|  |
| --- |
| 1. **SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP**
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện năm 2016** | **Ước tínhnăm 2017** | **Năm 2017 so với năm 2016 (%)** |
| **Diện tích rừng trồng mới tập trung (ha)** | **7925.7** | **8229** | **103.8** |
|  Rừng sản xuất | 7866.0 | 8061.5 | 102.5 |
|  Rừng phòng hộ |  | 167.5 |  |
|  Rừng đặc dụng | 60.0 |  |  |
| Diện tích rừng trồng được chăm sóc ( ha) | 21549 | 23166 | 107.5 |
| Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh (ha) | 9748 | 10341 | 106.1 |
| Diện tích rừng trồng được giao khoán, bảo vệ (ha) | 43720 | 44781 | 102.4 |
| Cây lâm nghiệp trồng phân tán (1000 cây) | 2303 | 3040 | 132.0 |
| **Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu** |  |  |  |
|  Sản lượng gỗ khai thác ( m3) | 501283 | 575901 | 114.9 |
|  Sản lượng củi khai thác ( ster) | 77662 | 79449 | 102.3 |
|  Sản lượng khai thác tre ( 1000 cây) | 7482 | 7541 | 100.8 |
|  Sản lượng khai thác nứa hàng ( 1000 cây) | 5656 | 5591 | 98.9 |
|  Sản lượng khai thác nhựa trám ( tấn) | 110 | 110 | 100.0 |
|  Sản lượng khai thác nhựa thông ( tấn) | 405 | 410 | 101.2 |
|  Sản lượng khai thác măng tươi ( tấn) | 786 | 786 | 100.0 |