**Kết luận 15**: Tổng cung tiềm năng về gỗ củi gia dụng của các xã thuộc vùng NC là …..t/năm. (xem B15)

B15: Tổng cung tiềm năng về gỗ củi của các xã thuộc 7 huyện NC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên xã | Từ rừng Keo  (hệ số củi K= 1,4 t/ha/năm) | | Từ rừng Luồng  (hệ số củi K= 3,0 t/ha/năm) | | Rừng tự nhiên  (hệ số củi K= 1,2 t/ha/năm) | | Vườn rừng và vườn nhà  (hệ số củi K= 1,2 t/ha/năm)  -Vùng cao 0,5ha/hộ.  -Vùng thấp 0,2 ha/hộ | | **Cây nông nghiệp**  (hệ số củi K= 4,5 t/ha/năm) | | Tổng nguồn cung  t/năm | Tổng cung cho đầu người  t/năm |
| DT (ha) | Củi tiềm năng (t/năm) | DT (ha) | Củi tiềm năng (t/năm) | DT (ha) | Củi tiềm năng (t/năm) | Diện tích (ha) | Củi tiềm năng (t/năm) | Diện tích (ha) | Củi tiềm năng (t/năm) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Xã Thiết Ống | 2000 | 2800 | 1000 | 3000 | 1600 | 1920 | 1077.5 | 5603 | 300 | 11 | 14673 | 1.59 |
| Xã Ban Công | 108 | 151.2 | 432 | 1296 | 928.4 | 1114.08 | 838 | 4357.6 | 436 | 1350 | 8880.88 | 1.16 |
| Xã Giao An | 445.8 | 624.12 | 1783.2 | 5349.6 | 1153 | 1383.6 | 284.5 | 1479.4 | 284.5 | 1962 | 10116.97 | 3.76 |
| Xã Trí Năng | 715.8 | 1002.12 | 2863.2 | 8589.6 | 369 | 442.8 | 296.5 | 1541.8 | 469 | 1280.25 | 13686.82 | 5.47 |
| Xã Minh Sơn | 802.4 | 1123.36 | 200.6 | 601.8 | 219 | 262.8 | 440 | 2288 | 1034 | 2110.5 | 8928.96 | 0.89 |
| Xã Ngọc Khê | 200 | 280 | 800 | 2400 | 200 | 240 | 520 | 2704 | 1800 | 4653 | 13724 | 1.39 |
| Xã Xuân Dương | 48 | 67.2 | 12 | 36 | 0 | 0 | 298.6 | 1552.72 | 3000 | 8100 | 15155.92 | 2.43 |
| Xã Xuân Cao | 160 | 224 | 640 | 1920 | 1156 | 1387.2 | 270 | 1404 | 2727 | 13500 | 17206.7 | 2.81 |
| Xã Hùng Sơn | 1100 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4 | 922.48 | 867 | 12271.5 | 6363.98 | 1.59 |
| Xã Đức Sơn | 885 | 1239 | 0 | 0 | 500 | 600 | 400 | 2080 | 1800 | 3901.5 | 12019 | 1.47 |
| Xã Yên Tĩnh | 3500 | 4900 | 3866 | 11598 | 6500 | 7800 | 474.5 | 2467.4 | 367.5 | 8100 | 28419.15 | 7.29 |
| Xã Nga My | 1885 | 2639 | 472 | 1416 | 13800 | 16560 | 703 | 3655.6 | 410 | 1653.75 | 26115.6 | 5.73 |
| Xã Châu Thôn | 100 | 140 | 0 | 0 | 2800 | 3360 | 300 | 1560 | 0 | 1845 | 5060 | 1.41 |
| Xã Châu Kim | 200 | 280 | 0 | 0 | 3400 | 4080 | 461.5 | 2399.8 | 450 | 0 | 8784.8 | 2.13 |
| *Cháu Trung có thể tính được bảng B15 này.*  *Cột 8 và 9 làm như chú thích màu đỏ, nếu số liệu của xã đã không tách đất vườn riêng ra. Tuy nhiên, Chú gợi ý: Hãy xem lai biểu thống kê các xã và có thể thấy các cột sau: Tổng đất nông; và phân ra đất cây hàng năm-nghĩa là lúa, ngô, đậu…; đất cây lâu năm-tức vườn. Nếu có tách như vậy, thì cháu làm thêm cột và tách ra 2 loại. Cây hàng năm có K= 4t/ha/n; còn cây lâu năm tức vườn thì K= 1,2 t/ha/n.* | | | | | | | | | | | | |