**5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018 (Tỷ đồng)** | **Ước thực hiện tháng 11 năm 2018 (Tỷ đồng)** | **11 tháng năm 2018(Tỷ đồng)** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **1.900,7** | **1.950,5** | **20.150,9** | **113,00** | **112,61** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước | 58,4 | 59,0 | 620,0 | 109,38 | 111,32 |
| Ngoài Nhà nước | 1.842,3 | 1.891,5 | 19.530,9 | 113,12 | 112,65 |
| Tập thể | 1,3 | 1,3 | 14,6 | 83,38 | 88,30 |
| Cá thể | 1260,9 | 1.292,8 | 13.494,6 | 112,32 | 112,02 |
| Tư nhân | 580,1 | 597,4 | 6.021,7 | 114,97 | 114,18 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 554,8 | 564,7 | 6.091,4 | 104,52 | 105,40 |
| Hàng may mặc | 142,6 | 147,1 | 1.461,6 | 122,79 | 119,13 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 222,2 | 229,5 | 2.369,9 | 119,16 | 120,26 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 23 | 23,4 | 238,4 | 109,58 | 111,92 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 303,6 | 318,2 | 3.222,1 | 120,51 | 119,33 |
| Ô tô các loại | 39,3 | 41,0 | 404,9 | 123,42 | 123,13 |
| Phương tiện đi lại ( trừ ô tô,kể cả phụ tùng) | 75,2 | 76,4 | 778,4 | 110,72 | 112,06 |
| Xăng, dầu các loại | 233,5 | 236,7 | 2.366,8 | 111,13 | 107,24 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 39,1 | 39,7 | 417,6 | 114,89 | 118,72 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 72,5 | 73,4 | 742,4 | 105,93 | 110,00 |
| Hàng hóa khác | 112,3 | 115,7 | 1.200,0 | 115,46 | 116,34 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 82,6 | 84,7 | 857,4 | 123,22 | 119,86 |