**1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ mùa (Tiến độ đến 16/7/2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 7 năm 2017 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2018 (Ha)** | **Tháng 7 năm 2018 so với cùng kỳ (%)** |
|
|
| - Lúa cấy | 42.682 | 39.950 | 93,6 |
| **-** Ngô | 210 | 110 | 52,4 |
| - Lạc | 220 | 140 | 63,6 |
| - Rau các loại | 1.600 | 1.470 | 91,9 |