**1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân (Tiến độ đến 15/4/2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 4 năm 2018** **(Ha)** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2019 (Ha)** | **Tháng 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)**  |
|
|
| - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm | 72.804 | 71.930 | 98,8 |
| - Diện tích lúa cấy | 50.003 | 49.653 | 99,3 |
| **-** Diện tích trồng ngô | 2.568 | 2.558 | 99,6 |
| **-** Diện tích trồng lạc | 7.824 | 7.339 | 93,8 |
| **-** Diện tích trồng khoai lang | 1.406 | 1.513 | 107,6 |
| **-** Diện tích trồng rau, đậu các loại | 5.960 | 6.264 | 105,1 |