**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11 năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 10 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2020** | **11 tháng năm 2020** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 78.849,0 | 81.641,9 | 874.528,3 | 106,0 | 101,3 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.567,6 | 2.786,9 | 33.299,7 | 84,7 | 68,7 |
| Bia hơi | 1000 lít | 20,9 | 17,4 | 342,2 | 30,0 | 53,8 |
| Bia chai | 1000 cái | 465,0 | 500,0 | 3.047,0 | 131,6 | 85,1 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 567.555,2 | 571.673,9 | 6.901.189,3 | 80,6 | 101,8 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | m3 | 15.488,9 | 17.135,8 | 228.254,2 | 87,2 | 100,8 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | Tấn | 23.464,2 | 23.960,3 | 308.633,6 | 67,8 | 93,3 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.020,0 | 3.200,0 | 31.062,0 | 91,4 | 87,4 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 10.417,0 | 7.950,0 | 70.434,9 | 105,3 | 118,3 |
| Phân Ure | Tấn | 25.720,0 | 28.540,0 | 302.840,4 | 94,4 | 95,4 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 40.665,9 | 43.358,3 | 499.099,5 | 73,5 | 83,4 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 18.078,3 | 20.059,0 | 212.522,5 | 100,8 | 115,1 |
| Thiết bị ngoại vi nhập xuất khác | Cái | 19.278.819 | 18.745.283 | 211.909.276 | 72,4 | 92,4 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1.010,0 | 1.200,0 | 13.067,8 | 41,6 | 53,2 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 102,7 | 128,2 | 1.390,5 | 98,9 | 125,1 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 3.567,0 | 360,0 | 3.768,3 | 120,5 | 115,9 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.171,5 | 2.309,0 | 24.107,1 | 101,4 | 112,8 |