|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2014** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 (%) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gieo cấy lúa đông xuân** | | **3092,2** | **3062,3** | **99,0** |
|  | Miền Bắc | 1111,6 | 1112,7 | 100,1 |
|  | Miền Nam | 1980,6 | 1949,7 | 98,4 |
| **Thu hoạch lúa đông xuân ở miền Nam** | | **1123,3** | **725,3** | **64,6** |
|  | *Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long* | 1090,7 | 702,0 | 64,4 |
| **Gieo trồng các loại cây khác** | |  |  |  |
|  | Ngô | 340,5 | 350,0 | 102,8 |
|  | Khoai lang | 79,9 | 78,9 | 98,7 |
|  | Lạc | 136,2 | 126,6 | 93,0 |
|  | Đậu tương | 54,4 | 51,3 | 94,3 |
|  | Rau, đậu | 449,1 | 486,4 | 108,3 |
|  |  |  |  |  |