**1. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019**

*Tỷ đồng, %*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Theo giá hiện hành** | | **Theo giá so sánh 2010** | |
| **Tổng**  **số** | **Cơ**  **cấu** | **Tổng**  **số** | **Tốc độ phát triển so với cùng kỳ**  **năm 2018** |
| **TỔNG SỐ** | **48.951.6** | **100.00** | **35.967.7** | **115.78** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 8.420.4 | 17.20 | 5.630.3 | 95.58 |
| Công nghiệp và xây dựng | 26.698.0 | 54.54 | 21.520.7 | 127.08 |
| Công nghiệp | 22.686.3 | 46.3 | 18.718.0 | 130.07 |
| Xây dựng | 4.011.7 | 8.20 | 2.802.7 | 110.14 |
| Dịch vụ | 12.489.3 | 25.51 | 7.829.3 | 106.54 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 1.343.9 | 2.75 | 987.4 | 110.87 |