**5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá**

*Đơn vị: Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện****tháng 2****năm 2019** | **Ước tính****tháng 3****năm 2019** | **Ước tính****quý I****năm 2019** | **Tháng 3 năm 2019****so với cùng kỳ****năm 2018** | **Quý I năm 2019****so với cùng kỳ****năm 2018** |
| **TỔNG SỐ** | **2.039.112,5** | **2.010.913,8** | **6.188.332,8** | **111,56** | **113,13** |
| *Phân theo nhóm hàng* |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 610.433,8 | 588.397,1 | 1.827.738,2 | 104,48 | 107,37 |
| Hàng may mặc | 146.530,0 | 142.163,4 | 457.125,3 | 113,18 | 117,59 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 234.145,7 | 229.579,9 | 740.289,0 | 110,03 | 116,17 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 23.710,2 | 22.889,8 | 70.992,3 | 105,51 | 106,83 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 329.321,0 | 336.203,8 | 1.007.706,6 | 119,39 | 118,22 |
| Ô tô các loại | 40.670,8 | 39.987,5 | 123.279,3 | 114,54 | 115,18 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 77.210,7 | 75.627,9 | 233.881,2 | 110,40 | 110,56 |
| Xăng, dầu các loại | 242.216,7 | 242.507,4 | 724.314,0 | 113,84 | 114,91 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 42.086,5 | 42.566,3 | 126.104,6 | 117,78 | 114,38 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 85.680,3 | 82.878,6 | 250.180,5 | 121,79 | 119,52 |
| Hàng hóa khác | 121.804,3 | 121.828,6 | 367.053,6 | 114,39 | 111,76 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 85.302,5 | 86.283,5 | 259.668 | 115,47 | 114,95 |