**1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân (Tiến độ đến 15/2/2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 2 năm 2018 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2019 (Ha)** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ (%)** |
|
|
| - Tổng diện tích gieo trồng | 42.000 | 28.200 | 67,1 |
| - Diện tích lúa đã cấy | 32.308 | 21.000 | 65,0 |
| **-** Diện tích trồng ngô | 253 | 160 | 63,3 |
| **-** Diện tích trồng lạc | 4.495 | 2.360 | 52,5 |
| **-** Diện tích trồng khoai lang | 156 | 120 | 77,0 |
| **-** Diện tích trồng rau các loại | 1.951 | 1.044 | 53,5 |