|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ LỤC 1** | | | | |
| **TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **STT** | **Loài cây** | **Chiều cao (cm)** | **Đường kính cổ rễ (mm)** | **Đơn giá (đồng/cây)** |
| 1 | Dầu con rái 3 tháng tuổi | 25 - 30 | 3 - 4 | 2.000 |
| 2 | Keo tai tượng, Keo lá tràm | 20 - 30 | 2 - 3 | 730 |
| 3 | Xà cừ | 35 - 50 | 5 - 10 | 2.100 |
| 4 | Sao đen, Dầu con rái 1 năm tuổi | 40 - 60 | 5 - 10 | 3.200 |
| 5 | Sao đen, Dầu con rái 2 năm tuổi | 120 | 15 | 14.000 |

**Ghi chú:** Đơn giá cây bản địa (Trắc, cẩm lai, vên vên,…) tính bằng đơn giá cây sao đen, dầu con rái 01 năm tuổi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ LỤC 2** | | | | | | | |
| **TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ TRỒNG MỚI, CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| **S**  **T**  **T** | **Mô**  **hình** | **Phương thức kỹ thuật trồng** | **Đơn giá (đồng/ha)** | | | | |
| **Cộng** | **Trồng** | **Chăm sóc** | **Chăm sóc** | **Chăm sóc** |
| **CS năm 1** | **năm 2** | **năm 3** | **năm 4** |
| 1 | D1K1 | Hỗ giao theo hàng, 01 hàng cây bản địa xen 01 hàng Keo, cự ly 4m x 2,5m (975 cây/ha) | **32.619.000** | 17.862.000 | 7.434.000 | 4.900.000 | 2.423.000 |
| 2 | D2K2 | Hỗ giao theo hàng, 02 hàng cây bản địa xen 02 hàng Keo, cự ly 4m x 2,5m (975 cây/ha) | **32.619.000** | 17.862.000 | 7.434.000 | 4.900.000 | 2.423.000 |
| 3 | DK4 | Hỗ giao theo hàng, 01 hàng Dầu, Sao xen 01 hàng Keo, cự ly 6m x 2m (833 cây/ha) | **30.084.000** | 16.684.000 | 6.698.000 | 4.588.000 | 2.114.000 |
| 4 | DK5 | Hỗ giao theo hàng, 01 hàng Dầu, Sao xen 01 hàng Keo, cự ly 5m x 2m (980 cây/ha) | **31.780.000** | 17.723.000 | 7.143.000 | 4.685.000 | 2.229.000 |
| 5 | DCs1 | Hỗn giao theo băng (6 hàng Sao, Dầu xen 5 hàng Cao su), cự ly  Dầu (Sao): 4m x 3m;  Cao su: 5m x 3m (726 cây/ha) | **29.536.000** | 16.028.000 | 6.793.000 | 4.603.000 | 2.112.000 |
| 6 | DCs3 | Hỗn giao theo băng (13 hàng Sao, Dầu xen 8 hàng Cao su), cự ly Dầu (Sao): 4m x 3m; Cao su: 6m x 3m (693 cây/ha) | **29.403.000** | 15.971.000 | 6.693.000 | 4.625.000 | 2.114.000 |
| 7 | DX | Hỗn giao theo hàng, 01 hàng Dầu, Sao xen 01 hàng Xoài, Điều. cự ly Dầu (Sao): 10m x 2m; Xoài, Điều: 10m x 5m (614 cây/ha) | **28.316.000** | 15.457.000 | 6.434.000 | 4.427.000 | 1.998.000 |
| 8 | Sao, Dầu thuần | Trồng thuần loài cây Sao, Dầu, cự ly 4m x 2,5m (975 cây/ha) | **35.244.000** | 19.792.000 | 7.657.000 | 5.372.000 | 2.423.000 |
| 9 | K2 | Keo thuần, cự ly 4,5m x 2m (975 cây/ha) | **29.966.000** | 15.854.000 | 7.299.000 | 4.390.000 | 2.423.000 |
| 10 | N6 | Hỗn giao theo hàng, 1 hàng Sao, Dầu xen 1 hàng cây ăn trái (200 cây/ha) | **33.543.000** | 20.397.000 | 4.746.000 | 4.670.000 | 3.730.000 |