|  |
| --- |
| **Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp** |
|  |  |  |  |  |   |  |
|   | Đơn vị | Thực hiện | Ước tính | Cộng dồn | Tháng 02 năm | 2 tháng năm |
|   | tính | tháng 01 | tháng 02 | 2 tháng | 2014 so với | 2014 so |
|   |   | năm 2014 | năm | năm | tháng 02 năm | với cùng kỳ |
|   |   |   | 2014 | 2014 | 2013 (%) | năm 2013 (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Than đá (than sạch) | Nghìn tấn | 3146,2 | 3166,5 | 6312,7 | 116,8 | 94,3 |
| Dầu mỏ thô khai thác | Nghìn tấn | 1325,0 | 1268,0 | 2593,0 | 104,9 | 101,4 |
| Khí đốt thiên nhiên dạng khí | Triệu m3 | 849,2 | 850,0 | 1699,1 | 113,7 | 100,7 |
| Khí hoá lỏng (LPG) | Nghìn tấn | 66,0 | 64,0 | 130,0 | 118,6 | 112,4 |
| Thuỷ hải sản chế biến | " | 144,0 | 132,3 | 276,3 | 122,6 | 113,2 |
| Sữa tươi | Triệu lít | 66,9 | 69,6 | 136,5 | 124,8 | 99,2 |
| Sữa bột | Nghìn tấn | 6,9 | 7,6 | 14,5 | 129,3 | 118,0 |
| Đường kính | " | 290,6 | 238,0 | 528,6 | 120,3 | 111,5 |
| Bột ngọt | " | 19,4 | 19,0 | 38,4 | 110,5 | 99,7 |
| Thức ăn cho gia súc | " | 820,8 | 746,9 | 1567,7 | 105,1 | 104,3 |
| Thức ăn cho thủy sản | " | 191,9 | 176,7 | 368,6 | 105,6 | 94,5 |
| Bia | Triệu lít | 242,9 | 206,5 | 449,4 | 101,0 | 107,9 |
| Thuốc lá điếu | Triệu bao | 412,8 | 394,6 | 807,4 | 119,9 | 101,7 |
| Vải dệt từ sợi tự nhiên | Triệu m2 | 24,0 | 19,4 | 43,4 | 136,9 | 113,6 |
| Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo | " | 53,1 | 54,7 | 107,8 | 106,5 | 101,5 |
| Quần áo mặc thường | Triệu cái | 247,3 | 215,1 | 462,5 | 133,0 | 118,5 |
| Giày, dép, ủng bằng da giả cho người lớn | Triệu đôi | 20,1 | 16,7 | 36,7 | 147,2 | 115,3 |
| Phân Ure | Nghìn tấn | 181,8 | 193,5 | 375,3 | 105,8 | 104,5 |
| Phân hỗn hợp N.P.K | " | 159,5 | 148,0 | 307,5 | 98,8 | 88,3 |
| Sơn hoá học  | " | 38,3 | 32,3 | 70,7 | 120,7 | 108,6 |
| Dầu gội đầu, dầu xả | " | 4,6 | 3,5 | 8,1 | 93,3 | 81,9 |
| Xi măng | Triệu tấn | 4,2 | 3,8 | 8,0 | 135,3 | 106,7 |
| Sắt, thép thô | Nghìn tấn | 157,2 | 125,9 | 283,1 | 95,0 | 73,5 |
| Thép cán | " | 269,0 | 213,8 | 482,7 | 129,9 | 122,0 |
| Thép thanh, thép góc | " | 234,0 | 196,6 | 430,7 | 100,6 | 95,3 |
| Điện thoại di động | Triệu cái | 6,8 | 6,2 | 13,0 | 100,7 | 84,5 |
| Tivi  | Nghìn cái | 251,8 | 220,6 | 472,4 | 166,1 | 138,3 |
| Ô tô | Nghìn chiếc | 8,4 | 5,8 | 14,2 | 121,6 | 115,1 |
| Xe chở khách | " | 5,8 | 4,0 | 9,8 | 123,2 | 118,3 |
| Xe tải | " | 2,5 | 1,9 | 4,4 | 118,3 | 108,5 |
| Xe máy | " | 301,7 | 287,9 | 589,6 | 107,8 | 88,8 |
| Điện sản xuất | Tỷ kwh | 10,0 | 9,3 | 19,3 | 119,6 | 110,2 |
| Nước máy thương phẩm | Triệu m3 | 158,0 | 157,7 | 315,7 | 107,2 | 106,3 |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
|   |