**PHỤ LỤC 2  
BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số…./QĐ-TTg ngày tháng năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TT** | **Công nghệ điện mặt trời** | **Giá điện Vùng I** | | **Giá điện Vùng II** | | **Giá điện Vùng III** | | **Giá điện Vùng IV** | |
|  | VNĐ/kWh | Tương đương US cent/kWh | VNĐ/kWh | Tương đương US cent/kWh | VNĐ/kWh | Tương đương US cent/kWh | VNĐ/kWh | Tương đương US cent/kWh |
|  | 1 | Dự án điện mặt trời nổi | 2.159 | 9,44 | 1.857 | 8,13 | 1.664 | 7,28 | 1.566 | 6,85 |
|  | 2 | Dự án điện mặt trời mặt đất | 2.102 | 9,20 | 1.809 | 7,91 | 1.620 | 7,09 | 1.525 | 6,67 |
|  | 3 | Dự án điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ | - | - | - | - | 1.994 | 8,72 | 1.877 | 8,21 |
|  | 4 | Dự án điện mặt trời mái nhà | 2.486 | 10,87 | 2.139 | 9,36 | 1.916 | 8,38 | 1.803 | 7,89 |