**Phụ lục II**

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**

**TRỒNG MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN**

**TỈNH BÌNH PHƯỚC**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày / / 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)*

**1.** **Cây Sầu riêng (định mức tính cho 01 ha)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị tính** | **Thời kỳ kiến thiết cơ bản** | | | | | **Thời kỳ kinh doanh (Năm 6 trở đi)** | **Ghi chú** |
| **Năm 1** | **Năm 2** | **Năm 3** | **Năm 4** | **Năm 5** |
| **I** | **Giống** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giống trồng mới | Cây | 125-156 |  |  |  |  |  | *- Khoảng cách: 8 m x 8 m; 8m x 10m*  *- Áp dụng Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/03/2023 về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vựctrồng trọt* |
| 2 | Giống trồng dặm | % | 5 |  |  |  |  |  |
| **II** | Vật tư nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phân đạm nguyên chất (N) | g/cây/năm | 200-300 | 300-450 | 450-600 | 600-750 | 750-900 | 1.400-1.600 | *- Áp dụng Quyết định số 116/QĐ-TT-VPPN ngày 20/03/2023 về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vựctrồng trọt*  *- Lượng phân bón ở thời kỳ kinh doanh có thể tăng giảm 20%-30% tùy theo năng suất thu hoạch ở vụ trước và tình hình sinh trưởng của cây* |
| 2 | Phân lân nguyên chất (P2O5) | g/cây/năm | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 1.200-1.400 |
| 3 | Phân kali nguyên chất (K2O) | g/cây/năm | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | 1.700-2.000 |
| 4 | Phân hữu cơ | Kg/cây/năm | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 8-12 | 8-12 | 12-20 |
| 5 | Vôi bột | Kg/cây/năm | 0,5-1 |  |  |  |  | 2-4 |
| 6 | Thuốc BVTV | Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì | | | | | | |
| 7 | Phân bón lá | Theo khuyến cáo trên bao bì | | | | | | |
| **III** | **Công lao động** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đất trồng (Thiết kế vườn trồng, đào mương, xử lý thực bì…) | Công | 120 |  |  |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Đào hố trồng và bón lót | Công | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng cây | Công | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm cỏ, tỉa cành | Công | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Bón phân thúc | Công | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 6 | Đắp bồn, vét mương | Công | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới | Công | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | Công quản lý, vận hành hệ thống tưới | Công | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 |
| 9 | Phun thuốc, phân bón lá | Công | 20 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 |
| 10 | Thu hoạch | Công |  |  |  |  |  | 30 |
| **IV** | **Hệ thống tưới phun** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |  |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 690 |  |  |  |  |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 10 | Béc phun | Cái | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Keo dán | kg | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bộ máy bơm | Bộ |  |  |  |  |  |  |
| - | Máy bơm | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Lọc đĩa | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Lupbe 60 LD | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| - | Ống gân cổ trâu Ø  60 | Mét | 5 |  |  |  |  |  |
| - | Van xã khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt) | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Đồng hồ đo áp lực nước | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| - | Ren trong Ø  60 | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| - | Ren ngoài 60 | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| - | Khóa Ø 60 mm | Cái | 3 |  |  |  |  |  |
| - | Keo non | Cuộn | 4 |  |  |  |  |  |
| - | Cổ dê Ø  60 | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| - | Ren ngoài  Ø 60 (hoặc 34) | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |  |  |  |  |

