**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2019**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 3 năm 2019  (Triệu đồng)** | **Cộng dồn 3 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)** | **3 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **11.408.864** | **14.553.760** | **40.566.315** | **129,55** | **127,49** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.587.343 | 11.363.869 | 31.520.819 | 133,89 | 131,83 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 489.770 | 597.957 | 1.527.007 | 113,71 | 113,08 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.825.713 | 2.088.121 | 6.008.692 | 119,50 | 114,67 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 9.093.381 | 11.867.682 | 33.030.616 | 132,44 | 130,93 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 88.574 | 119.812 | 312.349 | 102,36 | 111,63 |
| Công nghiệp chế biến | 11.147.941 | 14.200.855 | 39.722.271 | 130,28 | 128,21 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 156.072 | 213.154 | 476.638 | 106,79 | 94,25 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 16.277 | 19.939 | 55.057 | 118,22 | 108,60 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 3 năm 2019  (Triệu đồng)** | **Cộng dồn 3 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)** | **3 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **9.323.041** | **11.962.362** | **33.600.195** | **127,66** | **126,05** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 7.345.369 | 9.752.558 | 27.303.603 | 131,06 | 129,64 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 352.398 | 422.181 | 1.089.066 | 114,27 | 113,47 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.302.284 | 1.468.956 | 4.242.675 | 116,23 | 112,66 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 7.668.359 | 10.071.225 | 28.268.454 | 130,16 | 128,90 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 42.800 | 57.016 | 150.237 | 102,36 | 110,94 |
| Công nghiệp chế biến | 9.166.573 | 11.751.552 | 33.099.363 | 128,15 | 126,58 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 103.133 | 140.829 | 314.923 | 105,36 | 92,94 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 10.535 | 12.965 | 35.672 | 114,42 | 106,98 |