**2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010**

*Đơn vị: Tỷ đồng, %*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiệnnăm 2017** | **Ước tínhnăm 2018** | **Năm 2018 so vớinăm 2017** |
| **TỔNG SỐ** | **55.767,7** | **64.667,0** | **116,0** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 10.526,1 | 11.208,2 | 106,5 |
| Công nghiệp và xây dựng | 29.362,2 | 36.526,6 | 124,4 |
| Dịch vụ | 14.436,8 | 15.378,1 | 106,5 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 1.442,6 | 1.554,1 | 107,7 |