi nào kiểm tra tình hình mà không cần sự chấp thuận của Tổng chỉ huy [lực lượng viễn chinh Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_vi%E1%BB%85n_chinh_Ph%C3%A1p_v%C3%B9ng_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng). Sự phụ thuộc quá nhiều của Pháp vào Mỹ khiến tướng [Henri Navarre](https://vi.wikipedia.org/wiki/Henri_Navarre) than phiền trong hồi ký: *"Địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho*[*Mỹ*](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9)*".*[[16]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-16)

[Chính phủ Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Ph%C3%A1p) muốn tìm một giải pháp hòa bình có thể chấp nhận được để chấm dứt cuộc chiến, nhưng mặt khác lại muốn duy trì quyền lợi của họ tại [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng). Cuộc chiến bước sang năm thứ 8 đã chứng tỏ Pháp chỉ còn cách duy nhất là tìm một "lối thoát danh dự", nếu không muốn dâng Đông Dương cho Mỹ. Các lãnh đạo [Việt Minh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh) nhận định việc Mỹ trực tiếp can thiệp vào [chiến tranh Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) chỉ còn là vấn đề thời gian. Việt Minh cũng dự đoán, nếu tình hình [Triều Tiên](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn) tạm ổn định, Mỹ sẽ tập trung cho nỗ lực [chống cộng](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%91ng_c%E1%BB%99ng) tại Đông Dương.

Ngày [24 tháng 7](https://vi.wikipedia.org/wiki/24_th%C3%A1ng_7) năm [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953), Thủ tướng Chính phủ [Quốc gia Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam) [Nguyễn Văn Tâm](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C3%A2m_(Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng)) được [Tổng thống](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng_Hoa_K%E1%BB%B3) [Dwight D. Eisenhower](https://vi.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) mời sang [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3). Cuối tháng 7, Eisenhower quyết định dành 400 triệu USD cho Đông Dương để *"tổ chức một quân đội*[*Việt Nam*](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam)*thực sự"*. Pháp đề nghị Mỹ viện trợ 650 triệu USD cho niên khóa [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953), và được chấp nhận 385 triệu USD. Mỹ hứa năm [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954) sẽ tăng viện trợ cho Pháp tại Đông Dương lên gấp đôi. [Mỹ](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9) cũng chuyển giao cho [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) nhiều trang bị, vũ khí, trong đó có 123 máy bay và 212 tàu chiến các loại.

Pháp bổ nhiệm Tổng Chỉ huy [Henri Navarre](https://vi.wikipedia.org/wiki/Henri_Navarre) sang Đông Dương tìm kiếm một chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho một cuộc thảo luận hòa bình trên thế mạnh. Kế hoạch của bộ chỉ huy Pháp tại [Đông Dương](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng) gồm hai bước:

* Bước thứ nhất: Thu Đông [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953) và Xuân [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954) giữ thế phòng ngự ở miền Bắc Việt Nam, tập trung một lực lượng cơ động lớn ở [đồng bằng Bắc Bộ](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99) để đối phó với cuộc tiến công của [Việt Minh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh); thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam nhằm chiếm đóng 3 tỉnh ở đồng bằng [Liên khu 5](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_khu_5&action=edit&redlink=1); đồng thời đẩy mạnh việc mở rộng [Quân đội Quốc gia Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam) (QGVN) và xây dựng một đội quân cơ động lớn đủ sức đánh bại các [đại đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91o%C3%A0n) chủ lực của [Việt Minh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh).
* Bước thứ hai: Từ Thu Đông [1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954), sau khi đã hoàn thành những mục tiêu trên, sẽ dồn toàn lực ra Bắc, chuyển sang tiến công chiến lược trên chiến trường chính, giành thắng lợi lớn về quân sự, buộc [Việt Minh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh) phải chấp nhận điều đình theo những điều kiện của [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p), nếu khước từ, quân cơ động chiến lược của [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) sẽ tập trung mọi nỗ lực loại trừ chủ lực [Việt Minh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh).

