**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2020**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 8 năm 2020(Triệu đồng)** | **8 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 8 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **21.697.707** | **25.503.730** | **163.474.426** | **127,5** | **115,6** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 18.227.578 | 21.916.597 | 136.450.211 | 131,6 | 119,3 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 647.608 | 685.074 | 5.375.254 | 122,2 | 112,1 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.250.479 | 2.340.966 | 17.222.632 | 104,1 | 99,6 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 18.799.620 | 22.477.690 | 140.876.540 | 130,7 | 118,1 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 189.231 | 201.602 | 1.554.583 | 119,1 | 114,8 |
| Công nghiệp chế biến | 21.262.234 | 25.065.778 | 159.849.841 | 127,9 | 115,6 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 198.193 | 186.385 | 1.712.247 | 101,1 | 117,6 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 48.049 | 49.965 | 357.755 | 97,1 | 116,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 8 năm 2020(Triệu đồng)** | **8 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 8 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **18.222.324** | **21.249.788** | **133.378.928** | **124,3** | **113,9** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 15.846.927 | 18.806.458 | 114.962.678 | 127,2 | 118,4 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 436.775 | 463.279 | 3.601.317 | 122,0 | 109,0 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.575.226 | 1.627.179 | 11.793.109 | 102,4 | 98,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 16.210.323 | 19.159.330 | 117.984.502 | 126,7 | 115,8 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 86.932 | 92.205 | 717.493 | 116,8 | 111,9 |
| Công nghiệp chế biến | 17.973.032 | 21.001.423 | 131.295.264 | 124,6 | 113,8 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 130.492 | 123.030 | 1.129.027 | 99,8 | 116,4 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 31.868 | 33.130 | 237.144 | 96,0 | 116,3 |