**11. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ước thực hiện cả năm 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị****tính** | **Năm 2017** | **Ước năm 2018** | **% so sánh ước năm 2018 so với năm 2017** |
|
| **1. Sản xuất nông nghiệp** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm** | Ha | **169.455,8** | **165.116,6** | **97,4** |
| **1.1. Cây lương thực có hạt** |  |  |  |  |
| 2. Sản xuất nông nghiệp |  |  |  |  |
| Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm | Ha |  |  | 98,1 |
| 2.1. Cây lương thực có hạt |  |  |  |  |
| Tổng sản lượng lương thực có hạt | Tấn | 652.213,5 | 640.648,0 | 98,2 |
| Trong đó: |  |  |  |  |
| + Lúa cả năm:- Diện tích gieo trồng | Ha | 106.830,3 | 104.018,4 | 97,4 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 57,0 | 57,6 | 101,1 |
| - Sản lượng | Tấn | 609.246,3 | 599.452,0 | 98,4 |
| + Ngô: - Diện tích gieo trồng | Ha | 10.716,3 | 10.174,0 | 94,9 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 40,1 | 40,5 | 101,0 |
| - Sản lượng | Tấn | 42.967,2 | 41.196,0 | 95,9 |
| **1.2. Các loại cây lấy củ chất bột** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng** | Ha | **9.868,0** | **8.954,7** | **90,7** |
| + Khoai lang: - Diện tích | Ha | 5.470,7 | 4.981,0 | 91,0 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 111,0 | 111,6 | 100,5 |
| - Sản lượng | Tấn | 60.746,8 | 55.569,0 | 91,5 |
| + Sắn - Diện tích | Ha | 3.528,0 | 2.996,4 | 84,9 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 148,2 | 150,9 | 101,8 |
| - Sản lượng | Tấn | 52.288,9 | 45.231,0 | 86,5 |
| + Khoai sọ - Diện tích | Ha | 869,3 | 976,9 | 112,4 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 150,4 | 152,3 | 101,3 |
| - Sản lượng | Tấn | 13.075,6 | 14.879,0 | 113,8 |
| **1.3. Cây rau, đậu, hoa cây cảnh** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng** | Ha | **25.651,2** | **26.518,1** | **103,4** |
| Trong đó: |  |  |  |  |
| + Rau các loại:- Diện tích | Ha | 23.790,7 | 24.757,6 | 104,1 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 174,5 | 175,3 | 100,5 |
| - Sản lượng | Tấn | 415.241,2 | 434.018,0 | 104,5 |
| + Đậu các loại- Diện tích | Ha | 1.400,7 | 1.298,4 | 92,7 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| - Sản lượng | Tấn | 2.100,2 | 1.956,0 | 93,1 |
| **1.4. Cây có hạt chứa dầu** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng** | Ha | **12.056,1** | **11.069,9** | **91,8** |
| Trong đó: |  |  |  |  |
| + Đỗ tương: - Diện tích | Ha | 672,5 | 684,9 | 101,8 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 19,6 | 19,8 | 101,0 |
| - Sản lượng | Tấn | 1.319,6 | 1.354,0 | 102,6 |
| + Lạc: - Diện tích | Ha | 11.366,6 | 10.373,1 | 91,3 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 26,2 | 25,9 | 98,9 |
| - Sản lượng | Tấn | 29.826,6 | 26.877,0 | 90,1 |
| **1.5. Cây gia vị, dược liệu hàng năm** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng** | Ha | **1.280,6** | **1.614,4** | **126,1** |
| Trong đó: Cây gia vị hàng năm | Ha | 903,2 | 1.126,0 | 124,7 |
| **1.6. Cây hàng năm khác** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích gieo trồng** | Ha | 2.617,4 | 2.375,7 | 90,8 |
| **1.7 Cây lâu năm** |  |  |  |  |
| **Tổng diện tích hiện có** | Ha | **48.969,8** | **50.143,5** | **102,4** |
| Trong đó: Diện tích cho sản phẩm |  |  |  |  |
| + Cây chè: - Diện tích | Ha | 515,4 | 507,6 | 98,5 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 92,0 | 94,5 | 102,7 |
