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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 3 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2019(Triệu đồng)** | **4 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **14.515.980** | **15.547.131** | **55.496.002** | **133,3** | **128,3** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 11.409.691 | 12.376.626 | 43.943.267 | 138,1 | 132,9 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 556.603 | 479.478 | 1.965.131 | 120,6 | 112,4 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.969.119 | 2.164.547 | 7.474.573 | 123,8 | 116,7 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 11.990.258 | 12.903.106 | 46.056.298 | 135,5 | 131,2 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 114.546 | 127.016 | 422.353 | 111,7 | 110,0 |
| Công nghiệp chế biến | 14.189.952 | 15.195.981 | 54.340.507 | 133,7 | 129,0 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 193.651 | 206.233 | 663.290 | 118,5 | 97,5 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 17.831 | 17.901 | 69.852 | 126,3 | 110,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 3 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2019(Triệu đồng)** | **4 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **11.969.111** | **12.822.036** | **46.027.784** | **131,3** | **126,8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.805.805 | 10.643.651 | 38.000.501 | 135,0 | 130,5 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 393.064 | 323.444 | 1.383.393 | 120,6 | 112,7 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.398.631 | 1.520.735 | 5.291.889 | 121,2 | 114,9 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.177.416 | 10.977.857 | 39.352.502 | 133,2 | 129,2 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 54.672 | 60.283 | 200.683 | 111,5 | 109,3 |
| Công nghiệp chế biến | 11.774.896 | 12.613.900 | 45.343.627 | 131,6 | 127,3 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 127.962 | 136.263 | 438.267 | 117,0 | 96,2 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 11.581 | 11.590 | 45.207 | 121,7 | 109,1 |