|  |
| --- |
| **Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất quý I năm 2014** |
| Đơn vị tính: *%* |
|  | Quý I năm 2014 so với |
|  | Quý I | Quý IV |
|  | năm 2013 | năm 2013 |
|  |  |  |
| **CHỈ SỐ CHUNG** | **102,84** | **100,94** |
| Nông, lâm nghiệp và thủy sản  | 103,02 | 101,13 |
| Khai khoáng | 106,87 | 102,80 |
| Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá | 102,60 | 100,69 |
| Dệt, trang phục, da và các sản phẩm có liên quan | 100,98 | 100,67 |
| Gỗ chế biến, giấy và in ấn | 102,39 | 100,26 |
| Than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế | 100,00 | 100,80 |
| Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 99,98 | 99,20 |
| Thuốc, hóa dược và dược liệu | 104,92 | 101,67 |
| Sản phẩm từ cao su, khaonmgs phi kim loại | 103,28 | 100,87 |
| Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) | 100,99 | 100,43 |
| Sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học | 100,00 | 100,00 |
| Thiết bị điện | 96,37 | 98,19 |
| Máy móc thiết bị chưa phân được vào đâu | 100,31 | 99,29 |
| Các thiết bị vận tải | 100,06 | 100,19 |
| Chế biến, sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị | 103,85 | 100,86 |
| Khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 110,12 | 101,91 |
| Nước cung cấp và xử lý rác thải, nước thải | 106,73 | 101,95 |
|  |  |  |