**Dự báo khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu năm 2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời điểm** | **Khối lượng (r=14,5%)** | **Giá trị (r=13,7%)** |
| Tháng 1\*Tháng 2\*Tháng 3\*Tháng 4\*Tháng 5\*Tháng 6\*Tháng 7\*Tháng 8\*Tháng 9\*\*Tháng 10\*\*Tháng 11\*\*Tháng 12\*\* | 536.291493.850891.757799.750644.293667.953652.246763.526485.428571.139481.956534.343 | 279.542.160241.023.377446.065.096375.992.567314.510.066321.453.297323.943.113394.774.085219.949.911270.120.344244.753.414282.907.264 |
|  | **7.522.533** | **3.715.034.695** |
| *Nguồn: Kết quả dự báo của Trung tâm Tin học và Thống kê**Ghi chú: \*Giá trị thực tế \*\*Giá trị dự báo r-Sai số dự báo* |