**4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2018**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2018(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **12.705.583** | **13.961.163** | **145.339.598** | **139,76** | **132,11** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.541.379 | 10.679.281 | 107.987.234 | 146,99 | 135,24 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 482.226 | 500.054 | 5.654.093 | 119,51 | 121,73 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.104.843 | 2.171.644 | 24.841.109 | 116,41 | 120,02 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.118.514 | 11.289.465 | 114.844.396 | 146,51 | 135,63 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 153.453 | 155.308 | 1.629.854 | 115,89 | 105,79 |
| Công nghiệp chế biến | 12.360.633 | 13.602.638 | 141.534.362 | 140,27 | 132,60 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 171.321 | 181.249 | 1.942.779 | 130,30 | 126,10 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 20.176 | 21.968 | 232.603 | 118,49 | 116,66 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2018(Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước ( %)** |
| **Tổng số** | **10.675.398** | **11.495.808** | **120.300.176** | **138,22** | **131,43** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.441.465 | 9.208.631 | 94.108.596 | 144,24 | 134,25 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 340.573 | 348.306 | 3.991.192 | 116,17 | 119,91 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.496.964 | 1.525.684 | 17.498.506 | 114,02 | 117,92 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 8.837.861 | 9.621.818 | 98.810.478 | 144,06 | 134,69 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 73.594 | 73.928 | 768.044 | 113,02 | 102,38 |
| Công nghiệp chế biến | 10.473.834 | 11.287.879 | 118.105.916 | 138,56 | 131,79 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 114.716 | 119.752 | 1.278.651 | 128,79 | 123,91 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 13.254 | 14.249 | 147.565 | 117,73 | 113,33 |