|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **LAO ĐỘNG** | | | | |
|  | | **Thực hiện năm 2016 ( người)** | **Ước tính năm 2017 (người)** | **Ước tính năm 2017 so với  năm 2016 (%)** |
| **Dân số trung bình** | | **1,657,573** | **1,672,384** | **100.9** |
| ***Phân theo giới tính*** | |  |  |  |
| Nam | | 823,444 | 833037 | 101.2 |
| Nữ | | 834,129 | 839347 | 100.6 |
| ***Phân theo thành thị, nông thôn*** | |  |  |  |
| Thành thị | | 188,824 | 191314 | 101.3 |
| Nông thôn | | 1,468,749 | 1481070 | 100.8 |
| **Lực lượng lao động** | | **1,045,539** | **1,049,704** | **100.4** |
| ***Phân theo giới tính*** | |  |  |  |
| Nam | | 508,996 | 510137 | 100.2 |
| Nữ | | 536,543 | 539567 | 100.6 |
| ***Phân theo thành thị, nông thôn*** | |  |  |  |
| Thành thị | | 99,279 | 100124 | 100.9 |
| Nông thôn | | 946,260 | 949580 | 100.4 |
| **Số lao động đang làm việc** | | **1,035,779** | **1,039,944** | **100.4** |
| ***Phân theo giới tính*** | |  |  |  |
| Nam | | 513,393 | 514799 | 100.3 |
| Nữ | | 522,386 | 525145 | 100.5 |
| ***Phân theo thành thị, nông thôn*** | |  |  |  |
| Thành thị | | 98,293 | 99125 | 100.8 |
| Nông thôn | | 937,486 | 940819 | 100.4 |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** | |  |  |  |
| Kinh tế nhà nước | | 58,430 | 55650 | 95.2 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | | 914,514 | 924024 | 101.0 |
| Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | | 62,835 | 60270 | 95.9 |
| ***Phân theo ngành kinh tế*** | |  |  |  |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản | | 560,745 | 562031 | 100.2 |
| Công nghiệp và xây dựng | | 277,134 | 278738 | 100.6 |
| Dịch vụ | | 197,900 | 199,175 | 100.6 |