**Phụ lục III**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI TRỔNG THỦY SẢN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng** | **Hình thức nuôi** | **Đơn vị tính** | **Mật độ nuôi (con/m2)** | **Quy cỡ giống (cm/con)** | **Hệ số****thức ăn** | **Thời gian nuôi (tháng)** | **Thu hoạch** | **Năng suất (tấn/ha)** |
| **Tỷ lệ sống (%)** | **Cỡ thu (kg/con)** |
| 1 | Tôm nước lợ | Thâm canh | 1 ha | 100 | PL12 | ≤ 1,3 | 3 | ≥ 80 | ≥ 0,012 | ≥ 9 |
| Quảng canh cải tiến | 1 ha | ≤ 8 con/m2 | PL15 | 0,5 | ≤ 5 tháng | ≥ 30 | ≥ 0,03 kg/con | ≥ 0,5 tấn/ha |
| 2 | Tôm nước ngọt | Thâm canh | 1 ha | ≥ 10 | PL15 | ≤ 2,2 | ≤ 6 | ≥ 50 | ≥ 0,03 | > 2 |
| Quảng canh cải tiến | 1 ha | ≤ 4 con/m2 | PL15 | ≤ 1,3 | ≤ 5 tháng | ≥ 60 | ≥ 0,03 kg/con | ≥ 0,5 tấn/ha |
| 3 | Cá nước ngọt | Thâm canh | 1 ha | 10 | ≥ 8 | ≤ 4,0 | ≤ 5 | ≥ 70 | ≥ 0,5 | > 35 |
| Nuôi ghép cá các loại trong ao | 1 ha | 3 con/m2 | ≥ 4 | ≤ 1,5 | ≤ 10 tháng | ≥ 70 | ≥ 0,4 kg/con | ≥ 8 tấn/ha |
| 4 | Cá lồng bè | Thâm canh | 100 m3 | 100 | ≥ 6 | ≤ 1,8 | ≤ 5 | ≥ 70 | ≥ 0,5 | > 35 kg/m3 |
| 5 | Hàu | Nuôi treo giàn bè | 100 giàn | 25 con/giá bám | ≥ 2 | Thức ăn tự nhiên | 10 | ≥ 50 | ≥ 0,17 | ≥ 1,7 kg/giá bám/vụ |
| 6 | Cua biển | Ao đầm | 1 ha | 0,5 | ≥ 1,2 | 5 | 5 | ≥ 60 | ≥ 0,3 | ≥ 0,75 |