**KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÀN LỢN**

(Thời điểm 1/10 hàng năm)

 *Đơn vị tính: Con*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thực hiệnnăm 2014 | Sơ bộ thực hiệnnăm 2015 | % so 2015 với năm 2014 |
| **TOÀN TỈNH** | **1.214.541** |  **1.244.151** |  **102,4** |
| TP Bắc Giang  | 53.181 |  53.412 |  100,4 |
| Huyện Lục Ngạn | 135.511 |  138.492 |  102,2 |
| Huyện Lục Nam | 114.593 |  118.990 |  103,8 |
| Huyện Sơn Động | 70.242 |  76.110 |  108,4 |
| Huyện Yên Thế | 91.391 |  94.222 |  103,1 |
| Huyện Hiệp Hòa | 138.537 |  146.251 |  105,6 |
| Huyện Lạng Giang | 204.256 |  211.396 |  103,5 |
| Huyện Tân Yên | 210.177 |  215.427 |  102,5 |
| Huyện Việt Yên | 123.010 |  112.693 |  91,6 |
| Huyện Yên Dũng | 73.643 |  77.158 |  104,8 |