**Tiến độ gieo trồng cây nông nghiệp đến ngày 15 tháng 01 năm 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   | Đơn vị tính: *Nghìn ha* |
|   |   | Thực hiện cùngkỳ năm trước | Thực hiện kỳ này | Thực hiện kỳ nàyso với cùng kỳnăm trước (%) |
|  |  |  |  |  |
| **1. Gieo cấy lúa đông xuân** | **1943,0** | **1927,6** | **99,2** |
|  | Miền Bắc | 59,0 | 65,8 | 111,5 |
|  | Miền Nam | 1884,0 | 1861,8 | 98,8 |
| **2. Gieo trồng một số cây khác**  |  |  |  |
|  | Ngô  | 176,6 | 177,6 | 100,5 |
|  | Khoai lang | 58,0 | 50,2 | 86,7 |
|  | Đậu tương | 45,5 | 39,7 | 87,4 |
|  | Rau, đậu | 289,0 | 302,0 | 104,5 |
|  |   |  |  |  |