**5. TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2018 (Tỷ đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2018 (Tỷ đồng)** | **5 tháng năm 2018( Tỷ đồng)** | **Tháng 5 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **1.758,3** | **1.778,7** | **9.006,9** | **110,85** | **112,86** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước | 55,4 | 55,7 | 277,0 | 111,85 | 112,51 |
| Ngoài Nhà nước | 1.702,9 | 1.723,0 | 8.729,9 | 110,81 | 112,87 |
| Tập thể | 1,2 | 1,2 | 6,8 | 78,81 | 91,96 |
| Cá thể | 1191,8 | 1.204,0 | 6.087,8 | 111,29 | 112,76 |
| Tư nhân | 509,9 | 517,8 | 2.635,3 | 109,82 | 113,19 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 547,7 | 549,2 | 2.799,1 | 105,35 | 107,36 |
| Hàng may mặc | 130,3 | 132,3 | 651,2 | 120,62 | 119,65 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 198,5 | 206,9 | 1.042,6 | 116,63 | 119,18 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 21 | 20,3 | 107,8 | 106,06 | 114,15 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 276 | 283,4 | 1.411,9 | 117,72 | 116,71 |
| Ô tô các loại | 34,3 | 35,2 | 176,6 | 117,92 | 124,64 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô,kể cả phụ tùng) | 64,8 | 64,8 | 341,2 | 104,75 | 111,33 |
| Xăng, dầu các loại | 205,1 | 205,7 | 1.041,1 | 104,15 | 107,32 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 37,6 | 37,9 | 185,8 | 120,54 | 119,41 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 63,4 | 61,3 | 334,0 | 102,82 | 113,26 |
| Hàng hóa khác | 104,1 | 105,3 | 537,8 | 114,44 | 116,50 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 75,5 | 76,4 | 377,8 | 119,17 | 118,05 |