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

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

 *Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện****tháng 2****năm 2020** | **Ước tính****tháng 3****năm 2020** | **Ước tính****quý I****năm 2020** | **Tháng 3 năm 2020 so** | **Quý I năm 2020****so với cùng kỳ****năm 2019** |
| **tháng 2****năm 2020** | **tháng cùng kỳ****năm 2019** |
| **Tổng số** | **15,894,941** | **15,450,931** | **46,618,333** | **97.2** | **107.4** | **116.8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 12,529,869 | 12,036,895 | 36,421,643 | 96.1 | 108.3 | 120.7 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 567,300 | 606,105 | 1,648,782 | 106.8 | 109.5 | 109.2 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2,231,213 | 2,277,650 | 6,886,879 | 102.1 | 106.4 | 105.8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 13,096,428 | 12,567,176 | 38,082,672 | 96.0 | 107.5 | 119.4 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 108,972 | 123,606 | 325,657 | 113.4 | 118.4 | 113.9 |
| Công nghiệp chế biến | 15,531,965 | 15,096,442 | 45,592,429 | 97.2 | 107.4 | 116.7 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 231,276 | 210,864 | 633,353 | 92.2 | 105.3 | 126.7 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 22,728 | 20,019 | 66,894 | 88.1 | 103.5 | 118.4 |

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

*Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện****tháng 2****năm 2020** | **Ước tính****tháng 3****năm 2020** | **Ước tính****quý I****năm 2020** | **Tháng 3 năm 2020 so** | **Quý I năm 2020****so với** **cùng kỳ****năm 2019** |
| **tháng 2****năm 2020** | **tháng cùng kỳ****năm 2019** |
| **Tổng số** | **13,270,981** | **12,880,375** | **38,855,061** | **97.1** | **103.8** | **115.3** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 10,940,417 | 10,511,270 | 31,784,753 | 96.1 | 107.2 | 119.9 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 393,208 | 423,981 | 1,148,200 | 107.8 | 106.5 | 104.9 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1,573,465 | 1,597,796 | 4,847,510 | 101.5 | 105.1 | 104.4 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 11,304,308 | 10,858,598 | 32,859,351 | 96.1 | 103.5 | 117.5 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 50,356 | 56,879 | 150,953 | 113.0 | 115.4 | 107.3 |
| Công nghiệp chế biến | 13,053,000 | 12,671,277 | 38,242,181 | 97.1 | 103.8 | 115.2 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 152,773 | 139,225 | 418,285 | 91.1 | 103.9 | 127.1 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 14,852 | 12,994 | 43,642 | 87.5 | 102.3 | 117.5 |