**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 4 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020** | **5 tháng năm 2020** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 80.296,5 | 91.058,2 | 409.232,7 | 107,6 | 112,0 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.777,6 | 4.603,5 | 16.215,3 | 106,7 | 56,4 |
| Bia chai | 1000 lít | 82,0 | 135,0 | 912,0 | 43,3 | 62,2 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 575.726,7 | 640.009,4 | 3.349.773,3 | 94,8 | 132,2 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 26.617,2 | 31.254,3 | 117.758,8 | 143,5 | 114,0 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 28.083,9 | 30.970,2 | 150.283,2 | 112,5 | 112,8 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 1.725,0 | 2.780,0 | 12.686,0 | 99,7 | 81,1 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 5.000,0 | 9.000,0 | 35.084,9 | 143,8 | 106,7 |
| Phân Ure | Tấn | 34.121,0 | 29.400,0 | 131.637,4 | 213,2 | 98,0 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 36.765,2 | 52.578,7 | 240.254,6 | 92,4 | 92,1 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 14.166,8 | 17.911,8 | 89.118,7 | 94,7 | 106,2 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000 cái | 15.870.832,4 | 21.242.614 | 93.075.353 | 102,1 | 117,0 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 812,8 | 885,0 | 5.647,8 | 36,7 | 52,5 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 126,1 | 145 | 703,7 | 106,9 | 116,1 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 298,7 | 320,0 | 1.467,6 | 113,3 | 114,9 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 2.106,8 | 2.173,8 | 10.639,9 | 114,8 | 133,4 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế | Triệu đồng | 1.893,9 | 2.071,9 | 10.409,8 | 124,7 | 110,3 |