**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 2 năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 1 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2020** | **2 tháng năm 2020** | **Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 44.742,8 | 83.805,6 | 128.548,4 | 144,5 | 100,0 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 2.605,8 | 3.304,4 | 5.910,2 | 69,3 | 44,4 |
| Bia hơi | 1000 lít | 23,2 | 34,8 | 58,0 | 76,9 | 72,5 |
| Bia chai | 1000 lít | 287,0 | 270,0 | 557,0 | 107,1 | 98,1 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 706.734,7 | 714.050,8 | 342.226,8 | 208,7 | 172,4 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 17.099,2 | 18.915,1 | 16.996,9 | 111,3 | 91,5 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 30.085,4 | 34.264,5 | 64.349,9 | 124,2 | 118,4 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2.860,0 | 3.120,0 | 5.980,0 | 104,6 | 89,5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 4.837,1 | 7.200,0 | 12.037,1 | 152,1 | 94,8 |
| Phân Ure | Tấn | 18.745,4 | 29.680,0 | 48.425,4 | 104,9 | 86,5 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 52.020,3 | 60.178,0 | 112.198,3 | 149,3 | 124,2 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 13.897,0 | 15.943,0 | 29.839,9 | 102,8 | 107,6 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 19.325.209,2 | 15.874.384,4 | 35.199.593,6 | 127,5 | 139,0 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1.200,0 | 1.600,0 | 2.800,0 | 110,7 | 77,3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 122,6 | 136,5 | 259,1 | 116,6 | 134,6 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 293,9 | 300,0 | 593,9 | 134,9 | 126,5 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.177,4 | 2.209,1 | 4.386,4 | 164,1 | 152,0 |