|  |  |
| --- | --- |
| ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ **ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH QUẢNG NAM**  Số: 05/DBHDST2-ĐQNAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2024* |

**BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THUỶ VĂN HẠN DÀI**

*(Phục vụ vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2)*

(Tháng 05 năm 2024)

# **1. Dự báo thời tiết tháng 4/2024 trên lưu vực Sông Tranh**

Tháng 05 năm 2024, lưu vực Sông Tranh chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết sau: phần phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ, vùng áp thấp phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam, đới gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nâng trục dần lên qua khu vực, hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao.

Xu thế lượng mưa tháng 05 năm 2024 tại lưu vực Sông Tranh phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn giá trị TBNN từ 10 - 15%.

# Bảng 1: Tổng lượng mưa tháng 04/2024 và Dự báo lượng mưa tháng 05/2024

*Đơn vị: mm*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ðịa điểm  Đặc trưng | Trà Linh, Trà Nam 2, Trà Vân, Trà Cang, Trà Mai | Trà Giác, Trà Dơn, Trà Leng | Trà Đốc, Trà Bui |
| Tổng lượng mưa tháng 04/2024 | 74 - 181 | 64 - 196 | 69 - 71 |
| Tổng lượng mưa tháng 05/2024 |  |  |  |

# 2. Dự báo lưu lượng đến hồ Thủy điện Sông Tranh 2.

Tháng 05 năm 2024, dòng chảy đến hồ Thủy điện Sông Tranh 2 có biến đổi chậm.

# Bảng 2: Đặc trưng lưu lượng tháng 04/2024 và dự báo lưu lượng tháng 05/2024

*Đơn vị: m3/s*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đặc trưng lưu lượng | Tháng 04/2024 | Tháng 05/2024 |
| Lưu lượng về hồ trung bình | 29.9 |  |

*Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16 giờ 15 phút ngày 01/06/2024.*

*Tin phát lúc: 16 giờ 15 phút.*

*Dự báo viên: Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Đình Huấn*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Công ty Thủy điện Sông Tranh;  - Phân xưởng Vận hành TĐ ST2;  - Đài KV TTB;  - Lưu. |  |

**Phụ lục: Tổng lượng mưa (mm) tháng 04/2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Trạm đo** | **Lượng mưa tháng** |
| 1 | Trà Linh | 159 |
| 2 | Trà Nam 2 | 119 |
| 3 | Trà Vân | 181 |
| 4 | Trà Cang | 141 |
| 5 | Trà Mai | 74 |
| 6 | Trà Giác | 64 |
| 7 | Trà Dơn | 65 |
| 8 | Trà Leng | 196 |
| 9 | Trà Đốc (Đập chính) | 69 |
| 10 | Trà Bui | 71 |