**TỔNG ĐÀN BÒ**

 *Đơn vị tính: Con*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thực hiệnnăm 2014 | Sơ bộ thực hiệnnăm 2015 | % so 2015 với 2014 |
| **TOÀN TỈNH** | **130.703** |  **134.208** |  **102,7** |
| TP Bắc Giang  | 5.263 |  5.308 |  100,9 |
| Huyện Lục Ngạn | 3.353 |  3.545 |  105,7 |
| Huyện Lục Nam | 10.345 |  10.571 |  102,2 |
| Huyện Sơn Động | 2.210 |  2.704 |  122,4 |
| Huyện Yên Thế | 4.243 |  4.437 |  104,6 |
| Huyện Hiệp Hòa | 38.196 |  38.587 |  101,0 |
| Huyện Lạng Giang | 21.876 |  22.172 |  101,4 |
| Huyện Tân Yên | 19.304 |  20.100 |  104,1 |
| Huyện Việt Yên | 16.437 |  16.697 |  101,6 |
| Huyện Yên Dũng | 9.476 |  10.087 |  106,4 |