**Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: *Nghìn ha* | |
|  |  | Thực hiện cùng kỳ  năm trước | Thực hiện  kỳ này | Thực hiện kỳ này so với cùng kỳ năm trước (%) |
|  |  |  |  |  |
| **Thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc** | | **699,1** | **847,0** | **121,2** |
| **Thu hoạch lúa hè thu** | | **2212,6** | **2147,0** | **97,0** |
|  | Miền Bắc | 172,9 | 173,0 | 100,1 |
|  | Miền Nam | 2039,7 | 1974,0 | 96,8 |
| **Gieo trồng một số cây vụ đông** | |  |  |  |
|  | Ngô | 102,5 | 102,6 | 100,1 |
|  | Khoai lang | 20,7 | 21,1 | 101,9 |
|  | Đậu tương | 39,4 | 32,0 | 81,2 |
|  | Lạc | 5,0 | 5,4 | 108,0 |
| **Gieo trồng rau đậu** | | **80,5** | **85,9** | **106,7** |
|  |  |  |  |  |