**2. Cây Điều (định mức tính cho 01 ha)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị tính** | **Thời kỳ kiến thiết cơ bản** | | | **Thời kỳ kinh doanh** | **Ghi chú** |
| **Năm 1** | **Năm 2** | **Năm 3** | **Năm thứ 4 trở đi** |
| **I** | **Giống** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng mới | Cây | 200 -400 |  |  |  | *- Khoảng cách: 8m x 6m ; 6m x 4m (Khi cây trên hàng giao tán cần tiến hành tỉa thưa để mật độ khoảng 100-200 cây/ha)*  *- Áp dụng Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 ban hành quy trình trồng thay thế và thâm canh điều* |
| 2 | Trồng dặm | % | 5 |  |  |  |
| **II** | **Vật tư** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đạm nguyên chất (N) | g/cây/lần | 60 | 129 | 253 | 300 (bón lần1); 200 (bón lần 2) | *- Áp dụng Quyết định số 4497/QĐ-BNN-TT ngày 03/11/2015 ban hành quy trình trồng thay thế và thâm canh điều*  *- Lượng phân bón ở thời kỳ kinh doanh có thể tăng giảm 20%-30% tùy theo năng suất thu hoạch ở vụ trước và tình hình sinh trưởng của cây* |
| 2 | Lân nguyên chất (P2O5) | g/cây/lần | 25 | 50 | 83 | 0 |
| 3 | Ka li nguyên chất (K2O) | g/cây/lần | 21 | 36 | 72 | 90 (bón lần1); 150 (bón lần 2) |
| 4 | Phân chuồng hoại | Kg/hố | 5-10 |  |  |  |
| 5 | Lân nung chảy | Kg/hố | 0,5-1 |  |  |  |
| 6 | Vôi bột | Kg/hố | 0,3 |  |  |  | *Áp dụng Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 về việc ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại câytrồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước* |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg/hố | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Phân bón lá | Lít | 1 | 2 | 3 |  |
| 8 | Thuốc BVTV | Lít | 3 | 3,5 | 8 | 11 |
| 9 | Thuốc xử lý đất | Kg | 12 | 6 |  |  |
| **III** | **Công lao động** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì…) | Công | 140 |  |  |  | *Theo thực tế* |
| 2 | Đào hố trồng và bón lót | Công | 18 |  |  |  |
| 3 | Trồng cây | Công | 8 |  |  |  |
| 4 | Làm cỏ, tỉa cành | Công | 18 | 18 | 18 | 28 |
| 5 | Bón phân thúc | Công | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 6 | Vét mương, làm bồn | Công | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 7 | Phun thuốc BVTV, phân bón lá | Công | 15 | 20 | 20 | 10 |
| 8 | Thu hoạch | Công |  |  |  | 20 |
| 9 | Phơi hạt | Công |  |  |  | 20 |

