**7. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2020**

**7.1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 5 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 6 năm 2020 (Triệu đồng)** | **6 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 6 năm 2020 so cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 6 tháng năm 2020 so cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **20.182.674** | **21.024.421** | **115.003.662** | **108,5** | **109,9** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 16.966.971 | 17.738.881 | 95.684.698 | 110,7 | 112,3 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 591.624 | 538.838 | 3.342.229 | 112,7 | 111,2 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.081.250 | 2.221.525 | 12.537.160 | 99,8 | 97,8 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 17.509.800 | 18.264.058 | 99.124.273 | 109,5 | 111,5 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 108.056 | 120.656 | 1.115.440 | 102,3 | 191,0 |
| Công nghiệp chế biến | 19.810.257 | 20.616.679 | 112.226.963 | 108,0 | 109,1 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 241.284 | 263.707 | 1.361.401 | 165,9 | 124,7 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 23.077 | 23.379 | 299.858 | 105,6 | 257,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 5 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 6 năm 2020 (Triệu đồng)** | **6 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 6 năm 2020 so cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 6 tháng năm 2020 so cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **17.607.647** | **18.305.952** | **94.621.006** | **107,1** | **109,2** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 15.378.161 | 16.062.359 | 81.347.473 | 110,9 | 113,1 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 416.055 | 365.626 | 2.332.513 | 107,4 | 107,9 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.466.822 | 1.555.384 | 8.497.338 | 98,6 | 96,6 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 15.724.770 | 16.384.942 | 83.791.155 | 108,0 | 110,8 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 49.894 | 55.582 | 517.765 | 100,5 | 182,6 |
| Công nghiệp chế biến | 17.384.045 | 18.061.995 | 93.108.548 | 106,8 | 108,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 158.614 | 173.119 | 821.497 | 164,5 | 113,5 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 15.094 | 15.256 | 173.196 | 104,5 | 225,6 |