SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT KIÊN GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## CHI CỤC TRỒNG TRỌT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

*Kiên Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2021*

**TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT LÚA VỤ HÈ THU 2021**

*(Từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021)*

**1. Tình hình chung**

*1.1. Diễn biến thời tiết:*

Thời tiết Kiên Giang trong tuần phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ TB 28,6oC cao hơn TBNN 0,1oC và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 1,9oC, nhiệt độ cao nhất 32,6oC, nhiệt độ thấp nhất 24,2oC. Độ ẩm trung bình 84% thấp hơn TBNN1% và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 6%. Tổng số giờ nắng 49,3 giờ thấp hơn TBNN 16,4 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 33,6 giờ. Tổng lượng bốc hơi 33,7 mm, cao hơn TBNN 0,7 mm, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2,9 mm *(Nguồn:TT KTTV-KG).*

*1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất:*

Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau:

- **Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông:** có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúagiai đoạn từ đẻ nhánh đến đòng trổ, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dầy, bón thừa nhiều phân đạm.

**- Bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép hạt:** sẽ tiếp tục phát triển gây hại do ảnh hưởng thời tiết âm u, mưa nhiều, nhiệt độ và sử dụng phân bón không hợp lý.

- **Bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá**: có khả năng lây lan trên trà lúa Hè Thu 2021 gieo sạ không đúng theo lịch khuyến cáo.

**2. Vụ lúa Hè Thu 2021:** đã gieo sạ được **267.064 ha/280.000 ha**, đạt 95,38% so với kế hoạch. Tập trung hầu hết ở các huyện trong tỉnh.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Huyện** | **Kế hoạch** | **Tổng gieo sạ  (ha)** | **Mạ** | **Đẻ nhánh** | **Đòng trổ** | **Trổ**  **chín** | **Thu**  **hoạch** |
| 1 | U Minh Thượng | **7.000** | **6.095** | 3.676 | 2.419 |  |  |  |
| 2 | Vĩnh Thuận | **3.700** | **3.874** | 3.874 |  |  |  |  |
| 3 | An Biên | **6.800** | **6.465** | 6.465 |  |  |  |  |
| 4 | Châu Thành | **19.159** | **17.092** | 3.590 | 5254 | 4.675 | 3.573 |  |
| 5 | Giồng Riềng | **46.707** | **46.700** |  | 5.840 | 9.952 | 30.851 | 57 |
| 6 | Gò Quao | **26.145** | **25.245** | 15.644 | 9.515 | 86 |  |  |
| 7 | Hòn Đất | **76.456** | **70.660** | 17.784 | 48.956 | 2.580 | 1.290 | 50 |
| 8 | Rạch Giá | **5.490** | **5.385** | 992 | 3.634 | 459 | 300 |  |
| 9 | Tân Hiệp | **36.803** | **36.803** |  | 300 | 11.334 | 25.119 | 50 |
| 10 | Kiên Lương | **22.590** | **20.165** | 12.035 | 8.130 |  |  |  |
| 11 | Giang Thành | **29.150** | **28.580** | 4.525 | 11.230 | 925 | 3.290 | 8.610 |
| **Tổng** | | **280.000** | **267.064** | **68.585** | **95.278** | **30.011** | **64.423** | **8.767** |

**Người báo cáo**

**Trịnh Thị Huỳnh Mai**