|  |
| --- |
| **4. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2018** |
| **4.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành** |  |
|  |  |  |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2018(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **11.361.031** | **11.843.197** | **75.899.431** | **131,67** | **128,13** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.752.725 | 9.138.259 | 58.148.721 | 135,51 | 130,31 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 486.925 | 532.792 | 3.196.938 | 130,20 | 126,41 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.786.558 | 1.820.909 | 12.244.015 | 115,98 | 118,39 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 9.087.548 | 9.489.496 | 60.458.478 | 135,27 | 130,40 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 96.238 | 100.500 | 725.290 | 112,79 | 125,18 |
| Công nghiệp chế biến | 11.049.383 | 11.527.194 | 73.782.377 | 132,48 | 128,15 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 195.816 | 195.636 | 1.265.663 | 104,88 | 130,55 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 19.594 | 19.867 | 126.101 | 110,61 | 110,95 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010** |  |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2018(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2018 so với cùng kỳ (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **9.582.447** | **9.862.181** | **63.618.974** | **130,71** | **126,51** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 7.769.578 | 8.001.800 | 51.404.730 | 133,51 | 128,30 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 323.899 | 350.792 | 2.106.288 | 133,06 | 125,14 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.315.628 | 1.324.325 | 8.956.808 | 114,27 | 116,86 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 7.942.920 | 8.187.064 | 52.555.878 | 133,72 | 128,37 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 45.468 | 47.022 | 337.858 | 112,44 | 124,21 |
| Công nghiệp chế biến | 9.401.899 | 9.680.799 | 62.364.636 | 131,27 | 126,51 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 121.997 | 121.130 | 834.154 | 104,26 | 130,39 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 13.083 | 13.230 | 82.326 | 106,89 | 104,92 |