**5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tínhtháng 1/2019(Tỷ đồng)** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng 1 năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **2.075,8** | **114,44** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |
| Nhà nước | 57,5 | 102,75 |
| Ngoài Nhà nước | 2.018,3 | 114,82 |
| Tập thể | 1,3 | 81,25 |
| Cá thể | 1.388,7 | 113,48 |
| Tư nhân | 628,3 | 117,99 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 620,9 | 109,97 |
| Hàng may mặc | 148,4 | 115,06 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 246,6 | 117,49 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 24,4 | 109,56 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 339,8 | 118,33 |
| Ô tô các loại | 42,6 | 121,64 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô,kể cả phụ tùng) | 81,0 | 114,98 |
| Xăng, dầu các loại | 237,6 | 114,43 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 41,4 | 113,38 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 81,6 | 118,37 |
| Hàng hóa khác | 123,4 | 113,89 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 88,1 | 118,98 |