|  |
| --- |
| **Phụ lục I**  **ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRÔNG NÔNG NGHIỆP**  *Kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)* |

| **STT** | **Loại cây trồng** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá bồi thường** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **A** | **CÂY HÀNG NĂM** |  |  |
| **I** | **Cây lương thực** |  |  |
| 1 | Cây Lúa | Đồng/kg | 8.420 |
| *2* | Cây Ngô | Đồng/kg | 7.301 |
| 3 | Khoai lang | Đồng/kg | 7.458 |
| 4 | Cây Sắn | Đồng/kg | *4.860* |
| **II** | **Cây rau màu** |  |  |
| 5 | Bắp cải | Đồng/kg | 3.393 |
| 6 | Cây Súp lơ | Đồng/kg | 6.721 |
| 7 | Cải ăn lá các loại | Đồng/kg | 4.923 |
| 8 | Cây Ớt | Đồng/kg | 20.055 |
| 9 | Cây Măng tây | Đồng/kg | 27.592 |
| 10 | Cà rốt | Đồng/kg | 2.465 |
| 11 | Cây Su hào | Đồng/kg | 6.405 |
| 12 | Khoai Tây | Đồng/kg | 8.634 |
| 13 | Khoai sọ | Đồng/kg | 6.646 |
| 14 | Cây Cà chua | Đồng/kg | 10.134 |
| 15 | Cây Dưa chuột | Đồng/kg | 8.412 |
| 16 | Cây Mướp đắng | Đồng/kg | 15.778 |
| 17 | Cây Bí xanh | Đồng/kg | 6.836 |
| 18 | Cây Bí đỏ | Đồng/kg | 5.720 |
| 19 | Cây Sắn dây | Đồng/kg | 4.086 |
| **III** | **Cây Hoa** |  |  |
| 20 | Cây Hoa Hồng | Đồng/bông | 1.076 |
| 21 | Cây Hoa Cúc | Đồng/bông | 2.049 |
| 22 | Cây Hoa Lily | Đồng/bông | 8.730 |
| **IV** | **Cây công nghiêp ngắn ngày** |  |  |
| 23 | Cây lạc | Đồng/kg | 40.718 |
| 24 | Cây đậu tượng | Đồng/kg | 30.664 |
| 25 | Cây mía | Đồng/kg | 1.109 |
| **V** | **Cây Khác** |  |  |
| 26 | Cây trầu không | Đồng/gốc | 72.000 |
| 27 | Cây làm thức ăn ra súc (cỏ voi, VA06 và cỏ tương tự) | Đồng/m2 | 5.272 |
| 28 | Su su, bầu, mướp, thiên lý, gấc và các loại rau quả leo giàn khác. | Đồng/kg | 8.109 |
| 29 | Cây Dong riềng | Đồng/kg | 1.867 |
| *30* | Cây gừng, nghệ, sả | Đồng/kg | 8.596 |
| 31 | Cây Sắn dây | Đồng/kg | 3.985 |
| **VI** | **Cây dược liệu hàng năm** |  |  |
| 32 | Cây Đương Quy | Đồng/kg | 18.196 |
| 33 | Cây Xuyên Khung | Đồng/kg | 33.360 |
| 34 | Cây Atiso | Đồng/kg | 53.569 |
| 35 | Cây Địa hoàng | Đồng/kg | 31.263 |
| 36 | Cây Cát Sâm | Đồng/kg | 50.888 |
| 37 | Cây Cát Cánh | Đồng/kg | 382.886 |
| 38 | Cây Giảo Cổ Lam | Đồng/kg | 21.497 |
| 39 | Cây Diệp Hạ Châu | Đồng/kg | 79.098 |
| 40 | Cây Bạch Truật | Đồng/kg | 351.338 |
| 41 | Cây Hoàng Tinh | Đồng/kg | 133.375 |
| 42 | Cây Cà Gai Leo | Đồng/kg | 21.021 |
| 43 | Cây Lan Kim Tuyến | Đồng/kg | 2.416.440 |
| **B** | **CÂY LÂU NĂM CHO THU HOẠCH 1 LẦN** |  |  |
|  | **Cây Dược liệu lâu năm** |  |  |
| 44 | Cây Tam Thất |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 15.411 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 15.647 |
| + | Năm 3 | Đồng/cây | 15.882 |
| + | Năm 4 | Đồng/cây | 16.118 |
| + | Cho thu hoạch | Đồng/kg | 204.413 |
| 45 | Cây Đảng Sâm |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 2.385 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 2.607 |
| + | Cho thu hoạch | Đồng/kg | 37.954 |
| 46 | Cây Hà Thủ Ô đỏ |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 4.136 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 5.073 |
| + | Cho thu hoạch | Đồng/Kg | 44.091 |
| 47 | Cây 7 lá 1 hoa |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 31.468 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 31.820 |
| + | Cho thu hoạch | Đồng/kg | 1.501.368 |
| 48 | Cây Ba Kích |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 23.978 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 35.024 |
| + | Cho thu hoạch | Đồng/kg | 61.427 |
| 49 | Cây Đinh lăng |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 13.922 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 14.982 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 13.369 |
| 50 | Cây Chùm Ngây |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 9.272 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 14.053 |
| + | Năm 3 | Đồng/kg | 18.835 |
| 51 | Cây tre, trúc |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 89.384 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 108.668 |
| + | Năm 3 | Đồng/kg | 110.402 |
| 52 | Cây cau vua, cau cảnh | Đồng/cây | 90.185 |
| 53 | Cây mật gấu ( mật nhân) | Đồng/cây | 52.488 |
| 54 | Cây Mây | Đồng/cây | 16.295 |
| 55 | Cây Luồng | Đồng/cây |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 142.850 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 177.200 |
| + | Năm 3 | Đồng/cây | 211.550 |
| **C** | **CÂY ĂN QUẢ** |  |  |
| **I** | **Cây ăn quả thu hoạch nhiều lần** |  |  |
| 56 | Cây bưởi |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 105.258 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 146.165 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 191.886 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 5,194 |
| 57 | Chanh, cam, quýt |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 137.254 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 201.829 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 268.659 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 3,780 |
