|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 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** | | **3120,4** | **3100,8** | **99,4** |
|  | Miền Bắc | 1138,1 | 1149,8 | 101,0 |
|  | Miền Nam | 1982,3 | 1951,0 | 98,4 |
| **Thu hoạch lúa đông xuân ở miền Nam** | | **1690,8** | **1473,6** | **87,1** |
|  | *Trong đó***:** Đồng bằng sông Cửu Long | 1568,7 | 1330,5 | 84,8 |
| **Gieo cấy lúa hè thu ở miền Nam** | | **839,5** | **524,2** | **62,4** |
|  | *Trong đó***:** Đồng bằng sông Cửu Long | 824,8 | 508,5 | 61,7 |
| **Gieo trồng các loại cây khác** | |  |  |  |
|  | Ngô | 445,4 | 453,3 | 101,8 |
|  | Khoai lang | 81,8 | 80,0 | 97,8 |
|  | Lạc | 154,8 | 148,1 | 95,7 |
|  | Đậu tương | 60,0 | 55,3 | 92,1 |
|  | Rau, đậu | 484,7 | 520,8 | 107,5 |
|  |  |  |  |  |