**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2020**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2020(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **21.684.806** | **23.068.968** | **139.367.907** | **114,9** | **111,4** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 18.220.219 | 19.512.821 | 115.678.857 | 117,8 | 113,7 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 629.011 | 597.878 | 4.520.280 | 100,8 | 108,4 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.278.968 | 2.398.758 | 15.316.065 | 106,2 | 103,4 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 18.776.827 | 20.072.332 | 119.531.562 | 116,5 | 112,7 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 164.839 | 188.204 | 1.349.924 | 110,2 | 110,2 |
| Công nghiệp chế biến | 21.223.524 | 22.582.444 | 136.132.198 | 114,9 | 111,3 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 249.977 | 250.395 | 1.578.064 | 131,8 | 123,2 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 46.466 | 47.925 | 307.721 | 65,1 | 117,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2020(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **18.842.522** | **20.067.534** | **115.491.202** | **113,5** | **110,2** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 16.467.062 | 17.671.777 | 99.423.953 | 117,9 | 114,4 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 426.562 | 390.552 | 3.011.001 | 95,6 | 105,2 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.594.911 | 1.662.553 | 10.408.040 | 104,2 | 98,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 16.821.049 | 18.014.429 | 102.072.161 | 114,9 | 111,8 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 75.640 | 86.219 | 623.258 | 108,3 | 108,6 |
| Công nghiệp chế biến | 18.571.985 | 19.784.760 | 113.623.756 | 113,5 | 110,1 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 164.077 | 164.796 | 1.040.301 | 129,7 | 122,2 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 30.820 | 31.759 | 203.887 | 65,5 | 116,8 |