**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2019**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 8 năm 2019(Triệu đồng)** | **8 tháng năm 2019(Triệu đồng)** | **Tháng 8 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **18.586.963** | **19.318.775** | **130.799.971** | **132,7** | **130,8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 15.157.459 | 15.827.127 | 105.154.470 | 137,0 | 135,5 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 491.044 | 453.333 | 3.799.988 | 102,0 | 104,7 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.341.223 | 2.413.071 | 17.189.735 | 117,0 | 115,6 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 15.754.696 | 16.452.371 | 109.810.248 | 136,5 | 134,7 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 119.749 | 118.422 | 848.754 | 149,4 | 108,1 |
| Công nghiệp chế biến | 18.308.169 | 19.036.270 | 128.484.093 | 133,1 | 131,5 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 135.713 | 140.084 | 1.309.086 | 90,3 | 96,8 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 23.332 | 23.999 | 158.038 | 122,6 | 115,7 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 8 năm 2019(Triệu đồng)** | **8 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 8 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **15.535.449** | **16.131.676** | **108.462.936** | **131,4** | **130,0** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 13.157.328 | 13.727.389 | 90.745.492 | 135,5 | 134,3 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 346.021 | 315.099 | 2.687.949 | 97,6 | 104,0 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.654.151 | 1.689.938 | 11.937.095 | 112,5 | 113,0 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 13.535.277 | 14.126.639 | 93.837.892 | 135,2 | 133,6 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 57.019 | 56.393 | 407.574 | 147,0 | 106,9 |
| Công nghiệp chế biến | 15.373.578 | 15.967.205 | 107.088.495 | 131,7 | 130,5 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 89.624 | 92.490 | 863.812 | 89,0 | 95,6 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 15.228 | 15.588 | 103.055 | 121,3 | 115,4 |