| 58 | Cây Xoài |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 177.445 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 255.015 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 341.976 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 2,153 |
| 59 | Cây Nhãn, Vải |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 94.132 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 129.952 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 173.896 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 3,010 |
| 60 | Cây Na |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 79.244 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 110.669 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 143.604 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 13,171 |
| 61 | Cây Bơ |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 204.201 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 324.653 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 493.337 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 19,163 |
| 62 | Cây Đào, Mận, Lê, mắc coọp |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 140.670 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 179.579 |
| + | Năm thứ 3 | Đồng/cây | 220.937 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 28,024 |
| 63 | Cây Hồng các loại |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 90.552 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 122.646 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 157.471 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 12,940 |
| 64 | Cây Mít |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 241.657 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 335.876 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 451.620 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 2,540 |
| 65 | Cây Nho |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 208.644 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 309.850 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 12,500 |
| **II** | **CÂY ĂN QUẢ KHÁC** |  |  |
| 66 | Cây đu đủ |  |  |
| + | Cây mới trồng dưới một (01) năm | đồng/cây | 51,460 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/kg | 9,041 |
| 67 | Cây dứa |  |  |
| + | Năm thứ nhất | đồng/cây | 4,190 |
| + | Năm thứ hai | đồng/cây | 5,105 |
| + | Cho thu hoạch | đồng/kg | 11,748 |
| 68 | Cây Chanh leo |  |  |
| + | Cây chưa có quả | Đồng/cây | 193,900 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | Đồng/kg | 19,278 |
| 69 | Cây chuối |  |  |
| + | Chuối chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 54,400 |
| + | Chuối đã có buồng | Đồng/kg | 4,071 |
| 70 | Cây Thanh long |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 36,398 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 42,921 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 52,299 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 8,503 |
| 71 | Cây ổi |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 47,324 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 64,441 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 17,699 |
| **D** | **CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM** |  |  |
| **72** | **Cây chè** |  |  |
| 72.1 | Cây Chè Kim tuyên, PH8 |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/m2 | 9.900 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/m2 | 12.600 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/m2 | 15.700 |
| 72.2 | Cây Chè Shan |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/m2 | 9.400 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/m2 | 12.100 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/m2 | 15.200 |
| 72.3 | Chè Kinh doanh |  |  |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | đồng/ kg | 1,659 |
| 73 | Cây Cà Phê |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 17.921 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 21.746 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 30.689 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | Đồng/kg | 14.300 |
| 74 | Cây Mắc ca |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 377,000 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 511,000 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 682,000 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | Đồng/kg | 16.135 |
| 75 | Cây Sơn Tra |  |  |
| + | Năm thứ nhất | Đồng/cây | 34,000 |
| + | Năm thứ hai | Đồng/cây | 49,000 |
| + | Năm thứ ba | Đồng/cây | 63,000 |
| + | Đơn giá đối với 1 kg sản phẩm thu hoạch | Đồng/kg | 4,556 |
| **E** | **CÂY DƯỢC LIỆU CHO THU HOẠCH NHIỀU LẦN** |  |  |
| 76 | Cây Sa Nhân Tím |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 19,550 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 26,400 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 274,926 |
| 77 | Cây Đỗ Trọng |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 25,455 |
| + | Từ năm 2 đến năm 9 mỗi năm cộng thêm chi phí công lao động | Đồng/cây | 28,965 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 132,450 |
| 78 | Cây Thảo quả trồng dưới tán rừng |  |  |
| + | Năm 1 | Đồng/cây | 32,014 |
| + | Năm 2 | Đồng/cây | 38,457 |
| + | Giai đoạn kinh doanh | Đồng/kg | 195,722 |