**Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2012 | Ước tính  năm 2013 | Năm 2013 so với năm 2012 (%) |
|  |  |  |  |
| **Mía** |  |  |  |
| Diện tích (Nghìn ha) | 301,6 | 309,3 | 102,6 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 630,5 | 647,3 | 102,7 |
| Sản lượng (Nghìn tấn) | 19017,2 | 20018,4 | 105,3 |
| **Lạc** |  |  |  |
| Diện tích (Nghìn ha) | 219,3 | 216,3 | 98,6 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 21,4 | 22,8 | 106,5 |
| Sản lượng (Nghìn tấn) | 468,4 | 492,6 | 105,2 |
| **Đậu tương** |  |  |  |
| Diện tích (Nghìn ha) | 119,6 | 117,8 | 98,5 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 14,5 | 14,3 | 98,6 |
| Sản lượng (Nghìn tấn) | 173,7 | 168,4 | 97,0 |
| **Vừng** |  |  |  |
| Diện tích (Nghìn ha) | 41,6 | 42,9 | 103,1 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 7,3 | 7,7 | 105,5 |
| Sản lượng (Nghìn tấn) | 30,2 | 33,2 | 109,9 |
| **Thuốc lá** |  |  |  |
| Diện tích (Nghìn ha) | 24,9 | 26,3 | 105,6 |
| Năng suất (Tạ/ha) | 19,2 | 19,3 | 100,5 |
| Sản lượng (Nghìn tấn) | 47,7 | 50,6 | 106,1 |
|  |  |  |  |