**5. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2020**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020(Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **16.547.684** | **20.443.152** | **92.541.692** | **110,2** | **110,0** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 13.606.254 | 17.227.529 | 76.506.375 | 113,7 | 112,9 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 571.686 | 612.668 | 2.824.435 | 134,6 | 111,8 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.843.975 | 2.109.004 | 10.523.174 | 92,1 | 96,8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 14.132.023 | 17.721.480 | 79.194.083 | 112,1 | 111,9 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 102.621 | 115.964 | 513.871 | 135,3 | 112,4 |
| Công nghiệp chế biến | 16.221.234 | 20.071.184 | 90.842.806 | 110,1 | 109,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 200.522 | 232.412 | 1.069.320 | 105,5 | 114,7 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 23.307 | 23.592 | 115.695 | 119,3 | 122,9 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020(Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **14.479.677** | **17.857.339** | **75.773.747** | **110,0** | **108,6** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 12.438.549 | 15.643.240 | 64.650.193 | 114,9 | 112,7 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 404.016 | 429.664 | 1.980.496 | 133,6 | 108,8 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.294.813 | 1.472.560 | 7.226.223 | 91,0 | 95,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 12.780.848 | 15.955.115 | 66.567.028 | 111,6 | 110,2 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 47.150 | 53.387 | 237.306 | 131,6 | 107,2 |
| Công nghiệp chế biến | 14.284.784 | 17.635.449 | 74.754.867 | 109,9 | 108,5 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 132.469 | 153.094 | 705.908 | 104,0 | 114,2 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 15.274 | 15.409 | 75.666 | 117,9 | 122,2 |