**Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | Thực hiện (Tỷ đồng) | Năm 2013so với năm2012 (%) |
|  |  | Năm 2012 | Ước tínhnăm 2013 |
|  |  |  |  |  |
| **TỔNG SỐ** | **2412778** | **2543584** | **105,42** |
| **Nông, lâm nghiệp và thủy sản** | **435414** | **447034** | **102,67** |
|  | Nông nghiệp | 339048 | 346541 | 102,21 |
|  | Lâm nghiệp | 16166 | 17101 | 105,78 |
|  | Thủy sản | 80200 | 83392 | 103,98 |
| **Công nghiệp và xây dựng** | **930593** | **981089** | **105,43** |
|  | Công nghiệp | 787793 | 829963 | 105,35 |
|  | Khai khoáng | 230883 | 230421 | 99,80 |
|  | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 454933 | 488780 | 107,44 |
|  | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,hơi nước và điều hòa không khí | 88266 | 95804 | 108,54 |
|  | Cung cấp nước; hoạt động quản lývà xử lý rác thải, nước thải | 13710 | 14958 | 109,10 |
|  | Xây dựng | 142800 | 151125 | 105,83 |
| **Dịch vụ** | **1046771** | **1115462** | **106,56** |
|  | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 327348 | 348678 | 106,52 |
|  | Vận tải, kho bãi | 73997 | 78131 | 105,59 |
|  | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 92929 | 102134 | 109,91 |
|  | Thông tin và truyền thông | 26559 | 28902 | 108,82 |
|  | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 134259 | 143505 | 106,89 |
|  | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 141062 | 144122 | 102,17 |
|  | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 32412 | 34802 | 107,38 |
|  | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 9613 | 10352 | 107,69 |
|  | Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chứcchính trị-xã hội; quản lý Nhà nước, an ninhquốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc | 63471 | 68383 | 107,74 |
|  | Giáo dục và đào tạo | 58135 | 62791 | 108,01 |
|  | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 27118 | 29249 | 107,86 |
|  | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 17211 | 18503 | 107,51 |
|  | Hoạt động dịch vụ khác | 38829 | 41822 | 107,71 |
|  | Hoạt động làm thuê các công việc trong cáchộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | 3829 | 4087 | 106,73 |
|   |   |   |   |   |