**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2018**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2018 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 10 năm 2018 (Triệu đồng)** | **10 tháng năm 2018  (Triệu đồng)** | **Tháng 10 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **12.634.433** | **13.702.785** | **131.065.565** | **134,67** | **131,34** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.707.540 | 10.658.761 | 101.463.256 | 140,21 | 134,99 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 464.593 | 481.983 | 5.146.292 | 114,04 | 121,76 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.064.441 | 2.125.719 | 20.301.810 | 116,15 | 118,19 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.105.399 | 11.095.083 | 105.617.463 | 140,04 | 134,74 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 107.013 | 108.206 | 984.495 | 133,23 | 120,35 |
| Công nghiệp chế biến | 12.342.908 | 13.401.145 | 128.075.871 | 134,86 | 131,52 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 164.359 | 172.889 | 1.795.808 | 125,82 | 127,10 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 20.153 | 20.545 | 209.391 | 102,75 | 114,19 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2018 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 10 năm 2018 (Triệu đồng)** | **10 tháng năm 2018  (Triệu đồng)** | **Tháng 10 năm 2018 so với cùng kỳ (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **10.677.912** | **11.420.491** | **107.790.796** | **133,24** | **129,70** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.638.911 | 9.319.588 | 87.475.185 | 138,09 | 132,60 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 307.101 | 315.451 | 3.624.533 | 104,16 | 119,68 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.506.024 | 1.533.223 | 14.289.401 | 115,24 | 117,03 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 8.864.787 | 9.571.817 | 89.876.862 | 137,96 | 132,43 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 50.839 | 50.989 | 473.361 | 131,68 | 121,06 |
| Công nghiệp chế biến | 10.511.188 | 11.248.784 | 106.007.640 | 133,48 | 129,83 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 102.398 | 107.044 | 1.178.348 | 116,38 | 124,76 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 13.487 | 13.674 | 131.447 | 101,95 | 111,75 |