**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2019**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2019(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2019(Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **17,584,436** | **18,073,202** | **113,263,205** | **127.1** | **130.8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 14,261,007 | 14,665,772 | 91,035,656 | 129.6 | 135.9 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 478,116 | 498,986 | 3,454,597 | 119.7 | 108.5 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2,245,505 | 2,281,214 | 14,712,425 | 115.0 | 114.9 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 14,860,815 | 15,293,002 | 95,096,183 | 129.4 | 134.7 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 120,854 | 118,713 | 729,296 | 117.5 | 103.2 |
| Công nghiệp chế biến | 17,287,796 | 17,792,263 | 111,227,687 | 127.5 | 131.6 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 154,546 | 140,330 | 1,173,619 | 100.9 | 97.9 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 21,240 | 21,896 | 132,603 | 109.0 | 112.6 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2019(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2019(Triệu đồng)** | **7 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 7 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **14,538,446** | **14,933,817** | **93,672,187** | **125.9** | **130.1** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 12,243,379 | 12,593,884 | 78,329,871 | 128.3 | 134.8 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 335,563 | 351,902 | 2,448,731 | 119.1 | 108.3 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1,592,589 | 1,598,720 | 10,391,285 | 111.8 | 112.3 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 12,610,294 | 12,983,195 | 80,832,171 | 128.1 | 133.7 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 57,594 | 56,203 | 350,365 | 115.6 | 102.1 |
| Công nghiệp chế biến | 14,365,687 | 14,770,720 | 92,460,991 | 126.2 | 130.7 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 101,298 | 92,665 | 774,363 | 99.9 | 96.8 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 13,867 | 14,229 | 86,468 | 108.2 | 112.3 |