**1. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành**

*Đơn vị: Tỷ đồng, %*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện năm 2017**  | **Ước tính****năm 2018** | **Cơ cấu** |
| **Năm2017** | **Ước tínhnăm 2018** |
| **TỔNG SỐ** | **70.407,9** | **88.259,1** | **100,0** | **100,0** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 14.806,4 | 16.659,6 | 21,0 | 18,9 |
| Công nghiệp và xây dựng | 33.145,5 | 45.377,6 | 47,1 | 51,4 |
| Dịch vụ | 21.394,9 | 24.100,8 | 30,4 | 27,3 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 1.061,1 | 2.121,1 | 1,5 | 2,4 |