**Tình hình phát triển các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dự án** | **Công suất (MW)** | **TMĐT (tỷ đồng)** | **Địa điểm xây dựng** | **Chủ đầu tư** | **Tình hình triển khai** |
| **I** | **Các dự án đã hoàn thành** |  |
| 1 | Hướng Linh 1 | 30.00 |   | Xã Hướng Linh | Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2 | Vận hành Quý III/2017 |
| 2 | Hướng Linh 2 | 30.00  |   | Xã Hướng Linh | Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 2 | Vận hành Quý II/2019 |
| 3 | Hướng Phùng 2 | 20.00 |  1,125.50  | Xã Hướng Phùng | Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng | Thực hiện đầu tư |
| 4 | Hướng Phùng 3 | 30.00  | 1,581.84  | Xã Hướng Phùng | Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng | Thực hiện đầu tư |
| 5 | Hướng Hiệp 1 | 30.00  | 1,346.00  | Xã Hướng Linh | Công ty CP Điện gió Hướng Hiệp 1 | Thực hiện đầu tư |
| 6 | Hướng Tân | 48.00  | 1,998.00  | Xã Hướng Tân | Công ty CP Điện gió Hướng Tân | Thực hiện đầu tư |
| 7 | Liên Lập | 48.00  | 1,933.83  | Xã Tân Lập và Tân Liên | Công ty CP Điện gió Liên Lập | Thực hiện đầu tư |
| 8 | Tân Linh | 48.00  | 1,928.00  | Xã Hướng Linh và Hướng Tân | Công ty CP Điện gió Tân Linh | Thực hiện đầu tư |
| 9 | Gelex 1 | 30.00  | 1,325.00  | Xã Hướng Linh | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Quảng Trị | Thực hiện đầu tư |
| 10 | Gelex 2 | 30.00  | 1,339.00  | Xã Hướng Linh | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Quảng Trị | Thực hiện đầu tư |
| 11 | Gelex 3 | 30.00  | 1,339.00  |  Xã Hướng Linh | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Quảng Trị | Thực hiện đầu tư |
| 12 | Phong Liệu | 48.00  | 1,921.00  | Xã Hướng Linh và Hướng Tân | Công ty CP Điện gió Phong Liệu | Thực hiện đầu tư |
| 13 | Phong Huy | 48.00  | 1,913.05  | Xã Hướng Linh và Hướng Tân | Cty CP Điện gió Phong Huy | Thực hiện đầu tư |
| 14 | Phong Nguyên | 48.00  | 1,912.00  | Xã Hướng Phùng và Tân Thành | Cty CP Điện gió Phong Nguyên | Thực hiện đầu tư |
| 15 | Hướng Linh 7 |  30.00  |  1,183.00  | Hướng Linh | Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7 | Thực hiện đầu tư |
| 16 | Hướng Linh 8 |  25.20  |  976.00  | Hướng Linh | Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 | Thực hiện đầu tư |
| 17 | AMACCAO - Quảng Trị 1 |  50.00  |  2,170.00  | Tân Liên, Xã Húc | Công ty CP Điện gió Khe Sanh | Thực hiện đầu tư |
| 18 | Tài Tâm |  50.00  |  2,295.00  | Húc | Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị | Thực hiện đầu tư |
| 19 | Hoàng Hải |  50.00  |  2,290.00  | Xã Húc | Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị  | Thực hiện đầu tư |
|  | **Tổng công suất** | **723.20**  |  |  |  |  |
| **II** | **Các dự án đang triển khai đầu tư** |  |
| 1 | Hướng Phùng 1 | 30.00 |  1,231.02  | Xã Hướng Phùng | Tổng Công ty Phát điện 2 | Thực hiện đầu tư |
| 2 | Hướng Linh 3 | 30.00  | 1,250.00  | Xã Hướng Linh | Công ty CP Điện gió Hướng Linh 3 | Thực hiện đầu tư |
| 3 | Hướng Linh 4 | 30.00  | 1,250.00  | Xã Hướng Linh | Công ty CP Điện gió Hướng Linh 4 | Thực hiện đầu tư |
| 4 | Tân Hợp |  38.00  |  1,696.00  | Tân Hợp | Công ty CP Điện gió Thành An | Thực hiện đầu tư |
| 5 | Quảng Trị TNC 1 |  50.00  |  1,805.00  | Tân Long | Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 1 | Thực hiện đầu tư |
| 6 | Quảng Trị TNC 2 |  50.00  |  1,677.00  | Tân Long | Công ty CP Điện gió TNC Quảng Trị 2 | Thực hiện đầu tư |
| 7 | LIG - Hướng Hóa 1 |  48.00  |  2,081.66  | Hướng Tân | Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 1  | Thực hiện đầu tư |
| 8 | LIG - Hướng Hóa 2 |  48.00  |  2,059.43  | Hướng Tân | Công ty Cổ phần LIG Hướng Hóa 2 | Thực hiện đầu tư |
| 9 | Hải Anh - Quảng Trị |  40.00  |  1,565.00  | Tân Thành, Lao Bảo | Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh - Quảng Trị | Thực hiện đầu tư |
| 10 | Hướng Linh 5 |  30.00  |  1,346.00  | Hướng Linh | Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 5 | Thực hiện đầu tư |
| 11 | Hướng Hiệp 2 |  30.00  |  1,370.00  | Hướng Hiệp | Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp - THC | Thực hiện đầu tư |
| 12 | Hướng Hiệp 3 |  30.00  |  1,350.00  | Hướng Hiệp | Thực hiện đầu tư |
|  | **Tổng công suất** |  **454.00**  |  **18,681.11**  |  |  |  |