**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2019**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2019(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **18.380.528** | **18.861.452** | **189.037.927** | **131,8** | **131,0** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 14.540.892 | 14.824.952 | 150.521.405 | 140,0 | 136,1 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 489.187 | 546.961 | 6.166.809 | 117,2 | 108,0 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.785.385 | 2.890.239 | 25.688.487 | 113,0 | 115,4 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 15.105.956 | 15.424.252 | 157.182.631 | 136,7 | 135,1 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 125.596 | 129.070 | 1.221.741 | 111,2 | 119,4 |
| Công nghiệp chế biến | 18.135.675 | 18.584.351 | 185.903.805 | 132,3 | 131,5 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 96.032 | 123.824 | 1.687.490 | 99,7 | 97,0 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 23.225 | 24.207 | 224.891 | 128,3 | 118,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2019(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2019(Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2019 so với cùng kỳ (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **15.383.486** | **15.826.104** | **158.499.137** | **132,6** | **130,9** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 12.728.603 | 13.058.677 | 131.200.703 | 140,3 | 135,4 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 349.614 | 391.502 | 4.449.965 | 117,5 | 106,2 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.946.828 | 2.027.340 | 18.286.392 | 109,8 | 113,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 13.087.044 | 13.407.262 | 135.762.780 | 137,5 | 134,8 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 59.202 | 61.193 | 579.069 | 111,4 | 118,2 |
| Công nghiệp chế biến | 15.245.757 | 15.667.432 | 156.657.805 | 133,0 | 131,4 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 63.347 | 81.668 | 1.115.362 | 98,1 | 95,8 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 15.180 | 15.811 | 146.901 | 127,5 | 118,3 |