**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 6 năm 2019** | **Ước thực hiện tháng 7 năm 2019** | **7 tháng năm 2019** | **Tháng 7 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 84,421.7 | 82,543.5 | 532,397.2 | 112.2 | 107.6 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 4,688.6 | 4,335.5 | 45,785.7 | 49.2 | 85.4 |
| Bia hơi | 1000 lít | 63.8 | 66.1 | 368.9 | 139.0 | 119.3 |
| Bia chai | 1000lít | 323.0 | 349.0 | 2,139.0 | 124.2 | 109.9 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 756,604.2 | 768,393.4 | 4,059,891.8 | 134.5 | 128.8 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 20,548.5 | 21,789.8 | 144,211.0 | 110.0 | 122.3 |
| Gỗ cưa hoạc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 29,200.5 | 29,740.6 | 186,855.7 | 138.1 | 143.9 |
| Vỏ bào, dăm gỗ | Tấn | 12,991.9 | 13,538.8 | 92,226.4 | 110.9 | 109.9 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2,951.0 | 3,122.0 | 21,723.0 | 107.5 | 136.3 |
| Dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in | Tr.đồng | 12,764.3 | 16,516.8 | 95,994.4 | 99.7 | 125.7 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 3,385.3 | 3,500.0 | 39,753.4 | 104.4 | 101.5 |
| Phân Ure | Tấn | 32,372.4 | 38,310.0 | 205,067.3 | 130.4 | 114.3 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 49,769.6 | 49,811.0 | 360,583.4 | 108.3 | 113.0 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 15,279.0 | 16,283.0 | 115,458.4 | 146.5 | 125.6 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 20,258,969 | 21,801,319 | 117,790,033 | 137.5 | 145.5 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 1,807.0 | 2,130.0 | 13,598.0 | 100.2 | 107.7 |
| Giường bằng gỗ các loại | Chiếc | 13,368.1 | 11,922.0 | 65,209.7 | 293.6 | 208.1 |
| Bộ sa lông | Bộ | 2,692.7 | 2,809.7 | 18,185.1 | 68.6 | 127.3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 75.5 | 80.6 | 762.1 | 83.0 | 91.2 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 326.6 | 330.0 | 1,934.2 | 119.1 | 122.7 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2,222.0 | 2,279.6 | 12,475.4 | 143.3 | 139.7 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế | Triệu đồng | 2,114.4 | 2,234.4 | 13,786.8 | 95.2 | 76.6 |