| - Sản lượng | Tấn | 4.742,1 | 4.796,1 | 101,1 |
| Cây ăn quả: Trong đó |  |  |  |  |
| + Cam - Diện tích | Ha | 1.902,6 | 2.216,3 | 116,5 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 140,6 | 135,2 | 96,2 |
| - Sản lượng | Tấn | 26.740,8 | 29.956,9 | 112,0 |
| + Nhãn - Diện tích | Ha | 2.222,8 | 2.593,4 | 116,7 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 70,6 | 85,5 | 121,1 |
| - Sản lượng | Tấn | 15.697,2 | 22.163,4 | 141,2 |
| + Vải: - Diện tích | Ha | 28.013,4 | 28.007,5 | 100,0 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 32,6 | 68,2 | 209,2 |
| - Sản lượng | Tấn | 91.275,5 | 191.150,0 | 209,4 |
| + Bưởi - Diện tích | Ha | 1.840,7 | 2.405,4 | 130,7 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 104,0 | 97,4 | 93,7 |
| - Sản lượng | Tấn | 19.135,7 | 23.422,9 | 122,4 |
| + Xoài: - Diện tích | Ha | 381,2 | 380,6 | 99,8 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 54,8 | 55,2 | 100,7 |
| - Sản lượng | Tấn | 2.088,5 | 2.102,3 | 100,7 |
| + Na: - Diện tích | Ha | 2.043,0 | 2.044,2 | 100,1 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 63,7 | 71,1 | 111,6 |
| - Sản lượng | Tấn | 13.007,6 | 14.538,5 | 111,8 |
| + Chuối: - Diện tích | Ha | 1.474,0 | 1.500,2 | 101,8 |
| - Năng suất | Tạ/ha | 130,8 | 129,2 | 98,8 |
| - Sản lượng | Tấn | 19.276,2 | 19.384,9 | 100,6 |
| **2.Chăn nuôi** |  |  |  |  |
| Số con hiện có |  |  |  |  |
| + Trâu | Con | 47.731,0 | 45.345,0 | 95,0 |
| + Bò | " | 140.284,0 | 141.607,0 | 100,9 |
| + Lợn | " | 1.077.402,0 | 1.105.291,0 | 102,6 |
| + Gà | 1000 con | 15.146,0 | 15.509,0 | 102,4 |
| + Vịt | " | 1.583,0 | 1.633,0 | 103,2 |
| + Ngan, ngỗng | " | 388,0 | 357,0 | 92,0 |
| Số con xuất chuồng |  |  |  |  |
| + Trâu | Con | 11.690,0 | 11.244,0 | 96,2 |
| + Bò | " | 36.280,0 | 36.861,0 | 101,6 |
| + Lợn | " | 1.959.960,0 | 1.921.961,0 | 98,1 |
| + Gà | 1000 con | 21.683,0 | 22.156,0 | 102,2 |
| + Vịt | " | 1.795,0 | 1.832,0 | 102,1 |
| + Ngan, ngỗng | " | 770,0 | 701,0 | 91,0 |
| Sản lượng thịt hơi xuất chuồng |  |  |  |  |
| + Trâu | Tấn | 2.455,0 | 2.367,0 | 96,4 |
| + Bò | Tấn | 6.168,0 | 6.286,0 | 101,9 |
| + Lợn | Tấn | 162.670,0 | 160.718,0 | 98,8 |
| + Gà | Tấn | 41.631,0 | 42.403,0 | 101,9 |
| + Vịt | Tấn | 4.254,0 | 4.348,0 | 102,2 |
| + Ngan, ngỗng | Tấn | 2.456,0 | 2.233,0 | 90,9 |
| Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác |  |  |  |  |
| + Sản lượng trứng gà | 1000 quả | 124.217,0 | 127.056,0 | 102,3 |
| + Sản lượng trứng vịt | " | 80.727,0 | 81.204,0 | 100,6 |
| + Sản lượng trứng ngan, ngỗng | " | 1.926,0 | 1.671,0 | 86,8 |
| **3. Lâm nghiệp** |  |  |  |  |
| Diện tích rừng trồng mới tập trung | Ha | 8.281,4 | 8.392,0 | 101,3 |
| Diện tích rừng trồng được chăm sóc | " | 23.585,0 | 25.326,0 | 107,4 |
| Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh | " | 9.670,0 | 10.265,0 | 106,2 |
| Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ | " | 23.042,0 | 23.434,0 | 101,7 |
| Ươm giống cây lâm nghiệp | 1000 cây | 20.989,0 | 25.090,0 | 119,5 |
| Cây lâm nghiệp trồng phân tán | 1000 cây | 2.956,0 | 3.211,0 | 108,6 |
| Sản lượng khai thác gỗ | m3 | 578.859,0 | 603.560,0 | 104,3 |
| Sản lượng củi khai thác | Ster | 78.405,0 | 79.506,0 | 101,4 |
| **4. Thủy sản** |  |  |  |  |
| **Tổng sản lượng thuỷ sản** | Tấn | 41.530,2 | 44.250,3 | 106,5 |
| Cá | Tấn | 39.327,8 | 42.026,5 | 106,9 |
| Tôm | Tấn | 313,0 | 310,0 | 99,0 |
| Thủy sản khác | Tấn | 1.889,4 | 1.913,8 | 101,3 |
