**1. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN (TIẾN ĐỘ ĐẾN 15/5/2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 5 năm 2017 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2018 (Ha)** | **Tháng 5 năm 2018 so với cùng kỳ (%)**  |
| - Lúa cấy | 51.835,0 | 50.487,3 | 97,4 |
| - Ngô | 8.381,1 | 7.995,6 | 95,4 |
| - Lạc | 9.909,9 | 8.938,7 | 90,2 |
| - Khoai lang | 4.907,9 | 4.490,7 | 91,5 |
| - Rau, đậu các loại | 19.188,8 | 20.033,1 | 104,4 |