**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị**  **tính** | **Thực hiện**  **tháng 8**  **năm 2020** | **Ước tính**  **tháng 9**  **năm 2020** | **Cộng dồn**  **9 tháng**  **năm 2020** | **So với cùng kỳ năm trước (%)** | |
| **Tháng 9**  **năm 2020** | **9 tháng**  **năm 2020** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 69.443 | 81.642 | 720.309 | 73,5 | 101,0 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.104 | 3.327 | 26.941 | 123,4 | 63,8 |
| Bia hơi | 1000lít | 58 | 46 | 310 | 66,7 | 60,3 |
| Bia chai | 1000lít | 300 | 289 | 2.091 | 87,1 | 73,3 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 14.556 | 21.443 | 202.662 | 98,8 | 108,1 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 29.283 | 29.974 | 268.458 | 87,4 | 103,4 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.215 | 3.000 | 24.417 | 89,5 | 85,5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 4.332 | 4.200 | 48.886 | 212,3 | 110,6 |
| Phân Ure | Tấn | 39.352 | 35.530 | 265.723 | 121,7 | 105,7 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 45.044 | 44.676 | 419.125 | 77,2 | 90,2 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 22.100 | 23.226 | 177.383 | 144,4 | 119,9 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 26.416.132 | 27.404.921 | 181.680.669 | 101,5 | 104,8 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 90 | 95 | 1.135 | 207,7 | 125,6 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 414 | 420 | 3.064 | 125,1 | 116,2 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.322 | 2.409 | 19.725 | 102,1 | 115,9 |