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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 3 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2020** | **4 tháng năm 2020** | **Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 106.273,7 | 89.117,9 | 326.995,8 | 126,2 | 116,5 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 2.721,7 | 3.879,4 | 11.713,5 | 66,1 | 47,9 |
| Bia chai | 1000 lít | 155,0 | 80,0 | 775,0 | 26,2 | 67,1 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 716.235,7 | 574.135,4 | 2.708.172,7 | 119,7 | 145,6 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 23.166,1 | 15.140,7 | 75.028,0 | 72,9 | 92,0 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 30.449,3 | 28.633,6 | 119.862,7 | 107,3 | 113,4 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2.400,0 | 1.658,0 | 9.839,0 | 57,7 | 76,5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 7.500,0 | 8.000,0 | 29.084,9 | 97,0 | 109,3 |
| Phân Ure | Tấn | 29.600,0 | 30.125,0 | 98.241,4 | 102,1 | 81,5 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 47.457,6 | 33.815,2 | 184.726,0 | 58,6 | 90,5 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 22.080,1 | 18.550,7 | 75.590,8 | 84,5 | 116,3 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000Cái | 18.320.510,9 | 13.269.268 | 69.231.175 | 77,5 | 117,8 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1.325,0 | 1.000,0 | 4.950,0 | 41,7 | 59,3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 147,8 | 130 | 562,7 | 100,7 | 119,6 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 283,8 | 245,0 | 1.093,9 | 86,7 | 109,9 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.070,4 | 1.627,4 | 7.986,7 | 100,1 | 131,4 |