**2. Kết quả sản xuất cây hàng năm vụ đông 2019-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Thực hiện vụ đông năm 2018-2019** | **Thực hiện vụ đông năm**  **2019-2020** | **Vụ đông năm 2019-2020 so vụ đông 2018-2019 (%)** |
| **Tổng diện tích gieo trồng (Ha)** | | **23.323,2** | **22.716,8** | **97,4** |
| **Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng** | |  |  |  |
| **1** | **Ngô** |  |  |  |
|  | Diện tích *(Ha)* | 5037,8 | 4932 | 97,9 |
|  | Năng suất *(Tạ/ha)* | 38,8 | 39,1 | 100,8 |
|  | Sản lượng *(Tấn)* | 19539,8 | 19285,8 | 98,7 |
| **2** | **Khoai lang** |  |  |  |
|  | Diện tích *(Ha)* | 2795,2 | 2420,6 | 86,6 |
|  | Năng suất *(Tạ/ha)* | 115,4 | 115,4 | 100,0 |
|  | Sản lượng *(Tấn)* | 32212,2 | 27928 | 86,7 |
| 3 | **Lạc** |  |  |  |
|  | Diện tích *(Ha)* | 1299,1 | 1.288,7 | 99,2 |
|  | Năng suất *(Tạ/ha)* | 24,8 | 24,8 | 100,0 |
|  | Sản lượng *(Tấn)* | 3218,4 | 3.192,7 | 99,2 |
| **4** | **Rau các loại** |  |  |  |
|  | Diện tích *(Ha)* | 9635,0 | 9.644,6 | 100,1 |
|  | Năng suất *(Tạ/ha)* | 177,8 | 178,5 | 100,4 |
|  | Sản lượng *(Tấn)* | 171331,1 | 172.187,8 | 100,5 |