1. **Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện vụ mùa năm 2017** | **Ước tính vụ mùa năm 2018** | **Vụ mùa năm2018 so với vụmùa năm 2017 (%)** |
| **Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)** |  |  |  |
| **Lúa** |  |  |  |
| Lúa mùa | 54.995 | 53.500 | 97,3 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
| Ngô | 2.336 | 1.934 | 82,8 |
| Khoai lang | 560 | 530 | 94,5 |
| Đậu tương | 261 | 295 | 113,2 |
| Lạc | 1.452 | 1.382 | 95,2 |
| Rau các loại | 5.924 | 5.790 | 97,7 |
| **Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)** |  |  |  |
| **Lúa** |  |  |  |
| Lúa mùa | 296.446 | 295.217,2 | 99,6 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
| Ngô | 10.089 | 8.501 | 84,3 |
| Khoai lang | 4.691 | 4.517 | 96,3 |
| Đậu tương | 542 | 604 | 111,5 |
| Lạc | 3.538 | 3.471 | 98,1 |
| Rau các loại | 107.485 | 106.202 | 98,8 |