|  |
| --- |
| **HƯỚNG DẪN LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG**  **MỘT SỐ CÂY MẦU CHỦ YẾU VỤ ĐÔNG NĂM 2022 - 2023** |
| *(Kèm theo Phương án số: ……/PA-UBND ngày ….. /……/2022 của UBND xã Cẩm Bình)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cây trồng** | **Chân đất** | **Loại giống** | **TGST**  **(ngày)** | **Thời vụ**  **gieo trồng** | **Thời vụ gieo**  **trồng tốt nhất** |
| Ngô | Đất bãi ven sông, đất đồi thấp, đất lúa chuyển sang làm màu | PSC747, DK6919S, DK9955S, NK4300, NK4300 Bt/Gt, CP511, CP501S, PAC558, P4311, các loại ngô nếp, ngô ngọt, ngô rau. | 105 - 120 | 10 - 25/9 | Trước 20/9 |
| Đất 2 lúa, chân vàn chủ động nước | DK6919S, NK4300 Bt/Gt, PSC747, CP333, DK9955, DK6818, DK9919C....; ngô nếp, ngô rau các loại các loại. | 95 - 115 | 15/9 - 5/10 | Trước 30/9 |
| Trên chân đất giành để trông ngô có sinh khối lớn dùng làm thức ăn chăn nuôi | PSC747, DK6919, P4131, NK7328, DK6919S, DK9919C, P4311, VINO 688 … | 95 - 115 | 25/9 - 15/10 | Trước 15/10 |
| Đậu tương | Đất cát pha, thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu, thoát nước | DT84, ĐT26, AK06, Đ9804, ĐT12, ĐVN9 | 80 - 90 | 15/9 - 5/10 | Trước 20/9 |
| Lạc đông | Đất cát, đất bãi cao tiêu thoát nước | L16, L18, L23, L24… | 110 - 120 | 15/8 - 5/9 | Trước 30/8 |
| Cà chua | Đất cát pha, thịt nhẹ, đủ ẩm, thoát nước tốt | Hồng lan, HP5, VR2 | 110-115 | 25/8 - 05/10 | 5 - 15/9 |
| Ớt xuất khẩu | Ớt lai F1 các loại | 65 - 70 | 20/9-10/10 | 25 - 30/9 |

\* Khuyến khích nhân dân sử dụng các giống ngô biến đổi gen có năng suất cao và khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là kháng sâu keo mùa thu như: DK6919S, DK9955S, NK4300 Bt/Gt,…