Để thực hiện kế hoạch này, người Pháp tiến hành xây dựng và tập trung lực lượng cơ động lớn, mở rộng lực lượng phụ lực quân (*Forces suppletives*) bản xứ và [Quân đội Quốc gia Việt Nam](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam), càn quét bình định vùng kiểm soát. Thực hành tấn công chiến lược ở [Khu 5](https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_5), Navarre được chính phủ Pháp cấp thêm 9 tiểu đoàn tinh nhuệ. Quan trọng hơn cả, [Kế hoạch Navarre](https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_Navarre) được Mỹ tán thành. Viện trợ của Mỹ tăng vọt, chiếm đa số chi phí chiến tranh của Pháp.[[17]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-17)[[18]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-FOOTNOTEPiehler20131574-18)

Kế hoạch Navarre chỉ gặp trở ngại khi Bộ trưởng Tài chính [Edgar Faure](https://vi.wikipedia.org/wiki/Edgar_Faure) nêu ra việc thực thi kế hoạch phải chi ít nhất là 100 tỉ [Franc](https://vi.wikipedia.org/wiki/Franc). Ở [Hội đồng Tham mưu trưởng](https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Tham_m%C6%B0u_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_Li%C3%AAn_qu%C3%A2n_Hoa_K%E1%BB%B3) cũng như [Hội đồng Quốc phòng Mỹ](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A7u_N%C4%83m_G%C3%B3c), người ta bàn nên cắt giảm lực lượng bảo vệ nước [Lào](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o) như kế hoạch nhằm giảm chi tiêu, nhưng Pháp không muốn bỏ [Lào](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o). [Thống chế](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_ch%E1%BA%BF_Ph%C3%A1p) [Alphonse Juin](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Alphonse_Juin&action=edit&redlink=1), người phát ngôn của các tham mưu trưởng, nhấn mạnh: cần trao cho Bộ Ngoại giao yêu cầu [Mỹ](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9) và [Anh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh) phải bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của [Lào](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o), đồng thời lưu ý [Liên Xô](https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4) và [Trung Quốc](https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c) về nguy cơ xung đột quốc tế có thể diễn ra nếu [Lào](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o) bị chiếm. Tướng [Navarre](https://vi.wikipedia.org/wiki/Henri_Navarre) xác nhận nếu QĐNDVN đánh [Thượng Lào](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_L%C3%A0o&action=edit&redlink=1) thì ông không thể đương đầu được và yêu cầu chính phủ ra chỉ thị rõ rệt nếu trường hợp đó xảy ra. Điều đó liên quan mật thiết đến việc xây dựng tập đoàn cứ điểm [Điện Biên Phủ](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7) sau này.

**Chiến cục Đông-Xuân 1953-1954**

*Bài chi tiết:*[*Chiến cục đông-xuân 1953-1954*](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_c%E1%BB%A5c_%C4%91%C3%B4ng-xu%C3%A2n_1953-1954)

Trước mùa khô [1953](https://vi.wikipedia.org/wiki/1953)-[1954](https://vi.wikipedia.org/wiki/1954), so sánh lực lượng về quân số, [Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p) đã vượt lên khá xa. Tổng quân số của Pháp là 445.000 người, gồm 146.000 quân Âu Phi (33%) và 299.000 quân Việt (67%). Tổng quân số của [QĐNDVN](https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam) chỉ là 252.000 người. Như vậy, quân Pháp đông hơn 193.000 người. Chỉ riêng lực lượng phụ lực quân bản xứ do các sĩ quan Pháp chỉ huy cũng đã đông hơn 47.000 người.[[19]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-ld2-19)

Lực lượng cụ thể 2 bên lúc này như sau:

- Về [bộ binh](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_binh), Pháp có 267 [tiểu đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C4%91o%C3%A0n).[[19]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7#cite_note-ld2-19) Về [pháo binh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1o_binh), Pháp có 25 [tiểu đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C4%91o%C3%A0n); quân phụ lực bản xứ có 8 tiểu đoàn. Về cơ giới, Pháp có 10 [trung đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C4%91o%C3%A0n), 6 [tiểu đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C4%91o%C3%A0n) và 10 [đại đội](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%99i); quân phụ lực bản xứ có 1 [trung đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C4%91o%C3%A0n) và 7 đại đội. Về [không quân](https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_qu%C3%A2n), Pháp có 580 máy bay; quân phụ lực bản xứ có 25 máy bay thám thính và liên lạc. Về [hải quân](https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_qu%C3%A2n), Pháp có 391 tàu; quân phụ lực bản xứ có 104 tàu loại nhỏ và 8 [tàu ngư lôi](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_ph%C3%B3ng_l%C3%B4i). Lực lượng của QĐNDVN vẫn đơn thuần là [bộ binh](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_binh), gồm 6 [đại đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91o%C3%A0n), 18 [trung đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C4%91o%C3%A0n) và 19 [tiểu đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_%C4%91o%C3%A0n). Về [pháo binh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1o_binh), QĐNDVN có 2 trung đoàn, 8 tiểu đoàn và 4 [đại đội](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BB%99i). Về phòng không, QĐNDVN có 1 [trung đoàn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_%C4%91o%C3%A0n) và 2 tiểu đoàn.