**5. TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2/2018 (Tỷ đồng)** | **Ước thực hiện tháng 3 năm 2018 (Tỷ đồng)** | **3 tháng năm 2018(Tỷ đồng)** | **Tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |  **3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số**  | **1.853,4** | **1.807,3** | **5.474,7** | **113,87** | **114,59** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước | 54,9 | 55,2 | 166,1 | 112,61 | 112,84 |
| Ngoài Nhà nước | 1.798,5 | 1.752,1 | 5.308,6 | 113,91 | 114,65 |
|  Tập thể | 1,6 | 1,6 | 4,9 | 109,86 | 109,10 |
|  Cá thể | 1252,2 | 1.220,5 | 3.696,4 | 113,50 | 114,28 |
|  Tư nhân  | 544,7 | 530,0 | 1.607,3 | 114,89 | 115,52 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
|  Lương thực thực phẩm | 574,5 | 564,4 | 1.703,5 | 108,62 | 108,96 |
| Hàng may mặc | 134,2 | 127,9 | 391,0 | 118,49 | 120,06 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 218,7 | 205,4 | 633,9 | 117,97 | 121,72 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 22,5 | 21,9 | 66,7 | 116,92 | 118,18 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 283,6 | 288,1 | 858,9 | 119,53 | 117,80 |
| Ô tô các loại | 37,1 | 35,0 | 107,1 | 124,11 | 129,37 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô,kể cả phụ tùng) | 72,5 | 69,6 | 212,7 | 115,67 | 115,83 |
| Xăng, dầu các loại | 209,7 | 209,9 | 627,2 | 108,54 | 108,65 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 37,5 | 37,6 | 111,7 | 121,77 | 120,25 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 72,3 | 64,5 | 205,9 | 111,09 | 116,88 |
| Hàng hóa khác | 113,6 | 108,0 | 329,9 | 117,93 | 118,88 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 77,2 | 75,0 | 226,2 | 118,29 | 117,79 |