**1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện vụ mùa năm 2018** | **Ước tính vụ mùa năm 2019** | **Vụ mùa năm 2019 so với vụ mùa năm 2018 (%)** |
| **Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)** |  |  |  |
| **Lúa** |  |  |  |
| Lúa mùa | 53.474,8 | 52855,4 | 98,8 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
| Ngô | 2.178,2 | 2186 | 100,4 |
| Khoai lang | 490,7 | 493 | 100,5 |
| Đậu tương | 299,6 | 289 | 96,5 |
| Lạc | 1.434,4 | 1.351 | 94,2 |
| Rau các loại | 5.970,7 | 6107 | 102,3 |
| **Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)** |  |  |  |
| **Lúa** |  |  |  |
| Lúa mùa | 290.679,0 | 290.244,0 | 99,9 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
| Ngô | 9.538,9 | 9.579 | 100,4 |
| Khoai lang | 4.160,0 | 4.211 | 101,2 |
| Đậu tương | 603,0 | 614 | 101,8 |
| Lạc | 3.539,7 | 3.338 | 94,3 |
| Rau các loại | 107.913,3 | 109.730 | 101,7 |