**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2019**

**4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2019(Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **15.934.553** | **16.404.263** | **75.595.356** | **136,4** | **130,2** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 12.737.021 | 13.120.440 | 59.948.135 | 141,7 | 135,6 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 536.511 | 484.691 | 2.506.855 | 118,8 | 109,9 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.065.437 | 2.203.320 | 10.312.649 | 117,8 | 114,2 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 13.332.605 | 13.716.252 | 62.775.852 | 140,7 | 134,3 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 87.721 | 99.715 | 500.168 | 91,4 | 103,7 |
| Công nghiệp chế biến | 15.622.901 | 16.062.243 | 74.118.027 | 136,4 | 130,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 205.785 | 223.385 | 886.824 | 173,0 | 102,7 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 18.146 | 18.920 | 90.337 | 117,3 | 113,9 |

**4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2019(Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **13.157.214** | **13.522.982** | **62.435.573** | **133,7** | **128,1** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 10.949.825 | 11.279.464 | 51.633.189 | 138,2 | 132,6 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 384.275 | 334.947 | 1.779.171 | 116,5 | 109,8 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.465.118 | 1.541.166 | 7.280.017 | 113,8 | 111,8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 11.307.821 | 11.646.869 | 53.376.385 | 137,4 | 131,5 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 42.331 | 47.938 | 239.505 | 92,9 | 103,6 |
| Công nghiệp chế biến | 12.967.024 | 13.315.086 | 61.551.189 | 133,6 | 128,6 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 135.980 | 147.597 | 585.958 | 171,9 | 101,3 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 11.879 | 12.361 | 58.921 | 113,4 | 113,1 |