**10. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2018**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 11 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 12 năm 2018(Triệu đồng)** | **12 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 12 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 12 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **12.979.616** | **14.260.764** | **158.568.164** | **139,9** | **131,9** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 9.736.099 | 10.897.229 | 117.941.281 | 146,6 | 135,1 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 497.039 | 510.260 | 6.054.338 | 119,5 | 119,4 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 2.157.572 | 2.230.643 | 27.114.029 | 117,2 | 120,0 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 10.325.005 | 11.519.861 | 125.399.797 | 146,5 | 135,5 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 116.909 | 117.430 | 1.188.086 | 86,5 | 70,9 |
| Công nghiệp chế biến | 12.665.406 | 13.936.480 | 155.010.457 | 140,8 | 132,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 176.589 | 184.901 | 2.116.385 | 131,3 | 125,9 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 20.712 | 21.953 | 253.236 | 116,6 | 116,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 11 năm 2018(Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 12 năm 2018(Triệu đồng)** | **12 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 12 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 12 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **10.905.968** | **11.744.705** | **131.219.315** | **137,5** | **131,2** |
| Trong đó: Khu công nghiệp | 8.613.748 | 9.396.562 | 102.910.275 | 142,9 | 134,2 |
| **I. Chia theo thành phần kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Kinh tế Nhà nước | 351.035 | 355.414 | 4.242.335 | 116,2 | 116,7 |
| Kinh tế ngoài nhà nước | 1.536.704 | 1.571.108 | 18.951.908 | 115,9 | 117,5 |
| Kinh tế có vốn nước ngoài | 9.018.229 | 9.818.183 | 108.025.072 | 142,7 | 134,6 |
| **II. Chia theo ngành** |  |  |  |  |  |
| Công nghiệp khai thác | 56.384 | 56.203 | 557.313 | 85,0 | 68,3 |
| Công nghiệp chế biến | 10.717.738 | 11.552.073 | 129.109.664 | 138,0 | 131,9 |
| Công nghiệp sản xuất, phân phối điện | 118.240 | 122.167 | 1.392.265 | 129,7 | 123,6 |
| Công nghiệp khai thác, cung cấp nước | 13.606 | 14.262 | 160.073 | 116,0 | 112,7 |