**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 2 năm 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 1 năm 2021** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2021** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2021** | **Tháng 2 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 80.264,5 | 42.722,2 | 122.986,7 | 49,2 | 93,5 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.334,4 | 2.210,9 | 5.545,3 | 88,2 | 108,5 |
| Bia hơi | 1000 lít | 2,3 |  | 2,3 |  | 4,8 |
| Bia chai | 1000 lít | 321,0 | 200,0 | 521,0 | 79,1 | 96,5 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 659.916,3 | 519.187,1 | 1.179.103,4 | 73,0 | 83,2 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 18.794,7 | 13.838,0 | 32.632,7 | 70,5 | 88,9 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 24.429,5 | 15.322,3 | 39.751,8 | 49,9 | 70,7 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2.756,0 | 2.010,0 | 4.766,0 | 68,8 | 82,4 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 10.991,0 | 7.500,0 | 18.491,0 | 85,7 | 136,1 |
| Phân Ure | Tấn | 21.554,0 | 26.640,0 | 48.194,0 | 134,7 | 125,1 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 42.781,7 | 31.278,1 | 74.059,8 | 60,8 | 70.8 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 25.540,3 | 15.331,2 | 40.871,5 | 72,8 | 104,9 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000 Cái | 19.277.815,6 | 13.112.335,1 | 32.390.150,7 | 71,6 | 82,4 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1.285,0 | 972,0 | 2.257,0 | 68,2 | 83,3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 156,7 | 131,1 | 287,8 | 80,9 | 101,1 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 343,3 | 365,0 | 708,3 | 134,6 | 125,4 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 2.064,5 | 1.878,9 | 3.943,4 | 89,0 | 92,0 |