**4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn**  **vị tính** | **Thực hiện**  **tháng 2**  **năm 2021** | **Ước tính**  **tháng 3**  **năm 2021** | **Ước tính**  **quý I**  **năm 2021** | **Tháng 3 năm 2021 so** | | **Quý I năm 2021**  **so cùng kỳ**  **năm trước (%)** |
| **tháng 2**  **năm 2021** | **tháng cùng kỳ**  **năm trước** |
| **Tên sản phẩm** |  |  |  |  |  |  |  |
| Than đá loại khác | Tấn | 45.275,7 | 87.407,9 | 212.948,1 | 193,1 | 82,3 | 89,5 |
| Thức ăn cho gia súc | Tấn | 2.305,0 | 2.701,8 | 8.341,2 | 117,2 | 99,3 | 106,5 |
| Bia hơi | 1000 lít |  |  | 2,3 |  |  | 4,8 |
| Bia chai | 1000lít | 165,0 | 180,0 | 666,0 | 109,1 | 116,1 | 95,8 |
| Bao và túi dùng để đóng gói hàng nguyên liệu dệt nhân tạo | 1000 cái | 504.588,6 | 654.830,8 | 1.819.335,7 | 129,8 | 91,4 | 85,3 |
| Áo khoác và áo Jacket cho người lớn | 1000 cái | 14.085,8 | 17.498,7 | 50.379,2 | 124,2 | 75,5 | 84,1 |
| Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) | m3 | 15.379,8 | 20.110,5 | 59.919,8 | 130,8 | 66,1 | 65,7 |
| Giấy copy (giấy ram) | Tấn | 1.986,0 | 2.750,0 | 7.492,0 | 138,5 | 114,6 | 91,6 |
| Amoniac dạng khan | Tấn | 8.053,0 | 8.200,0 | 27.244,0 | 101,8 | 109,3 | 129,2 |
| Phân Ure | Tấn | 27.853,0 | 22.310,0 | 71.717,0 | 80,1 | 75,4 | 105,3 |
| Mạch điện tử tích hợp | 1000 chiếc | 30.271,9 | 39.793,3 | 112.846,9 | 131,5 | 83,9 | 74,2 |
| Mạch in khác | 1000 chiếc | 18.920,8 | 21.162,4 | 65.623,5 | 111,9 | 86,3 | 103,3 |
| Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác | 1000  Cái | 15.724.185 | 18.312.775 | 53.314.775 | 116,5 | 87,7 | 88,6 |
| Phụ tùng khác xe có động cơ | 1000 cái | 981,0 | 1.345,0 | 3.611,0 | 137,1 | 101,5 | 89,5 |
| Điện sản xuất | Triệu KWh | 116,7 | 140,5 | 413,9 | 120,4 | 95,1 | 95,7 |
| Điện thương phẩm | Triệu KWh | 328,8 | 357,0 | 1.029,0 | 108,6 | 125,8 | 121,2 |
| Nước uống được | 1000m3 | 2.141,5 | 2.212,0 | 6.418,1 | 103,3 | 106,8 | 100,9 |