| **Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng** | Tấn | 37.914,2 | 40.583,0 | 107,0 |
| Cá | Tấn | 37.887,8 | 40.556,0 | 107,0 |
| Tôm | Tấn |  |  |  |
| Thủy sản khác | Tấn | 26,4 | 27,0 | 102,3 |
| **Sản lượng thuỷ sản khai thác** | Tấn | 3.616,0 | 3.667,3 | 101,4 |
| Cá | Tấn | 1.440,0 | 1.470,5 | 102,1 |
| Tôm | Tấn | 313,0 | 310,0 | 99,0 |
| Thủy sản khác | Tấn | 1.863,0 | 1.886,8 | 101,3 |
| **5. Giá trị sản xuất công nghiệp** |  |  |  |  |
| **5.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Triệu đồng | **120.204.210,1** | **159.296.098,0** | **132,5** |
| trong đó: Khu công nghiệp | " | 87.282.907,3 | 118.666.515,0 | 136,0 |
| a. Chia theo thành phần kinh tế |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | " | 5.071.733,0 | 6.154.147,0 | 121,3 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | " | 22.596.362,2 | 27.008.090,0 | 119,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | " | 92.536.114,9 | 126.133.861,0 | 136,3 |
| b. Chia theo ngành |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | " | 1.676.429,0 | 1.785.162,0 | 106,5 |
| Công nghiệp chế biến | " | 116.622.296,1 | 155.132.447,0 | 133,0 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện |  | 1.681.544,0 | 2.123.918,0 | 126,3 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | " | 223.941,0 | 254.571,0 | 113,7 |
| **5.2 Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010)** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Triệu đồng | **100.003.045,0** | **131.762.267,8** | **131,8** |
| trong đó: Khu công nghiệp | " | 76.673.841,0 | 103.317.227,0 | 134,7 |
| a. Chia theo thành phần kinh tế |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước |  | 3.634.309,0 | 4.339.498,0 | 119,4 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | " | 16.124.895,0 | 18.990.473,8 | 117,8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | " | 80.243.841,0 | 108.432.296,0 | 135,1 |
| b. Chia theo ngành | " |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | " | 814.022,0 | 841.972,0 | 103,4 |
| Công nghiệp chế biến | " | 97.916.017,0 | 129.360.143,7 | 132,1 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | " | 1.126.802,0 | 1.398.338,0 | 124,1 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | " | 146.204,0 | 161.814,1 | 110,7 |
| **6.Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Triệu đồng | **37.384.181,0** | **43.394.795,0** | **116,1** |
| **Phân theo nguồn vốn** | " |  |  |  |
| - Vốn nhà nước trên địa bàn | " | 5.185.116,0 | 6.589.277,0 | 127,1 |
| + Vốn trung ương quản lý | " | 2.235.951,0 | 1.811.327,0 | 81,0 |
| + Vốn địa phương quản lý | " | 2.949.165,0 | 4.777.950,0 | 162,0 |
| - Vốn ngoài nhà nước | " | 20.628.093,0 | 24.243.627,0 | 117,5 |
| - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | " | 11.570.972,0 | 12.561.891,0 | 108,6 |
| **Phân theo khoản mục đầu tư** | " |  |  |  |
| - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | " | 23.304.033,0 | 28.826.330,0 | 123,7 |
| - Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB | " | 8.978.560,0 | 9.187.038,0 | 102,3 |
| - Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ | " | 1.999.608,0 | 2.123.269,0 | 106,2 |
| - Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động | " | 2.982.378,0 | 3.135.218,0 | 105,1 |
| - Vốn đầu tư khác | " | 119.602,0 | 122.940,0 | 102,8 |
| **7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa** | Tỷ đồng | **19.669,5** | **22.162,0** | **112,7** |
