**PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN**

*(Kèm theo Báo cáo nhanh số: /TWPCTT-VP ngày 28/9/2019)*

**1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:**

| **Tên hồ** | **Thời gian** | | **Htl** (m) | **Hhl** (m) | **Qvào** (m3/s) | **Qra** (m3/s) | **HCP**(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Chát | 7h | 27/9 | 470,34 | 369,00 | 49 | 0 | 475 |
| 28/9 | 470,42 | 369,00 | 49 | 0 |
| Huội Quảng | 7h | 27/9 | 368,92 | 197,30 | 27 | 5 | 370 |
| 28/9 | 369,03 | 197 | 39 | 5 |
| Lai Châu | 7h | 27/9 | 291,02 | 198,33 | 880 | 0 | 295 |
| 28/9 | 291,49 | 201,76 | 652 | 396 |
| Sơn La | 7h | 27/9 | 197,54 | 114,52 | 484 | 1040 | 215 |
| 28/9 | 197,32 | 112,73 | 426 | 287 |
| Hòa Bình | 7h | 27/9 | 104,41 | 9,52 | 1351 | 332 | 117 |
| 28/9 | 104,70 | 10,47 | 639 | 894 |
| Tuyên Quang | 7h | 27/9 | 114,07 | 49,03 | 271 | 271 | 120 |
| 28/9 | 113,90 | 47,53 | 382 | 0 |
| Thác Bà | 7h | 27/9 | 52,75 | 22,10 | 130 | 135 | 58 |
| 28/9 | 52,68 | 20,92 | 100 | 0 |

**2. Hồ chứa thủy điện khác:**

**2.1. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):**

- Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đồng Nai 5: 47/323; ĐăkR’Tih b1: 16/63; Đăk R’tih b2: 12/82.

- Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 15/22; Đăk Nông 2: 20/38; Đak Ru: 10/28; Ia Grai 1: 116/146; Ia Grai 2: 64/107; Ia Grai 3: 90/130; Đrây Hlinh 1: 250/365; Đasiat: 13/19; Bảo Lộc: 99/139; Đại Nga: 7/37; Đăk Rung 1: 20/35; Đăk Srong 3A: 115/235; Đăk Srong 3B: 50/200.

**2.2. Khu vực Bắc Bộ (83 hồ):** Vận hành bình thường.

**2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ):** Có 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 300/1210.

**2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ):** Vận hành bình thường.

**2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (22 hồ):** Vận hành bình thường.