**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 12 và cả năm 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị****tính** | **Thực hiện****tháng 11****năm 2019** | **Ước tính****tháng 12****năm 2019** | **Ước tính năm****2019** | **Tháng 12****năm 2019****so với cùng kỳ****năm trước (%)** | **Năm 2019****so với****năm 2018****(%)** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 76988,8 | 68118,4 | 931061,0 | 83,7 | 112,6 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 3289,3 | 3407,9 | 51873,8 | 46,8 | 68,5 |
| Bia hơi | 1000 lít | 58,0 | 46,4 | 682,1 | 105,3 | 122,1 |
| Bia chai | 1000lít | 380,0 | 420,0 | 4002,0 | 143,3 | 123,2 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 709558,8 | 712154,6 | 7491908,9 | 104,0 | 119,6 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 19643,1 | 20913,1 | 245948,9 | 86,4 | 107,1 |
| Gỗ cưa hoạc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 35317,9 | 35432,9 | 360819,5 | 132,9 | 137,1 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 3500,0 | 3752,0 | 39313,0 | 109,7 | 123,5 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 7551,7 | 7500,0 | 67037,2 | 99,1 | 99,8 |
| Phân Ure | Tấn | 30227,0 | 12750,0 | 330177,3 | 85,1 | 105,2 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 59000,9 | 64047,4 | 647291,9 | 123,5 | 115,6 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 19900,7 | 20646,9 | 205273,1 | 121,9 | 124,7 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000Cái | 25898981 | 28475568 | 253954058 | 170,2 | 156,8 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 129,6 | 122,3 | 1234 | 79,5 | 83,1 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 298,7 | 310,0 | 3559,2 | 137,1 | 126,5 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2277,2 | 2398,4 | 23778,2 | 159,2 | 141,7 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế | Triệu đồng | 2140,5 | 2171,2 | 24803,3 | 109,3 | 86,2 |