**SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 | Ước 6 tháng đầu năm 2016 | % so sánh  |
| 1. Dưa chuột dạng hộp (tấn) | 1.503 | 1.875 | 124,8 |
| 2. Quần áo may sẵn người lớn (1000 sp) | 13.862 | 23.232 | 167,6 |
| 3. Thức ăn cho gia cầm (tấn) | 16.045 | 19.362 | 120,7 |
| 4. Phân hóa học (Urê) (tấn) | 89.567 | 104.319 | 116,5 |
| 5. Mạch điện tử tích hợp (1000 cái) | 179.583 | 177.923 | 99,1 |
| 6. Gạch xây dựng bằng đất sét nung (1000 viên) | 59.885 | 68.555 | 114,5 |
| 7. Điện thương phẩm (Triệu KWh) | 726 | 831 | 114,5 |
| 8. Điện sản xuất (Triệu KWh) | 659 | 687 | 104,2 |
| 9. Tế bào quang điện, kể cả điốt cảm quang | 3.969 | 22.467 | 566,7 |
|  |  |  |  |