**3. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2020**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2020(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **23.794.257** | **25.475.625** | **236.138.946** | **121,4** | **121,3** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 20.289.743 | 21.801.837 | 200.621.133 | 123,2 | 125,3 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 543.083 | 577.969 | 7.299.646 | 108,9 | 109,4 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.462.224 | 2.574.079 | 23.382.564 | 113,7 | 102,8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 20.788.950 | 22.323.577 | 205.456.736 | 122,7 | 124,3 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 112.822 | 126.180 | 1.905.960 | 110,4 | 103,9 |
| Công nghiệp chế biến | 23.450.865 | 25.106.208 | 231.514.399 | 121,6 | 121,4 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 181.052 | 192.282 | 2.301.049 | 113,0 | 125,7 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 49.518 | 50.955 | 417.538 | 109,8 | 112,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2020(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **20.306.972** | **21.760.721** | **198.060.302** | **120,6** | **119,9** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 17.891.870 | 19.249.013 | 173.806.746 | 122,5 | 124,2 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 381.150 | 403.150 | 4.977.037 | 106,7 | 107,8 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.722.249 | 1.785.663 | 16.270.378 | 109,9 | 101,2 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 18.203.573 | 19.571.908 | 176.812.887 | 122,1 | 122,3 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 52.300 | 58.243 | 879.363 | 109,7 | 102,6 |
| Công nghiệp chế biến | 20.102.210 | 21.541.766 | 195.386.768 | 120,8 | 119,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 119.598 | 126.929 | 1.517.997 | 111,5 | 125,3 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 32.864 | 33.783 | 276.174 | 108,5 | 111,3 |