**Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất**

 **hàng nông, lâm, thủy sản quý IV năm 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   |   | Đơn vị tính: *%* |
|   | Quý IV năm 2013 so với | Năm 2013so vớinăm 2012 |
|  | Quý IV năm 2012 | Quý III năm 2013 |
|  |  |  |  |
| **CHỈ SỐ CHUNG** | **104,77** | **102,16** | **100,57** |
| **Nông nghiệp** | **103,48** | **101,99** | **99,41** |
| Cây hàng năm | 104,61 | 103,72 | 101,34 |
| Cây lâu năm | 98,52 | 96,30 | 98,20 |
| Chăn nuôi | 106,07 | 104,18 | 97,62 |
| Dich vụ nông nghiệp  | 108,44 | 101,50 | 113,76 |
| **Lâm nghiệp** | **110,09** | **101,89** | **108,85** |
| Trồng rừng và chăm sóc rừng | 104,62 | 100,25 | 103,79 |
| Lâm sản khai thác | 111,38 | 102,17 | 109,92 |
| Lâm sản thu nhặt | 101,69 | 100,31 | 101,99 |
| Dịch vụ lâm nghiệp  | 101,72 | 100,43 | 104,23 |
| **Thủy sản**  | **108,43** | **102,77** | **103,66** |
| Thủy sản khai thác | 102,96 | 101,48 | 102,57 |
| Thủy sản nuôi trồng | 112,24 | 103,60 | 104,40 |
|   |   |   |   |