**3. Kết quả sản xuất lâm nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện**  **quý I**  **năm**  **2020** | **Ước tính**  **quý II**  **năm**  **2020** | **Ước tính**  **6 tháng**  **đầu năm**  **2020** | **So với cùng kỳ năm trước (%)** | | |
| **Quý I**  **năm**  **2020** | **Quý II**  **năm**  **2020** | **6 tháng**  **đầu năm**  **2020** |
| Diện tích rừng trồng mới tập trung (ha) | 1.865 | 3.230 | 5.095 | 102,1 | 100,28 | 100,9 |
| Diện tích rừng trồng được chăm sóc (ha) | 3.010 | 9.905 | 12.915 | - | - | 100,6 |
| Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh (ha) | 2.470 | 2.570 | 5.040 | - | - | 100,2 |
| Sản lượng gỗ khai thác (m3) | 149.410 | 157.890 | 307.760 | 104,0 | 105,4 | 104,9 |
| Sản lượng củi khai thác (ster) | 14.060 | 21.510 | 35.570 | 99,4 | 99,0 | 99,2 |
| Diện tích rừng bị thiệt hại (Ha) |  |  |  |  |  |  |
| Cháy rừng (Ha) | - | 5,7 | 5,7 | - | 196,6 | 178,1 |
| Chặt, phá rừng (Ha) | 10,3 | 6,8 | 17,1 | 5135,0 | 305,8 | 704,2 |