**4. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 và 9 tháng năm 2019**

*Tỷ đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện**  **tháng 8**  **năm**  **2019** | **Ước tính**  **tháng 9**  **năm**  **2019** | **Cộng dồn**  **9 tháng**  **năm**  **2019** | **So với cùng kỳ**  **năm trước** | |
| **Tháng 9 năm 2019** | **9 tháng**  **năm 2019** |
| **TỔNG SỐ** | **2.062,3** | **2.098,9** | **18.474,9** | **112,70** | **113,40** |
| *Phân theo nhóm hàng* |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 583,4 | 589,1 | 5.344,7 | 107,00 | 107,50 |
| Hàng may mặc | 156,7 | 161,6 | 1.372,3 | 117,30 | 117,10 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 245,1 | 248,6 | 2.183,0 | 113,80 | 113,80 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 24,3 | 25,2 | 211,3 | 111,70 | 110,10 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 354,2 | 366,3 | 3.113,9 | 119,20 | 119,80 |
| Ô tô các loại | 38,3 | 39,2 | 359,5 | 104,70 | 110,80 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 73,5 | 74,8 | 674,9 | 101,10 | 107,70 |
| Xăng, dầu các loại | 250,5 | 253,9 | 2.216,9 | 116,30 | 116,90 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 45,8 | 46,3 | 395,3 | 119,90 | 116,70 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 78,1 | 79,0 | 711,2 | 118,00 | 119,20 |
| Hàng hóa khác | 124,3 | 125,5 | 1.104,1 | 114,10 | 113,60 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 88,1 | 89,4 | 787,8 | 111,30 | 114,20 |