**1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2021 (đến 15/1/2021)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 1 năm 2020 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 1 năm 2021 (Ha)** | **Tháng 1 năm 2021 so với tháng 1 năm 2020 (%)** |
|
|
| Làm đất cày ải | 31.250 | 16.540 | 52,9 |