**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 9 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 10 năm 2020** | **10 tháng năm 2020** | **Tháng 10 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 70.357 | 67.707 | 776.731 | 92,7 | 98,8 |
| Bia hơi | 1000 lít | 41 | 49 | 353 | 76,4 | 61,0 |
| Bia chai | 1000 lít | 280 | 310 | 2.392 | 88,6 | 74,7 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 551.018 | 628.733 | 6.390.693 | 88,3 | 105,3 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 14.411 | 15.825 | 211.455 | 81,8 | 102,2 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 22.725 | 23.290 | 284.499 | 65,2 | 96,3 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.425 | 3.000 | 27.842 | 85,7 | 86,8 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 7.382 | 4.200 | 56.268 | 54,0 | 108,2 |
| Phân Ure | Tấn | 18.387 | 29.290 | 277.870 | 81,8 | 96,8 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 40.626 | 44.563 | 459.638 | 59,8 | 85,3 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 20.229 | 17.839 | 192.224 | 106,2 | 116,7 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 19.609.425 | 22.612.583 | 196.497.756 | 75,2 | 96,6 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 920 | 1.300 | 12.158 | 47,6 | 56,0 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 120 | 130 | 1.289 | 165,6 | 131,3 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 408 | 375 | 3.427 | 119,5 | 116,1 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.310 | 2.327 | 21.953 | 111,5 | 114,9 |