**2. Tiến độ sản xuất nông nghiệp cây vụ đông năm 2019-2020 (tính đến ngày**

**17/12/2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện**  **năm 2018-2019**  **(Ha)** | **Ước thực hiện năm 2019-2020**  **(Ha)** | **Thực hiện năm 2019-2020 so với cùng kỳ**  **năm 2018-2019 (%)** |
| **Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông** | **23.038** | **22.347** | **97,0** |
| - Ngô | 4.625 | 4.861 | 105,1 |
| - Lạc | 1.252 | 1.144 | 91,4 |
| - Khoai lang | 2.863 | 2.651 | 92,6 |
| - Rau đậu các loại | 11.749 | 12.654 | 107,7 |