**4. Kết quả sản xuất một số cây hàng năm chủ yếu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện năm 2017** | **Ước tính năm 2018** | **Năm 2018 so với năm 2017 (%)** |
| **Sản lượng lương thực có hạt (Tấn)** | **652.213,5** | **640.648,0** | **98,2** |
| **Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây hàng năm** |  |  |  |
| **Lúa cả năm** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 106.830,3 | 104.018,4 | 97,4 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 57,0 | 57,6 | 101,1 |
| Sản lượng (Tấn) | 609.246,3 | 599.452,0 | 98,4 |
| ***Lúa đông xuân*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 51.835,5 | 50.543,6 | 97,5 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 60,3 | 61,1 | 101,2 |
| Sản lượng (Tấn) | 312.799,9 | 308.806,0 | 98,7 |
| ***Lúa mùa*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 54994,8 | 53474,8 | 97,2 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 53,9 | 54,4 | 100,9 |
| Sản lượng (Tấn) | 296.446,4 | 290.646,0 | 98,0 |
| ***Ngô*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 10.716,3 | 10.174,0 | 94,9 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 40,1 | 40,5 | 101,0 |
| Sản lượng (Tấn) | 42.967,2 | 41.196,0 | 95,9 |
| ***Khoai lang*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 5.470,7 | 4.981,0 | 91,0 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 111,0 | 111,6 | 100,5 |
| Sản lượng (Tấn) | 60.746,8 | 55.569,0 | 91,5 |
| ***Đậu tương*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 672,5 | 684,9 | 101,8 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 19,6 | 19,8 | 101,0 |
| Sản lượng (Tấn) | 1.319,6 | 1.354,0 | 102,6 |
| ***Lạc*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 11.366,6 | 10.373,1 | 91,3 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 26,2 | 25,9 | 98,9 |
| Sản lượng (Tấn) | 29.826,6 | 26.877,0 | 90,1 |
| ***Rau*** |  |  |  |
| Diện tích (Ha) | 23.790,7 | 24.757,6 | 104,1 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 174,5 | 175,3 | 100,5 |
| Sản lượng (Tấn) | 415.241,2 | 434.018,0 | 104,5 |