**Thông tin nhiệm vụ**

*(Theo quy định điều 18 của thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/122015 về việc quy định khoán chị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN NHIỆM VỤ** | **CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ** | **THÀNH VIÊN THỰC HIỆN CHÍNH** | **THƯ KÝ KHOA HỌC** | **MỤC TIÊU NHIỆM VỤ** | **NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH PHẢI THỰC HIỆN** | **THỜI GIAN THỰC HIỆN** | **KINH PHÍ THỰC HIỆN** |
| **I** | **ĐỀ TÀI CẤP BỘ** | | | | | | | |
| 1 | Nghiên cứu giải pháp, công nghệ mở thêm khoang cống tự động vùng triều ĐBSCL | PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải | Nguyễn Thanh Hải;Tăng Đức Thắng; Doãn Văn Huế; Nguyễn văn Hoạt; Đào Việt Hưng; Nguyễn Trọng Hiên; Phạm Ngọc Hải; Phạm Văn Giáp; Dương Thị Thùy Dung; Vũ Quang Trung. | Đào Việt Hưng | - Xác định được tiêu chí, mặt cắt khoang cống mở thêm phù hợp cho từng loại hình kết cấu cống, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trồng trọt nuôi trồng thủy sản,…) vùng ĐBSCL trong bối cảnh cơ cấu lại nành NN và BĐKH.  - Đề xuất được giải pháp, công nghệ nâng cấp mở thêm khoang cống, vận hành cho cống tự động vùng triều ĐBSCL. | 1. Báo cáo chính  2 Báo cáo tóm tắt  3. Báo cáo sản phẩm theo đặt hàng  4. Bài Báo Khoa học Quốc tế, hội nghị quốc tế  5. Bài báo khoa học trong nước, khuyến nghị thể chế  6. Kết quả đào tạo đại học, thạc sỹ. | Thời gian thực hiện 36 tháng (từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022)  - | 3.450,00 triệu đồng  - QĐ phê duyệt 4758/QĐ- BNN-KHCN- 12/12/2019 |