1. **Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020**

*Triệu đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Theo giá hiện hành** | **Theo giá so sánh** |
| **Ước tính****năm 2020** | **Cơ cấu****(%)** | **Ước tính****năm 2020** | **Năm 2020****so với cùng kỳ****năm trước (%)** |
| **TỔNG SỐ** | **122.749.909,8** | **100,0** | **81.789.213,7** | **113,0** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 22.280.535,7 | 18,2 | 11.260.452,3 | 106,7 |
| Công nghiệp và xây dựng | 70.378.116,2 | 57,3 | 53.548.127,4 | 118,6 |
| Dịch vụ | 27.306.223,9 | 22,2 | 15.067.289,9 | 101,3 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 2.785.034,0 | 2,3 | 1.913.344,1 | 106,7 |