**3. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2020**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 8 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 9 năm 2020(Triệu đồng)** | **9 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 9 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **24.780.738** | **26.510.298** | **189.356.297** | **130,2** | **118,8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 21.217.805 | 22.816.063 | 158.267.482 | 133,8 | 122,8 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 639.163 | 646.462 | 6.007.605 | 125,4 | 113,1 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.339.481 | 2.453.272 | 20.037.184 | 108,8 | 101,3 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 21.802.094 | 23.410.564 | 163.311.508 | 133,0 | 121,6 |
| **II.Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 156.669 | 180.372 | 1.646.022 | 86,3 | 105,3 |
| Công nghiệp chế biến | 24.411.211 | 26.109.028 | 185.367.067 | 130,5 | 118,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 164.444 | 170.679 | 1.936.785 | 176,6 | 124,8 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 48.414 | 50.219 | 406.423 | 101,9 | 114,3 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 8 năm 2020(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 9 năm 2020(Triệu đồng)** | **9 tháng năm 2020(Triệu đồng)** | **Tháng 9 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **21.207.058** | **22.702.930** | **155.809.275** | **130,1** | **117,8** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 18.756.770 | 20.184.151 | 134.669.075 | 133,3 | 122,5 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 445.814 | 442.184 | 4.056.036 | 130,0 | 111,3 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.639.396 | 1.705.796 | 13.679.335 | 105,2 | 100,0 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 19.121.848 | 20.554.950 | 138.073.904 | 132,7 | 120,1 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 72.101 | 82.753 | 760.141 | 85,8 | 102,9 |
| Công nghiệp chế biến | 20.994.210 | 22.474.234 | 153.502.436 | 130,3 | 117,8 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 108.619 | 112.647 | 1.277.263 | 174,2 | 123,4 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 32.128 | 33.296 | 269.435 | 100,5 | 114,2 |