|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BÊN VIỆT NAM** | | **BÊN NƯỚC NGOÀI** |
|  | 1. **Lĩnh vực sản xuất** | |  |
|  | **Tên Doanh nghiệp** | **Ngành nghề** |
| 1 | Công ty TNHH Khải Định | Đúc - Rèn |  |
| 2 | Doanh nghiệp tư nhân cơ khí - Đúc Thành Phương | Đúc - Rèn |  |
| 3 | Công ty Cổ phần Lilama 69-2 | Chế tạo máy |  |
| 4 | Công ty TNHH Vân Long | Ép nhựa, ép thổi |  |
| 5 | Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng | Chế tạo máy |  |
| 6 | Công Ty TNHH Hiroshige Việt Nam | Gia công cơ khí (chính xác) |  |
| 7 | Công ty TNHH Cơ Khí Ngọc Linh | Chế tạo khuôn |  |
| 8 | Công ty cổ phần Sivico | Bao bì nilong |  |
| 9 | Công ty TNHH Tân Huy Hoàng | Vật liệu đóng gói |  |
| 10 | Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Hợp Kim Thịnh Hưng | Đúc - Rèn |  |
| 11 | Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật | Đúc - Rèn |  |
| 12 | Cty TNHH An Thịnh | Bao bì cartoon |  |
| 13 | Công ty Phương Đông | Ép nhựa, gia công cơ khí |  |
| 14 | Cty TNHH Đức Anh | Bao bì |  |
| 15 | Công ty Cơ khí tháng 8 | gia công cơ khí |  |
|  | 1. **Lĩnh vực nhà xưởng** | |  |
|  | **Tên doanh nghiệp** | **Ngành nghề** |  |
| 1 | Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới HTM | Dịch vụ cho thuê nhà xưởng – văn phòng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp |
| 2 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ | Phát triển, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp |
|  |  |  |
|  |  |  |