**Kết quả sản xuất lâm nghiệp**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2012 | Ước tính năm 2013 | Năm 2013 so với năm 2012 (%) |
|  |
|  |  |  |  |
| Diện tích rừng trồng tập trung (Nghìn ha) | 187,0 | 205,1 | 109,7 |
| Số cây trồng phân tán (Triệu cây) | 179,4 | 182,2 | 101,6 |
| Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3) | 5251,0 | 5608,0 | 106,8 |
| Sản lượng củi khai thác (Nghìn ste) | 27,4 | 28,0 | 102,2 |
|  |  |  |  |