#### CHƯƠNG TRÌNH KC.08/16-20

***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 bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”,******Mã số: KC.08/16-20***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Đơn vị công tác** | **Chức danh trong Ban Chủ nhiệm** |
| 1 | PGS. TS. Nguyễn Vũ Việt | Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Chủ nhiệm |
| 2 | GS.TS. Đặng Kim Chi | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo | Phó Chủ nhiệm |
| 3 | GS.TS. Trần Thục | Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thành viên |
| 4 | PGS. TS. Lê Mạnh Hùng | Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Thành viên |
| 5 | PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh | Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Thành viên |

**I. Mục tiêu**

 1. Phát triển được một số công nghệ, thiết bị, vật liệu, chế phẩm mới, thích hợp để xử lý ô nhiễm môi trường nhằm triển khai nhân rộng, chuyển giao và thương mại hóa và đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững;

 2. Phát triển, hoàn thiện các công cụ, mô hình tiên tiến hiện đại vào nghiệp vụ dự báo, cảnh báo sớm một số dạng thiên tai khí tượng – thủy văn thường xảy ra ở Việt Nam;

 3. Xây dựng, thử nghiệm các giải pháp, công nghệ tiên tiến phòng, chống, khắc phục hậu quả của một số loại hình thiên tai điển hình ở Việt Nam và đề xuất được các giải pháp quản lý rủi ro phục vụ ứng phó hiệu quả với thiên tai.

**II. Nội dung**

 **1. Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các công nghệ, thiết bị, vật liệu, chế phẩm mới , tiên tiến để xử lý ô nhiễm môi trường (nước thải, đất, chất thải rắn, chất thải nguy hại) với tính năng, giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam.**

 **-** Nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ tiên tiến, phù hợp để xử lý ô nhiễm nước mặt, nước thải nông thôn và nước sạch cho cụm dân cư;

 **-** Nghiên cứu và lựa chọn, ứng dụng các công nghệ và thiết bị, vật liệu, tiên tiến để xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; phục hồi đất do khai thác khoáng sản, nhiễm mặn và các điểm ô nhiễm tồn lưu;

 **-** Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và thiết bị, vật liệu tiên tiến tái sử dụng và tuần hoàn nước thải, phát triển công nghệ tái chế chất thải rắn thành nguyên liệu đầu vào cho các ngành kinh tế;

 **-** Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các công nghệ tái sử dụng và xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu sinh học, phân bón hữu cơ, thức ăn cho gia súc, nuôi trồng thủy sản.

 **2. Nghiên cứu phát triển một số mô hình, giải pháp tổng thế bảo vệ môi trường phù hợp với tăng trưởng xanh.**

 **-**  Xây dựng mô hình kinh tế xanh phù hợp với đặc trưng phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng ven biển, các lưu vực sông lớn;

 - Xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp theo các hệ sinh thái nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nâng cao thu nhập cho người dân;

 - Đề xuất, ứng dụng thử nghiệm, triển khai các mô hình xã hội hóa trong ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường.

 **3. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan (bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, rét hại).**

 **-** Nghiên cứu xây dựng và phát triển công nghệ dự báo một số hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, nắng nóng, rét đậm – rét hại;

 **-** Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm ứng dụng các hệ thống dự báo khí tượng thủy văn hạn dài (10-30 ngày, 3-6 tháng);

 **-** Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thống dự báo bão chuyên dụng cho Việt Nam;

 **-** Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu chuẩn quốc gia về khí tượng thủy văn trên lưới độ phân giải cao; khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn số liệu phi truyền thống (số liệu vệ tinh, radar), phát triển và ứng dụng hệ thống đồng hoá số liệu cho các mô hình dự báo thời tiết khu vực.

 **4. Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm và đề xuất các giải pháp, công nghệ ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ tác động, khắc phục hậu quả của thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, trượt lở, sụt lún, xói lở bờ sông).**

 - Nghiên cứu xây dựng và để xuất các giải pháp chống ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn ở một số vùng trọng điểm;

 **-** Nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm các giải pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả trượt lở, sụt lún, xói lở bờ sông cho các khu vực xung yếu;

 **-** Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn đập, công trình tháo nước, hạ du cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn trong điều kiện thời tiết cực đoan.

 **5. Nghiên cứu các giải pháp khoa học, quản lý rủi ro đa thiên tai và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho một số khu vực trọng điểm.**

 **-** Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai;

 **-** Nghiên cứu cơ chế chính sách chia sẻ rủi ro thiên tai, bảo hiểm thiên tai và cơ chế hợp tác giữa các đối tác như doanh nghiệp, cơ quan tài chính, và các cơ quan liên quan;

 **-** Nghiên cứu tích hợp quản lý rủi ro thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển một số vùng lãnh thổ.

**III. Dự kiến sản phẩm**

 1. Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả, sản phẩm khoa học và công nghệ theo 05 nội dung nghiên cứu.

 2. Công nghệ và quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, dự báo, cảnh báo thiên tai.

 **-** Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường nước, tái sử dụng và tuần hoàn nước thải;

 - Công nghệ xử lý chất rắn, chất thải nguy hại, phục hồi đất;

 - Công nghệ dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

 3. Các nhóm giải pháp bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

        **-** Giải pháp khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường phù hợp với mô hình kinh tế xanh;

  **-** Giải pháp khoa học và công nghệ ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ tác động do thiên tai;

        **-** Giải pháp khoa học và công nghệ quản lý rủi ro đa thiên tai;

 **-** Hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng phó với đa thiên tai cho một số khu vực trọng điểm.

 4. Mô hình mẫu thử thực tế.

 5. Vật liệu, thiết bị, chế phẩm mới.

 6. Bản kiến nghị về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai.

 7. Cơ sở dữ liệu, mô hình, phần mềm chuyên dụng.

 8. Sách chuyên khảo, công trình công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

 9. Sản phẩm đào tạo.

**IV. Chỉ tiêu đánh giá**

 **-**  Ít nhất 80% các kết quả được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn khi chương trình kết thúc.

 **-** Khoảng 20% các kết quả tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện.

 **-** Số lượng các dự án sản xuất thử nghiệm chiếm khoảng 20% nhiệm vụ của chương trình.

 **-** Ít nhất 30% số nhiệm vụ có kết quả được cấp hoặc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ trí tuệ hay giải pháp hữu ích;

 **-** 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 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).