1. **Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 9 năm 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện vụ mùa năm 2019** | **Ước tính vụ mùa năm 2020** | **Vụ mùa năm2020 so với vụ mùa năm 2019 (%)** |
| **Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)** |  |  |  |
| **Lúa** | **102.846** | **100.809** | **98,0** |
| Lúa mùa | 52.907 | 51.685 | 97,7 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
| Ngô | 2.192 | 2.376 | 108,4 |
| Khoai lang | 494 | 518 | 104,9 |
| Đậu tương | 288 | 281 | 97,4 |
| Lạc | 1.351 | 1.409 | 104,3 |
| Rau các loại | 6.042 | 6.372 | 105,5 |
| **Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn)** |  |  |  |
| **Lúa** | **593.586** | **578.741** | **97,5** |
| Lúa mùa | 291.107 | 284.768,0 | 97,8 |
| **Các loại cây khác** |  |  |  |
|  Ngô | 9.682 | 10.602 | 109,5 |
|  Khoai lang | 4.217 | 4.471 | 106,0 |
| Đậu tương | 596 | 585 | 98,2 |
| Lạc | 3.412 | 3.610 | 105,8 |
| Rau các loại | 108.738 | 114.626 | 105,4 |