#### CHƯƠNG TRÌNH KC.09/16-20

***Danh sách thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”,******Mã số: KC.09/16-20***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị công tác** | **Chức danh trong Ban Chủ nhiệm** |
| 1 | GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Chủ nhiệm |
| 2 | TS. Trịnh Xuân Cường | Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam | Phó Chủ nhiệm |
| 3 | GS.TS. Nguyễn Cao Huần | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thành viên |
| 4 | PGS. TS. Võ Sỹ Tuấn | Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Thành viên |
| 5 | TS. Phạm Ngọc Sơn | Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thành viên |

**I. Mục tiêu**

1. Hoàn thiện các luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, hệ thống chính sách, pháp luật về biển phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển, chính xác hóa ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam theo công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền các vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

2. Đề xuất các giải pháp hiệu quả cho khai thác sử dụng, phục hồi nguồn lợi, tài nguyên vùng biển và hải đảo; Phát triển các mô hình quy hoạch, quản lý, sử dụng không gian đới bờ, vùng biển và hải đảo xa bờ.

3. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dự báo, cảnh báo tai biến tự nhiên phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ môi trường.

**II. Nội dung**

1. Nghiên cứu xây dưng, hoan thiện luận cứ khoa học và cơ sở pháp lý, lịch sử phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảoViệt Nam; Hoạch định và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển và khung thể chế quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quản lý tổng hợp đới bờ, phân vùng chức năng và quy hoạch không gian biển (đặc biệt vùng biển và hải đảo xa bờ); Hoàn thiện các mô hình và các giải pháp khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững các vùng biển và hải đảo Việt Nam.

3. Nghiên cứu cấu trúc – kiến tạo, tai biến địa chất, trường địa vật lý, địa chất công trình vùng biển Việt Nam (đặc biệt là các vùng nước sâu xa bờ), chính xác hóa ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam; Đánh giá tiềm năng và quy luật phân bố khoáng sản rắn, vật liệu xây dựng và khoáng sản năng lượng (dầu khí và khí Hydrat).

4. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình dự báo các trường khí tượng – thủy văn, các quá trình tương tác biển – khí quyển, biển – lục địa và các dạng tai biến liên quan.

5. Nghiên cứu đánh giá, phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng biển Việt Nam; Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật; Ứng dụng và phát triển các công nghệ khai thác, nuôi trồng và chế biến nguồn lợi sinh vật.

6. Nghiên cứu diễn biến các địa hệ vùng cửa sông ven biển từ Holocen đến nay, xói lở - bồi tụ bờ biển, dự báo xu thế biến động; Xây dụng cơ sở khoa học, các giải pháp công nghệ, chính sách khai thác, giảm thiểu tai biến phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý theo hướng phát triển bền vững.

7. Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ mới, tiên tiến thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung vào các ngành: sản xuất năng lượng, giao thông vận tải, nuôi trồng chế biến hải sản, du lịch, dịch vụ biển và hải đảo; giải pháp xử lý nước biển thành nước ngọt quy mô nhỏ và vừa.

**III. Dự kiến sản phẩm**

1. Bộ cơ sở dữ liệu (được hoàn thiện)

- Các tư liệu, số liệu đã được chuẩn hóa về điều kiện tự nhiên và cơ sở pháp lý, lịch sử phục vụ cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

-  Các bộ bản đồ chuyên đề về địa hình – địa mạo, địa chất – khoáng sản; về trường địa vật lý, các trường khí tượng – thủy văn…

- Các tư liệu, số liệu, bản đồ về các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng biển Việt Nam.

2. Các thể chế, chính sách về biển

- Các thể chế và chính sách quản lý khai thác tài nguyên của đới bờ và vùng biển Việt Nam.

- Chính sách quản lý tổng hợp đới bờ, vùng cửa sông và vùng biển Việt Nam.

3. Mô hình và giải pháp công nghệ phát triển kinh tế biển

- Mô hình quản lý tổng hợp đới bờ.

- Mô hình phát triển bền vững các vùng cửa sông, hệ thống đảo.

- Mô hình phân vùng chức năng và quy hoạch không gian biển.

- Công nghệ khai thác, nuôi trồng, chế biến nguồn lợi sinh vật.

- Giải pháp công trình giảm thiểu xói lở bờ biển.

- Công nghệ dự báo khí tượng thủy văn, môi trường và thiên tai biển.

4. Sách chuyên khảo, bài báo khoa học và báo cáo hội nghị khoa học

- Nội dung sách chuyên khảo bám sát theo 7 nội dung nghiên cứu.

- Bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước và có nội dụng liên quan đến kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ.

- Báo cáo khoa học trình bày trong các hội nghị toàn quốc hoặc quốc tế.

**IV. Chỉ tiêu đánh giá**

- Ít nhất 70% các kết quả được đưa vào ứng dụng vào thực tiễn khi chương trình kết thúc.

- Khoảng 30% các kết quả tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện.

- Số lượng các dự án sản xuất thử nghiệm chiếm khoảng 10% nhiệm vụ của chương trình.

- Ít nhất 15% các đề tài có giải pháp hữu ích được công nhận.

- 100%  đề tài có kết quả được công bố trên tạp chí khoa học thuộc Danh mục tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, trong đó có tỷ lệ công bố trên tạp chí quốc tế đạt ít nhất 25%.

- 100% đề tài góp phần đào tạo sau đại học (mỗi đề tài góp phần đào tạo ít nhất 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ).