**6. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị****tính** | **Thực hiện****tháng 5****năm 2020** | **Ước tính****tháng 6****năm 2020** | **Ước tính****6 tháng****đầu năm****2020** | **Tháng 6****năm 2020****so với cùng kỳ****năm trước** | **6 tháng đầu****năm 2020****so với cùng kỳ****năm trước** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 86.865,0 | 91.058,2 | 496.097,6 | 107,9 | 110,3 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.009,8 | 4.468,2 | 19.089,7 | 95,3 | 57,1 |
| Bia hơi | 1000 lít | 46,4 | 69,6 | 164,7 | 109,1 | 54,4 |
| Bia đóng chai | 1000 lít | 125,0 | 200,0 | 1.102,0 | 61,9 | 61,6 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 621.192,8 | 703.278,2 | 4.034.234,9 | 92,9 | 122,6 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 27.519,2 | 28.685,3 | 142.708,9 | 139,6 | 115,2 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 29.154,5 | 32.770,6 | 181.238,1 | 112,2 | 111,6 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2.536,0 | 2.810,0 | 15.252,0 | 95,2 | 82,0 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 9.466,0 | 2.580,0 | 38.130,9 | 76,2 | 105,2 |
| Phân Ure | Tấn | 27.725,0 | 24.180,0 | 154.142,4 | 74,7 | 92,4 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 48.355,4 | 49.364,0 | 285.395,4 | 99,2 | 91,8 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 17.672,1 | 18.078,3 | 106.957,3 | 118,3 | 107,9 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000 cái | 20.336.773,6 | 20.593.756,4 | 112.763.269,2 | 101,7 | 112,9 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1.102,0 | 1.686,0 | 7.550,8 | 93,3 | 60,1 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 153,3 | 140,1 | 852,0 | 185,5 | 125,0 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 298,3 | 335,0 | 1.780,9 | 102,6 | 111,0 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 2.195,0 | 2.277,2 | 12.938,4 | 102,5 | 126,9 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế | Triệu đồng | 2.034,9 | 2.135,0 | 12.507,8 | 101,0 | 108,3 |