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

*Tỷ đồng: %*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện****năm 2018** | **Ước tính****năm 2019** | **Cơ cấu** |
| **Năm2018** | **Ước tínhnăm 2019** |
| **TỔNG SỐ** | **91.531,2** | **108.914,2** | **100,00** | **100,00** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 17.437,9 | 17.175,1 | 19,05 | 15,77 |
| Công nghiệp và xây dựng | 47.840,6 | 62.767,3 | 52,27 | 57,63 |
| Dịch vụ | 24.036,1 | 26.479,6 | 26,26 | 24,31 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 2.216,6 | 2.492,2 | 2,42 | 2,29 |