**Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Đơn vị | Thực hiện | Ước tính | Cộng dồn | Tháng 10 năm | 10 tháng |
|  | tính | 9 tháng | tháng 10 | 10 tháng | 2013 so với | năm 2013 so |
|  |  | năm 2013 | năm | năm | tháng 10 năm | với cùng kỳ |
|  |  |  | 2013 | 2013 | 2012 (%) | năm 2012 (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Than đá (than sạch) | Nghìn tấn | 29229,1 | 3383,1 | 32612,2 | 104,4 | 95,5 |
| Dầu mỏ thô khai thác | Nghìn tấn | 12340,0 | 1380,0 | 13720,0 | 95,7 | 99,1 |
| Khí đốt thiên nhiên dạng khí | Triệu m3 | 7416,1 | 647,0 | 8063,1 | 95,3 | 106,1 |
| Khí hoá lỏng (LPG) | Nghìn tấn | 521,0 | 57,9 | 578,9 | 99,7 | 110,2 |
| Thuỷ hải sản chế biến | " | 1363,7 | 188,1 | 1551,8 | 114,2 | 108,6 |
| Sữa tươi | Triệu lít | 544,8 | 66,3 | 611,1 | 100,9 | 99,0 |
| Sữa bột | Nghìn tấn | 63,2 | 7,5 | 70,7 | 111,1 | 113,8 |
| Đường kính | " | 1137,4 | 44,6 | 1182,1 | 91,9 | 112,9 |
| Bột ngọt | " | 183,9 | 20,9 | 204,8 | 93,0 | 96,5 |
| Thức ăn cho gia súc | " | 7645,0 | 957,2 | 8602,2 | 109,2 | 103,5 |
| Thức ăn cho thủy sản | " | 2100,6 | 278,1 | 2378,7 | 121,0 | 104,1 |
| Bia | Triệu lít | 2142,6 | 269,2 | 2411,9 | 114,1 | 107,6 |
| Thuốc lá điếu | Triệu bao | 4190,4 | 520,2 | 4710,5 | 113,5 | 105,5 |
| Vải dệt từ sợi tự nhiên | Triệu m2 | 214,1 | 26,5 | 240,5 | 129,0 | 101,3 |
| Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo | " | 481,8 | 38,3 | 520,1 | 91,3 | 90,4 |
| Quần áo mặc thường | Triệu cái | 2005,0 | 244,7 | 2249,7 | 114,3 | 111,4 |
| Giày, dép, ủng bằng da giả cho người lớn | Triệu đôi | 185,1 | 21,4 | 206,5 | 105,1 | 108,9 |
| Phân Ure | Nghìn tấn | 1504,5 | 171,6 | 1676,1 | 84,2 | 127,0 |
| Phân hỗn hợp N,P,K | " | 1811,3 | 173,5 | 1984,8 | 84,2 | 96,8 |
| Sơn hoá học  | " | 298,7 | 36,3 | 335,0 | 96,9 | 107,3 |
| Dầu gội đầu, dầu xả | " | 49,2 | 5,7 | 54,9 | 100,1 | 111,1 |
| Gạch xây bằng đất nung | Triệu viên | 12500,6 | 1489,5 | 13990,1 | 104,6 | 99,0 |
| Xi măng | Triệu tấn | 41,3 | 5,2 | 46,4 | 113,0 | 105,0 |
| Sắt, thép thô | Nghìn tấn | 2029,8 | 232,3 | 2262,1 | 100,9 | 89,5 |
| Thép cán | " | 2114,4 | 260,9 | 2375,3 | 119,6 | 127,1 |
| Thép thanh, thép góc | " | 2458,0 | 281,5 | 2739,5 | 102,3 | 105,4 |
| Điện thoại di động | Triệu cái | 88,0 | 12,8 | 100,7 | 91,8 | 105,1 |
| Tivi  | Nghìn cái | 2133,5 | 303,4 | 2436,9 | 175,6 | 117,1 |
| Ô tô | Nghìn chiếc | 69,7 | 8,9 | 78,7 | 131,0 | 113,4 |
| Xe chở khách | " | 44,4 | 6,3 | 50,7 | 135,3 | 116,0 |
| Xe tải | " | 25,3 | 2,6 | 27,9 | 121,4 | 109,1 |
| Xe máy | " | 2703,8 | 333,6 | 3037,4 | 89,8 | 109,0 |
| Điện sản xuất | Tỷ kwh | 92,6 | 10,7 | 103,3 | 107,7 | 108,2 |
| Nước máy thương phẩm | Triệu m3 | 1397,1 | 168,5 | 1565,5 | 111,3 | 110,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |