**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 2 năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 1 năm 2019** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2019** | **2 tháng năm 2019** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 70.400,0 | 57.896,0 | 128.296,0 | 124,88 | 120,58 |
| Đá phiên, đã hoặc chưa đẽo thô | m3 | 3.850,0 | 2.800,0 | 6.650,0 | 124,33 | 119,82 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 8.636,4 | 6.060,0 | 14.696,4 | 133,75 | 147,35 |
| Bia hơi | 1000 lít | 130,0 | 90,0 | 220,0 | 409,09 | 468,09 |
| Bia đóng chai | 1000 lít | 916,0 | 652,0 | 1.568,0 | 266,12 | 263,53 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 15.455,0 | 10.730,0 | 26.185,0 | 137,90 | 146,13 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 13.974,0 | 11.947,0 | 25.921,0 | 194,74 | 202,73 |
| Vỏ bào, dăm gỗ | Tấn | 8.206,0 | 6.081,0 | 14.287,0 | 133,21 | 129,31 |
| Giấy vệ sinh | Tấn | 4.685,0 | 3.500,0 | 8.185,0 | 151,52 | 158,23 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.700,0 | 2.984,0 | 6.684,0 | 177,09 | 180,65 |
| Dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in | Tr. Đồng | 21.381,2 | 16.303,7 | 37.684,9 | 185,16 | 174,65 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 7.969,5 | 7.500,0 | 15.469,5 | 121,67 | 116,63 |
| Phân Ure | Tấn | 27.702,8 | 27.440,0 | 55.142,8 | 147,71 | 173,25 |
| Bao và túi (kể cả loại hình nón) to bằng polime etylen | Tấn | 197,0 | 150,0 | 347,0 | 125,00 | 115,28 |
| Tấm, phiên, màn, lá và dải phastic | Tấn | 2.230,0 | 1.986,0 | 4.216,0 | 84,69 | 88,46 |
| Gạch xây bằng đất nung các loại | 1000 viên | 18.551,0 | 14.403,9 | 32.954,9 | 99,51 | 96,81 |
| Các SP làm bằng atphan hoặc bằng các vật liệu tương tự | Tấn | 15.715,0 | 11.390,0 | 27.105,0 | 197,74 | 202,43 |
| Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác | Tấn | 3.684,0 | 3.146,0 | 6.830,0 | 150,31 | 119,24 |
| Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại | Tấn | 3.344,0 | 2.440,0 | 5.784,0 | 280,78 | 265,93 |
| Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn... | Tấn | 2.783,0 | 1.860,0 | 4.643,0 | 209,70 | 173,64 |
| Đinh, ghim dập, đai ốc, chốt đinh vi, vòng đệm và các đồ tương tự bằng sắt, thép, đồng, nhôm | Tấn | 948,0 | 659,0 | 1.607,0 | 129,22 | 133,69 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 51.561,0 | 41.571,0 | 93.132,0 | 113,60 | 114,34 |
| Mạch in khác | 1001 chiếc | 12.182,0 | 10.456,0 | 22.638,0 | 86,39 | 77,64 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 17.869.235,0 | 12.656.890,0 | 30.526.125,0 | 161,79 | 158,07 |
| Pin khác | 1000viên quy chuẩn | 3.201,0 | 2.583,0 | 5.784,0 | 180,38 | 174,32 |
| Các loại ắc quy điện khác chưa được phân vào đâu | 1000Kwh | 32.156,0 | 27.865,0 | 60.021,0 | 116,23 | 72,36 |
| Điện sản xuất | Triệu KW | 75,5 | 124,0 | 199,5 | 90,17 | 77,15 |
| Điện thương phẩm | Triệu KW | 247,2 | 250,0 | 497,2 | 133,98 | 126,97 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 1.310,0 | 1.054,0 | 2.364,0 | 101,54 | 117,2 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế | Triệu đồng | 2.113,9 | 2.031,7 | 4.145,6 | 92,00 | 91,6 |