**PHỤ LỤC 2**

**Bảng chuyển đổi tọa độ các vị trí**

Ranh giới vùng hoạt động của Hệ thống VTS Quy Nhơn gồm các vị trí từ QN1 đến QN6 có tọa độ như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí** | **Hệ VN-2000** | **Hệ WGS - 84** | **Ghi chú** |
| **Vĩ độ (N)** | **Kinh độ (E)** | **Vĩ độ (N)** | **Kinh độ (E)** |
| QN1 | 13045’16’’ | 109017’08’’ |  13045’12’’ | 109017’15’’ | Mũi Yến |
| QN2 | 13041’10’’ | 109017’08’’ | 13041’06’’ | 109017’15’’ | Phía biển |
| QN3 | 13041’10’’ | 109014’59’’ | 13041’06’’ | 109015’06’’ | Hòn đất |
| QN4 | 13041’19’’ | 109013’51’’ | 13041’15’’ | 109013’58’’ | Phía bờ |
| QN5 | 13048’16’’ | 109013’35’’ | 13048’12’’ | 109013’42’’ | Phía bờ |
| QN6 | 13048’40’’ | 109015’05’’ | 13048’36’’ | 109015’12’’ | Phía bờ |

Tọa độ được xác định trên Hải đồ số VN 300017 của Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam xuất bản lần thứ nhất năm 2016.