**3.** **Cây Tiêu (định mức tính cho 01 ha)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị tính** | **Thời kỳ kiến thiết cơ bản** | | | **Thời kỳ kinh doanh** | **Ghi chú** |
| **Năm 1** | **Năm 2** | **Năm 3** | **Năm thứ 4 trở đi** |
| **I** | **Giống** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng mới | Nọc | 1.100-  1.600 |  |  |  | *- Khoảng cách: 2,5m x 2,5m; 2,5m x 3m ; 3,5m x 3,5m*  *- Áp dụng Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu* |
| 2 | Trồng dặm | % | 5 |  |  |  |
| **II** | **Vật tư** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đạm nguyên chất (N) | Kg/ha/năm | 90-100 | 150-200 | 150-200 | 250-350 | *Áp dụng Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu* |
| 2 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg/ha/năm | 50-60 | 80-100 | 80-100 | 150-200 |
| 3 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg/ha/năm | 70-90 | 100-150 | 100-150 | 150-250 |
| 4 | Phân chuồng hoại | Kg/hố | 7-10 | 10-15 | 10-15 | 15 |
| 5 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg/nọc | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
| 6 | Nọc | Cây | 1.600 |  |  |  | *Áp dụng Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 về việc ban hành Quyếtt định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại câytrồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước* |
| 7 | Phân bón lá | Lít | 2 | 4 | 4 |  |
| 8 | Chế phẩm nấm Trichoderma | Kg |  | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Vôi bột | Kg/nọc | 0,5 |  |  | 1 |
| 10 | Thuốc BVTV | Lít | 4,5 | 4,5 | 8 | 8 |
| 11 | Thuốc xử lý đất | Kg/ha | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 12 | Chi phí khác (cọc, dây, kẽm…) | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **III** | **Công lao động** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì…) | Công | 145 |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Đào hố trồng và bón lót | Công | 20 |  |  |  |
| 3 | Trồng cây | Công | 10 |  |  |  |
| 4 | Làm cỏ, tỉa cành | Công | 18 | 20 | 20 | 30 |
| 5 | Bón phân thúc | Công | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Đắp bồn, vét mương | Công |  | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới | Công | 20 |  |  |  |
| 8 | Công quản lý, vận hành HTT | Công | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 9 | Phun thuốc BVTV, phân bón lá | Công | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 10 | Tách hạt, phơi | Công |  |  |  | 10 |
| 11 | Thu hoạch | Công |  |  |  | 40 |
| **IV** | **Hệ thống tưới phun** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 300 |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 800 |  |  |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm | m | 2.000 |  |  |  |
| 4 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 34 |  |  |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |  |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |  |  |
| 7 | Khóa 27 mm | Cái | 12 |  |  |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |  |  |
| 9 | T Ø27 → Ø5 mm | Cái | 1.600 |  |  |  |
| 10 | Béc phun | Cái | 1.600 |  |  |  |
| 11 | Keo dán | kg | 1,5 |  |  |  |
| 12 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |  |  |
| 13 | Bộ máy bơm | Bộ |  |  |  |  |
| - | Máy bơm | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Lọc đĩa | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Lupbe 60 LD | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ống gân cổ trâu Ø  60 | Mét | 5 |  |  |  |
| - | Van xã khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt) | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Đồng hồ đo áp lực nước | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ren trong Ø  60 | Cái | 4 |  |  |  |
| - | Ren ngoài 60 | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Khóa Ø 60 mm | Cái | 3 |  |  |  |
| - | Keo non | Cuộn | 4 |  |  |  |
| - | Cổ dê Ø  60 | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ren ngoài  Ø 60 (hoặc 34) | Cái | 2 |  |  |  |
| 14 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |  |  |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |  |  |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |  |  |

**4.** **Cây cao su (định mức tính cho 01 ha)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị tính** | **Thời kỳ kiến thiết cơ bản** | | | | | | **Thời kỳ kinh doanh** | **Ghi chú** |
| **Năm 1** | **Năm 2** | **Năm 3** | **Năm 4** | **Năm 5** | **Năm**  **6** | **Năm thứ 7 trở đi** |
| **I** | **Giống** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng mới | Cây | 555 |  |  |  |  |  |  | *Khoảng cách: 3m x 6m*  *Áp dụng Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 về quy trình kỹ thuật cây cao su* |
| 2 | Trồng dặm | Cây | 56 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Vật tư** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | *Áp dụng Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 về quy trình kỹ thuật cây cao su* |
| 2 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 |
| 3 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 |
| 4 | Phân hữu cơ hoại mục | Kg/hố | 5-10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phân bón lá | Lít | 2,5 | 2 | 3 |  |  |  |  | *Áp dụng Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 về việc ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước* |
| 6 | Thuốc BVTV | Lít | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Vôi | Kg | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| **III** | **Công lao động** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đất trồng (thiết kế lô trồng, đào mương, xử lý thực bì…) | Công | 90 |  |  |  |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Đào hố trồng và bón lót | Công | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng cây | Công | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Làm cỏ, tỉa chồi ngang, tạo tán | Công | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Bón phân thúc | Công | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 6 | Phun thuốc BVTV | Công | 12 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 |
| 7 | Thiết kế miệng cạo | Công |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 8 | Thu hoạch | Công |  |  |  |  |  |  | 70 |

