**15. Một số chỉ tiêu dân số và lao động**

*Đơn vị: Người; %*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiệnnăm 2017** | **Ước tínhnăm 2018** | **Năm 2018 so vớinăm 2017** |
| **Dân số trung bình** | **1.674.384** | **1.691.810** | **101,0** |
| *Phân theo giới tính* |  |  |  |
| Nam | 831.841 | 841.729 | 101,2 |
| Nữ | 842.543 | 850.081 | 100,9 |
| *Phân theo thành thị, nông thôn* |  |  |  |
| Thành thị | 191.421 | 193.947 | 101,3 |
| Nông thôn | 1.482.963 | 1.497.863 | 101,0 |
| **Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên** | **1.056.000** | **1.068.000** | **101,1** |
| *Phân theo giới tính* |  |  |  |
| Nam | 526.641 | 531.641 | 100,9 |
| Nữ | 529.359 | 536.359 | 101,3 |
| *Phân theo thành thị, nông thôn* |  |  |  |
| Thành thị | 119.028 | 124.143 | 104,3 |
| Nông thôn | 936.972 | 943.857 | 100,7 |
| **Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm** | **1.045.822** | **1.057.000** | **101,1** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 484.216 | 442.883 | 91,5 |
| Công nghiệp và xây dựng | 359.763 | 402.717 | 111,9 |
| Dịch vụ | 201.843 | 211.400 | 104,7 |