| Phân theo loại hình kinh tế | " | - | - |  |
| - Kinh tế nhà nước | " | 612,1 | 683,9 | 111,7 |
| - Kinh tế tập thể | " | 18,1 | 16,3 | 90,1 |
| - Kinh tế cá thể | " | 13.227,0 | 14.816,9 | 112,0 |
| - Kinh tế tư nhân | " | 5.812,3 | 6.644,9 | 114,3 |
| - Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài |  | - | - |  |
| **Phân theo nhóm hàng** | " |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | " | 6.327,3 | 6.707,3 | 106,0 |
| Hàng may mặc | " | 1.350,8 | 1.586,7 | 117,5 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | " | 2.170,8 | 2.604,5 | 120,0 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | " | 234,8 | 262,3 | 111,7 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | " | 2.976,6 | 3.516,2 | 118,1 |
| Ô tô các loại | " | 363,5 | 435,5 | 119,8 |
| Phương tiện đi lại ( kể cả phụ tùng) | " | 766,8 | 859,0 | 112,0 |
| Xăng, dầu các loại | " | 2.423,3 | 2.673,0 | 110,3 |
| Nhiên liệu khác | " | 387,3 | 449,4 | 116,0 |
| Đá quý, Kim loại quý | " | 747,1 | 822,5 | 110,1 |
| Hàng hóa khác | " | 1.134,6 | 1.315,4 | 115,9 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | " | 786,6 | 930,2 | 118,3 |
| **8. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành** | " | **1.470.450,0** | **1.596.878,0** | **108,6** |
| - Dịch vụ lưu trú | " | 75.088,0 | 78.715,0 | 104,8 |
| - Dịch vụ lữ hành | " | 1.373.230,0 | 1.493.937,0 | 108,8 |
| - Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch | " | 22.132,0 | 24.226,0 | 109,5 |
| **9. Vận tải** |  |  |  |  |
| **9.1 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | Triệu đồng | **3.767.815,0** | **4.288.868,0** | **113,8** |
| **- Vận chuyển hành khách** |  | **1.053.061,0** | **1.135.607,0** | **107,8** |
| Vận tải đường bộ |  | 1.048.688,0 | 1.130.846,0 | 107,8 |
| Vận tải đường thủy |  | 4.373,0 | 4.761,0 | 108,9 |
| **- Vận chuyển hàng hóa** |  | **2.574.738,0** | **2.998.019,0** | **116,4** |
| Vận tải đường bộ |  | 2.422.007,0 | 2.823.333,0 | 116,6 |
| Vận tải đường thủy |  | 152.731,0 | 174.686,0 | 114,4 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** |  | **140.016,0** | **155.242,0** | **110,9** |
| **9.2 Khối lượng vận chuyển** |  |  |  |  |
| **- Vận chuyển hành khách** | 1000HK | **24.949,0** | **26.910,0** | **107,9** |
| Vận tải đường bộ | " | 23.509,0 | 25.343,0 | 107,8 |
| Vận tải đường thủy | " | 1.440,0 | 1.567,0 | 108,8 |
| **- Vận chuyển hàng hóa** | 1000tấn | **25.536,0** | **29.735,0** | **116,4** |
| Vận tải đường bộ | " | 24.071,0 | 28.059,0 | 116,6 |
| Vận tải đường thủy | " | 1.465,0 | 1.676,0 | 114,4 |
| **9.3 Khối lượng luân chuyển** |  |  |  |  |
| **- Vận chuyển hành khách** | 1000HK.km | **1.104.910,0** | **1.191.113,0** | **107,8** |
| Vận tải đường bộ | " | 1.103.468,0 | 1.189.543,0 | 107,8 |
| Vận tải đường thủy | " | 1.442,0 | 1.570,0 | 108,9 |
| **- Vận chuyển hàng hóa** | 1000Tấn.km | **658.480,0** | **766.679,0** | **116,4** |
| Vận tải đường bộ | " | 607.570,0 | 708.445,0 | 116,6 |
| Vận tải đường thủy | " | 50.910,0 | 58.234,0 | 114,4 |
| **10. Dân số** |  |  |  |  |
| - Dân số trung bình | Người | 1.674.384,0 | 1.691.810,0 | 101,0 |
| + Nam | " | 831.841,0 | 841.729,0 | 101,2 |
| + Nữ | " | 842.543,0 | 850.081,0 | 100,9 |
| + Thành thị | " | 191.421,0 | 193.947,0 | 101,3 |
| + Nông thôn | " | 1.482.963,0 | 1.497.863,0 | 101,0 |
| - Tỷ suất sinh | 0/00 | 16,5 | 16,6 |  |
| - Tỷ suất chết | " | 5,2 | 5,3 |  |
| - Tỷ suất tăng tự nhiên | " | 11,3 | 11,3 |  |