**5.** **Cây Cà phê vối (định mức tính cho 01 ha)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục** | **Đơn vị tính** | **Thời kỳ kiến thiết cơ bản** | | | **Thời kỳ kinh doanh** | **Ghi chú** |
| **Năm 1** | **Năm 2** | **Năm 3** | **Năm thứ 4 trở đi** |
| **I** | **Giống, cây che bóng** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng mới | Bầu | 1.111 |  |  |  | *- Khoảng cách: 3m x 3m*  *- Áp dụng Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31 /05/2016 ban hành quy trình tái canh cà phê vối* |
| 2 | Trồng dặm (5%) | Bầu | 56 |  |  |  |
| 3 | Cây che bóng | Cây | 100 |  |  |  |
| **II** | **Vật tư** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ure | Kg | 130-150 | 200 | 250 | 400-450 | *Áp dụng Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31 /05/2016 ban hành quy trình tái canh cà phê vối* |
| 2 | SA | Kg |  | 100 | 150 | 200-250 |
| 3 | Lân nung chảy | Kg | 550 | 550 | 550 | 450-550 |
| 4 | Clorua Kali |  | 70 | 150 | 200 | 350-400 |
| 5 | Phân hữu cơ hoại mục | Kg/hố | 10-18 |  |  |  |
| 6 | Vôi bột | Kg/hố | 1 |  |  |  |
| 7 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg/cây/năm |  | 2-3 |  | 2-3 |
| 8 | Thuốc xử lý mối, côn trùng | Kg | 10 |  |  |  | *Áp dụng Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 về việc ban hành Quyếtt định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại câytrồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước* |
| 9 | Thuốc BVTV | Lít | 2 | 4 | 4 | 4 |
| **III** | **Công lao động** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị đất trồng (thiết kế vườn, đào mương, xử lý thực bì…) | Công | 150 |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Đào hố trồng và bón lót | Công | 20 |  |  |  |
| 3 | Trồng cây | Công | 5 |  |  |  |
| 4 | Làm cỏ, tỉa cành | Công | 18 | 20 | 20 | 30 |
| 5 | Bón phân thúc | Công | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Đắp bồn, vét mương | Công |  | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới | Công | 20 |  |  |  |
| 8 | Công quản lý, vận hành HTT | Công | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | Phun thuốc BVTV, phân bón lá | Công | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 10 | Tách hạt, phơi | Công |  |  |  | 10 |
| 11 | Thu hoạch | Công |  |  |  | 25 |
| **IV** | **Hệ thống tưới phun** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | M | 200 |  |  |  | Theo thực tế |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | M | 3.400 |  |  |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | M | 1.111 |  |  |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 6 |  |  |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 6 |  |  |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 6 |  |  |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 68 |  |  |  |
| 8 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 1.111 |  |  |  |
| 9 | Béc phun | Cái | 1.111 |  |  |  |
| 10 | Nối ống Ø27 mm | Cái | 34 |  |  |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 68 |  |  |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 68 |  |  |  |
| 13 | Keo dán | Kg | 1,5 |  |  |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | Kg | 12 |  |  |  |
| 15 | Bộ máy bơm | Bộ |  |  |  |  |
| - | Máy bơm | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Lọc đĩa | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Lupbe 60 LD | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ống gân cổ trâu Ø  60 | Mét | 5 |  |  |  |
| - | Van xã khí (sử dụng với tưới nhỏ giọt) | Cái | 1 |  |  |  |
| - | Đồng hồ đo áp lực nước | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ren trong Ø  60 | Cái | 4 |  |  |  |
| - | Ren ngoài 60 | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Khóa Ø 60 mm | Cái | 3 |  |  |  |
| - | Keo non | Cuộn | 4 |  |  |  |
| - | Cổ dê Ø  60 | Cái | 2 |  |  |  |
| - | Ren ngoài  Ø 60 (hoặc 34) | Cái | 2 |  |  |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |  |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |  |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |  |  |