**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn**  **vị tính** | **Thực hiện**  **tháng 2**  **năm 2019** | **Ước tính**  **tháng 3**  **năm 2019** | **Ước tính**  **quý I**  **năm 2019** | **Tháng 3 năm 2019**  **so với cùng kỳ**  **năm 2018 (%)** | **Quý I năm 2019**  **so với cùng kỳ**  **năm 2018 (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 57996,8 | 81644,9 | 210164,2 | 101,91 | 112,57 |
| Đá phiên, đã hoặc chưa đẽo thô | m3 | 2450,0 | 3810,0 | 10110,0 | 153,94 | 125,98 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 6957,5 | 7770,5 | 25855,2 | 100,52 | 125,63 |
| Bia chai | 1000lít | 652,0 | 500,0 | 2068,0 | 136,24 | 214,97 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 15550,3 | 19184,3 | 57092,9 | 122,27 | 137,20 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 22297,8 | 24649,8 | 73711,8 | 154,56 | 182,29 |
| Vỏ bào, dăm gỗ | Tấn | 4753,3 | 8565,4 | 24399,9 | 114,00 | 108,76 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2984,0 | 3500,0 | 10184,0 | 155,07 | 170,96 |
| Dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in | Tr.đồng | 16400,7 | 20029,4 | 57938,6 | 291,35 | 202,72 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 4735,0 | 6750,0 | 19454,5 | 82,05 | 90,53 |
| Phân Ure | Tấn | 28284,4 | 20090,0 | 76077,2 | 66,68 | 122,79 |
| Bao và túi (kể cả loại hình nón) to bằng polime etylen | Tấn | 185,3 | 255,4 | 674,7 | 131,10 | 122,15 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 52677,4 | 59779,6 | 174513,8 | 109,67 | 114,40 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 15508,7 | 17750,3 | 45477,1 | 129,58 | 105,90 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 12446744,9 | 17510026,0 | 52920069,8 | 133,12 | 139,37 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1342,0 | 2100,0 | 5228,0 | 111,94 | 112,45 |
| Giường bằng gỗ các loại | Chiếc | 5753,4 | 7184,0 | 20598,2 | 198,72 | 182,67 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 117,1 | 167,8 | 360,4 | 107,94 | 87,04 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 222,3 | 250,0 | 719,5 | 128,71 | 122,82 |
| Nước uống được | 1000m3 | 1346,6 | 1569,9 | 4455,8 | 139,66 | 127,52 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế | Triệu đồng | 2037,0 | 2065,4 | 6216,2 | 96,73 | 93,33 |