**1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân (Tiến độ đến 15/2/2020)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tháng 2 năm 2019 (Ha)** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2020 (Ha)** | **Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ (%)** |
|
|
| - Diện tích lúa đã cấy | 21.000 | 15.510 | 73,9 |
| **-** Diện tích trồng ngô | 160 | 642 | 401,0 |
| **-** Diện tích trồng lạc | 2.360 | 3.938 | 167,0 |
| **-** Diện tích trồng khoai lang | 120 | 470 | 391,7 |
| **-** Diện tích trồng rau các loại | 1.044 | 2.942 | 282,0 |