**3. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Thực hiện tháng 4 năm 2018** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2018** | **5 tháng năm 2018** | **Tháng 5 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tên sản phẩm**  |  |  |  |  |  |  |
| Than đá các loại | Tấn | 78.857,0 | 79.093,5 | 344.647,9 | 117,44 | 130,52 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 7.676,4 | 7.874,8 | 36.131,8 | 113,35 | 80,93 |
| Bia hơi | 1000 lít | 116,0 | 216,9 | 433,8 | 161,21 | 145,53 |
| Bia đóng chai | 1000 lít | 653,0 | 700,0 | 2.315,0 | 108,24 | 126,66 |
| Hàng thêu dạng chiếc hoặc dạng theo mẫu | 1000m2 | 1.717,3 | 1.875,1 | 7.144,4 | 255,87 | 255,31 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 19.843,9 | 18.636,0 | 80.092,1 | 115,50 | 112,68 |
| Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan mac | 1000 cái | 2.059,9 | 1.760,2 | 9.839,3 | 45,22 | 62,70 |
| Gỗ cưa hoạc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 28.572,3 | 31.085,2 | 114.729,7 | 272,04 | 197,40 |
| Vỏ bào, dăm gỗ | Tấn | 7.624,2 | 7.709,3 | 37.767,2 | 86,86 | 108,40 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 2.200,0 | 2.300,0 | 10.457,0 | 109,52 | 93,51 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 5.731,0 | 7.070,0 | 34.291,7 | 166,16 | 202,35 |
| Phân Ure | Tấn | 33.736,6 | 17.600,0 | 113.294,6 | 108,64 | 99,84 |
| Tấm, phiên, màn, lá và dải phastic | Tấn | 1.658,8 | 1.820,4 | 12.230,9 | 46,75 | 65,38 |
| Gạch xây bằng đất nung các loại | 1000 viên | 68.699,5 | 71.060,7 | 286.621,0 | 119,31 | 96,67 |
| Các SP làm bằng atphan hoặc bằng các vật liệu tương tự | Tấn | 6.098,0 | 6.200,0 | 35.175,0 | 85,93 | 122,72 |
| Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác | Tấn | 5.719,1 | 5.765,8 | 23.689,7 | 108,42 | 101,68 |
| Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại | Tấn | 5.181,8 | 5.323,6 | 15.320,1 | 390,33 | 245,48 |
| Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn... | Tấn | 1.787,5 | 1.718,0 | 8.863,4 | 87,62 | 90,47 |
| Chậu rửa và bồn rửa bằng thép không gỉ | Cái | 283.841,5 | 353.642,5 | 2.292.969,6 | 94,90 | 113,70 |
| Đinh, ghim dập, đai ốc, chốt đinh vi, vòng đệm và các đồ tương tự bằng sắt, thép, đồng, nhôm | Tấn | 773,0 | 850,1 | 4.102,6 | 74,30 | 90,90 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 57.758,8 | 58.023,6 | 268.326,5 | 101,77 | 102,99 |
| Mạch in khác | 1001 chiếc | 17.614,9 | 18.078,3 | 85.194,1 | 100,64 | 117,29 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | Cái | 14.438.698 | 15.466.746 | 66.848.458 | 213,51 | 161,18 |
| Pin khác | 1000 viên quy chuẩn | 1.825,0 | 1.900,0 | 8.775,0 | 220,93 | 276,58 |
| Các loại ắc quy điện khác chưa được phân vào đâu | 1000Kwh | 58.318,0 | 59.036,0 | 235.655,0 | 105,63 | 88,94 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000cái | 1.921,0 | 1.956,0 | 8.526,0 | 102,95 | 132,31 |
| Giường bằng gỗ các loại | Chiếc | 3.538,2 | 3.922,7 | 18.736,8 | 145,71 | 152,06 |
| Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) | Chiếc | 12.320,3 | 11.790,9 | 52.890,6 | 360,29 | 283,98 |
| Điện sản xuất | Triệu KW | 138,0 | 131,7 | 683,7 | 141,11 | 154,57 |
| Điện thương phẩm | Triệu KW | 224,6 | 228,0 | 1.038,4 | 115,91 | 112,44 |
| Nước uống được | 1000 m3 | 1.233,8 | 1.222,0 | 5.949,9 | 119,40 | 114,2 |
| Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại, không thể tái chế | Triệu đồng | 2.981,8 | 3.096,1 | 12.738,7 | 137,46 | 113,7 |