|  |  |
| --- | --- |
| ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ  **ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN**  **TỈNH QUẢNG NAM**  Số: 12/DBHVST2-ĐQNAM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Nam, ngày 11 tháng 4 năm 2024* |

## BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THUỶ VĂN HẠN VỪA

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

(Từ ngày 11 đến 20/4/2024)

### I. Tổng hợp thời tiết, thủy văn 10 ngày qua

**1. Tình hình thời tiết**

Từ ngày 01 - 06/4: Chiều và đêm có mưa rào vài nơi.

Từ ngày 07 - 10/4: Không mưa.

Bảng 1: Tổng hợp lượng mưa (mm) từ ngày 01 - 10/4/2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ðịa điểm  Thời gian | Trà Linh, Trà Nam 2, Trà Vân, Trà Cang, Trà Mai | Trà Giác, Trà Dơn, Trà Leng | Trà Đốc, Trà Bui |
| Từ 01 - 10/4/2024 | 2 - 25 | 0 - 15 | < 5 |

**2. Tình hình thuỷ văn**

Trong 10 ngày qua dòng chảy về hồ Thuỷ điện Sông Tranh 2 biến đổi chậm.

**Bảng 2: Đặc trưng lưu lượng (m3/s)** **từ ngày 01 đến ngày 10/4/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Đặc trưng lưu lượng** | **Lưu lượng 10 ngày qua** |
| Lưu lượng về hồ trung bình | 31.2 |

## II. Dự báo thời tiết, thủy văn 10 ngày tới

### 1. Tình hình thời tiết

Từ ngày 11 - 20/4: Chiều và đêm có mưa rào vài nơi.

**Bảng 3: Dự báo lượng mưa (mm) từ ngày 11 - 20/4/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ðịa điểm  Thời gian | Trà Linh, Trà Nam 2, Trà Vân, Trà Cang, Trà Mai | Trà Giác, Trà Dơn, Trà Leng | Trà Đốc, Trà Bui |
| Từ 11 - 20/4/2024 | 20 - 40 | 20 - 40 | 15 - 30 |

### 2. Tình hình thuỷ văn

Từ ngày 11 - 20/4/2024, dòng chảy về hồ Thuỷ điện Sông Tranh 2 tiếp tục biến đổi chậm.

**Bảng 4: Đặc trưng lưu lượng (m3/s) dự báo từ ngày 11 đến ngày 20/4/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Đặc trưng lưu lượng** | **Lưu lượng 10 ngày tới** |
| Lưu lượng về hồ trung bình | 20 - 30 |

*Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 8h00 ngày 21/4/2024.*

*Dự báo viên: Nguyễn Công Tài, Vũ Văn Tình.*

*Tin phát lúc: 08 giờ 00 phút.*

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

**Phụ lục**:

Tổng hợp lượng mưa các trạm đo trên lưu vực Sông Tranh từ 01 - 10/4/2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Trạm đo** | **Lượng mưa (mm)** |
| Trà Linh | 25 |
| Trà Nam 2 | 12 |
| Trà Vân | 2 |
| Trà Cang | 14 |
| Trà Mai | 7 |
| Trà Giác | - |
| Trà Dơn | 1 |
| Trà Leng | 16 |
| Trà Đốc (Đập chính) | 1 |
| Trà Bui | - |