**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12 và cả năm 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị**  **tính** | **Thực hiện**  **tháng 11**  **năm**  **2020** | **Ước tính**  **tháng 12**  **năm**  **2020** | **Năm**  **2020** | **Tháng 12**  **năm 2020**  **so với cùng kỳ**  **năm trước (%)** | **Năm**  **2020**  **so với**  **năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 73.083 | 81.642 | 947.611 | 116,2 | 101,6 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3.220 | 3.260 | 36.992 | 116,7 | 72,2 |
| Bia hơi | 1000 lít | 14 | 9 | 348 | 14,6 | 49,8 |
| Bia chai | 1000 lít | 485 | 500 | 3.532 | 111,1 | 87,6 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 575.733 | 585.089 | 7.490.338 | 81,6 | 99,9 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 15.711 | 15.387 | 242.216 | 75,2 | 98,1 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 24.223 | 24.564 | 333.460 | 68,0 | 90,9 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.352 | 3.400 | 34.614 | 99,2 | 88,8 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 6.613 | 7.000 | 76.098 | 149,3 | 118,5 |
| Phân Ure | Tấn | 29.126 | 15.900 | 319.326 | 77,1 | 94,5 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 44.241 | 43.930 | 543.912 | 67,6 | 82,0 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 11.503 | 12.934 | 216.900 | 58,3 | 104,9 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 20.073.360 | 20.563.908 | 233.801.261 | 76,7 | 91,3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 148,8 | 133,9 | 1.545,0 | 102,0 | 124,4 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 346,6 | 350,0 | 4.104,9 | 124,5 | 116,3 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 2.210 | 2.263 | 26.272 | 102,8 | 111,4 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế | Triệu đồng | 2.138 | 2.146 | 25.306 | 99,2 | 102,1 |