**PHỤ LỤC VII.****7.**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRỒNG HOA VẠN THỌ**

(Định mức tính cho 1.000 m2)

*Ban hành kèm theo Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **ĐVT** |  **Số lượng**  |
|
| **I** | **Giống** | Cây |  6.200 - 6.500  |
| **II** | **Vật tư** |   |   |
| 1 | N | Kg |  15,0  |
| 2 | P2O5 | Kg |  70 - 100  |
| 3 | K2O | Kg |  6,0  |
| 4 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg |  500 - 600  |
| 5 | Vôi bột | Kg |  90 - 100  |
| 6 | Thuốc xử lý đất | Kg |  1 - 1,5  |
| 7 | Thuốc trừ sâu | lít/kg |  5,0  |
| 8 | Thuốc trừ bệnh | lít/kg |  5,0  |
| 9 | Phân bón lá | lít/kg |  0,5  |
| 10 | Bánh dầu | Kg |  42,0  |
| 11 | Chế phẩm Tricoderma | lít/kg |  6,0  |
| **III** | **Hệ thống tưới phun mưa** |  |  |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m |  30,0  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m |  200,0  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m |  45,0  |
| 4 | Béc phun | Cái | 30 |
| 5 | T Ø60 → Ø27 | Cái | 4 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 6 |
| 7 | Bít Ø60 mm | Cái | 4 |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 3 |
| 9 | Khóa Ø27 mm | Cái | 4 |
| 10 | Bít Ø27 mm | Cái | 4 |
| 11 | Keo dán | Kg | 0,5 |
| 12 | Bít Ø21 mm |   | 30 |
| 13 | Máy bơm | Cái | 1 |
| 14 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 1 |
| **IV** | **Công lao động** |   |   |
| 1 | Công làm đất | Công | 2 |
| 2 | Công bón phân hữu cơ | Công | 2 |
| 3 | Công làm luống | Công | 2 |
| 4 | Công phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 4 |
| 5 | Công chăm sóc, thu hoạch | Công | 5 |