**3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11 năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 10 năm 2019** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2019** | **11 tháng năm 2019** | **Tháng 11 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 73.003,9 | 82.712,7 | 868.666,6 | 109,2 | 116,5 |
| Bia hơi | 1000 lít | 63,8 | 58,0 | 635,7 | 119,1 | 123,6 |
| Bia chai | 1000 lít | 350,0 | 375,0 | 3.577,0 | 143,7 | 121,1 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 712.153,3 | 714.872,6 | 6.785.068,1 | 117,0 | 121,6 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 19.349,8 | 21.588,7 | 226.981,5 | 89,8 | 110,5 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 35.725,9 | 36.070,7 | 326.139,4 | 120,9 | 137,9 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3.500,0 | 3.568,0 | 35.629,0 | 111,3 | 125,3 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 7.774,0 | 7.500,0 | 59.485,5 | 131,3 | 99,8 |
| Phân Ure | Tấn | 35.816,0 | 38.290,0 | 325.490,3 | 109,5 | 108,9 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 59.603,9 | 63.242,3 | 587.485,8 | 128,9 | 115,6 |
| Mạch in khác | 1002 chiếc | 16.805,5 | 18.930,8 | 183.656,4 | 123,9 | 124,3 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 30.069.020,9 | 25.905.766,2 | 225.485.274,6 | 181,2 | 155,3 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 78,2 | 112,6 | 1.094,2 | 83,2 | 82,3 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 313,7 | 320,0 | 3.270,5 | 129,8 | 126,4 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 2.086,9 | 2.253,7 | 21.356,3 | 142,0 | 139,8 |