**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2019**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng 1 năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **14.491.571** | **131,09** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 11.207.304 | 134,19 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 452.522 | 105,27 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.211.762 | 119,94 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 11.827.287 | 134,69 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 116.071 | 106,03 |
| Công nghiệp chế biến | 14.226.516 | 131,93 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 127.003 | 88,26 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 21.981 | 119,94 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng 1 năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **11.939.491** | **128,81** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.651.973 | 131,17 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 317.238 | 103,18 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.550.734 | 119,45 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.071.519 | 131,43 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 55.406 | 109,50 |
| Công nghiệp chế biến | 11.785.908 | 129,37 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 83.892 | 87,56 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 14.285 | 118,50 |