**Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo giá hiện hành | |  | Theo giá so sánh 2010 | | |
|  |  | Tổng số | Cơ cấu |  | Tổng số | Tốc độ phát triển | |
|  |  | (Tỷ đồng) | (%) |  | (Tỷ đồng) | so với 9 tháng | |
|  |  |  |  |  |  | năm 2012 (%) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG SỐ** | | **2420881** | **100,00** |  | **1738985** | **105,14** |  |
| **Nông, lâm nghiệp và thủy sản** | | **432015** | **17,85** |  | **313635** | **102,39** |  |
|  | Nông nghiệp | 330145 | 13,64 |  | 243334 | 102,13 |  |
|  | Lâm nghiệp | 15967 | 0,66 |  | 11737 | 105,14 |  |
|  | Thủy sản | 85903 | 3,55 |  | 58564 | 102,95 |  |
| **Công nghiệp và xây dựng** | | **916616** | **37,86** |  | **664416** | **105,20** |  |
|  | Công nghiệp | 794549 | 32,82 |  | 568530 | 105,18 |  |
|  | Khai khoáng | 253406 | 10,47 |  | 144510 | 99,90 |  |
|  | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 448346 | 18,52 |  | 349429 | 106,80 |  |
|  | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 79731 | 3,29 |  | 63818 | 108,40 |  |
|  | Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 13067 | 0,54 |  | 10773 | 109,50 |  |
|  | Xây dựng | 122067 | 5,04 |  | 95886 | 105,34 |  |
| **Dịch vụ** | | **1072250** | **44,29** |  | **760934** | **106,25** |  |
|  | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô,  xe máy và xe có động cơ khác | 323464 | 13,36 |  | 234340 | 105,92 |  |
|  | Vận tải, kho bãi | 76438 | 3,16 |  | 53747 | 105,65 |  |
|  | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 103535 | 4,28 |  | 73545 | 109,66 |  |
|  | Thông tin và truyền thông | 18510 | 0,76 |  | 19750 | 108,07 |  |
|  | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 123858 | 5,12 |  | 88964 | 106,69 |  |
|  | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 142697 | 5,89 |  | 104538 | 101,91 |  |
|  | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 30708 | 1,27 |  | 22140 | 107,37 |  |
|  | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 10304 | 0,43 |  | 7458 | 107,71 |  |
|  | Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc | 63916 | 2,64 |  | 46280 | 107,71 |  |
|  | Giáo dục và đào tạo | 74105 | 3,06 |  | 44561 | 107,98 |  |
|  | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 44378 | 1,83 |  | 20459 | 108,04 |  |
|  | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 14937 | 0,62 |  | 12298 | 107,28 |  |
|  | Hoạt động dịch vụ khác | 41462 | 1,71 |  | 30000 | 107,59 |  |
|  | Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | 3938 | 0,16 |  | 2854 | 106,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |