**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 9 năm 2019** | **Ước thực hiện tháng 10 năm 2019** | **10 tháng năm 2019** | **Tháng 10 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 111.117 | 79.103 | 792.052 | 107,1 | 118,2 |
| Bia hơi | 1000 lít | 70 | 58 | 572 | 106,4 | 122,8 |
| Bia chai | 1000lít | 332 | 350 | 3.202 | 148,9 | 118,9 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 622.786 | 653.610 | 6.011.652 | 113,4 | 121,0 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 21.695 | 22.299 | 208.342 | 101,6 | 114,9 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 34.311 | 36.371 | 290.714 | 124,1 | 140,7 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.352 | 3.351 | 31.912 | 108,8 | 126,5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 1.978 | 4.830 | 49.042 | 117,2 | 91,0 |
| Phân Ure | Tấn | 29.191 | 35.530 | 286.914 | 133,3 | 108,7 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 57.888 | 58.367 | 523.006 | 122,3 | 113,9 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 16.082 | 18.511 | 166.431 | 126,6 | 125,6 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 26.990.504 | 28.885.845 | 198.396.333 | 162,2 | 151,5 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 2.400 | 2.610 | 21.582 | 108,8 | 99,2 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 46 | 125 | 1.028 | 88,3 | 86,0 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 336 | 330 | 2.967 | 135,2 | 126,7 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.360 | 2.271 | 19.287 | 152,0 | 140,9 |