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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn**  **vị tính** | **Thực hiện**  **tháng 2**  **năm 2020** | **Ước tính**  **tháng 3**  **năm 2020** | **Ước tính**  **quý I**  **năm 2020** | **Tháng 3 năm 2020 so** | | **Quý I năm 2020**  **so cùng kỳ**  **năm 2019 (%)** |
| **tháng 2**  **năm 2020** | **tháng cùng kỳ**  **năm 2019** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 86,861.5 | 98,962.0 | 230,566.2 | 113.9 | 121.2 | 109.7 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 2,506.6 | 2,776.5 | 7,889.0 | 110.8 | 52.7 | 42.4 |
| Bia hơi | 1000 lít | 25.5 | 13.9 | 62.6 | 54.6 | 26.7 | 47.4 |
| Bia chai | 1000lít | 253.0 | 210.0 | 750.0 | 83.0 | 74.5 | 88.2 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 711,066.9 | 714,017.2 | 2,131,818.9 | 100.4 | 128.4 | 154.5 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 19,621.9 | 19,680.5 | 56,401.6 | 100.3 | 91.9 | 92.8 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 30,694.4 | 30,453.1 | 91,232.9 | 99.2 | 123.5 | 115.5 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2,921.0 | 2,852.0 | 8,633.0 | 97.6 | 86.4 | 86.5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 8,747.8 | 7,500.0 | 21,084.9 | 85.7 | 132.4 | 114.8 |
| Phân Ure | Tấn | 19,771.0 | 29,000.0 | 67,516.4 | 146.7 | 82.7 | 74.1 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 51,432.9 | 46,313.0 | 149,766.2 | 90.1 | 82.6 | 102.3 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 21,063.1 | 19,513.5 | 54,473.6 | 92.6 | 127.7 | 126.7 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000Cái | 18,316.2 | 16,494.8 | 54,136.2 | 90.1 | 100.9 | 129.9 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1,425.0 | 1,236.0 | 3,861.0 | 86.7 | 53.3 | 64.9 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 162.2 | 144.4 | 429.2 | 89.1 | 97.2 | 125.8 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 271.2 | 280.0 | 845.1 | 103.2 | 115.2 | 118.6 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2,111.5 | 1,645.1 | 5,933.9 | 77.9 | 104.9 | 133.2 |