**6. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019**

*Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện****tháng 5****năm****2019** | **Ước tính****tháng 6****năm****2019** | **Ước tính****6 tháng****đầu năm****2019** | **Tháng 6****năm 2019****so với** **cùng kỳ****năm trước** | **6 tháng đầu****năm 2019****so với** **cùng kỳ****năm trước** |
| **TỔNG SỐ** | **2.014.444.2** | **2.041.115.5** | **12.242.536.0** | **113.97** | **113.57** |
| *Phân theo nhóm hàng* |  |  |  |  |  |
|  | Lương thực thực phẩm | 584.566.8 | 581.189.9 | 3.590.562.5 | 106.11 | 107.55 |
|  | Hàng may mặc | 147.382.8 | 150.777.5 | 899.457.7 | 118.47 | 116.53 |
|  | Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 233.337.2 | 242.999.9 | 1.439.672.3 | 112.81 | 114.47 |
|  | Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 22.772.8 | 21.942.0 | 139.726.7 | 110.94 | 109.54 |
|  | Gỗ và vật liệu xây dựng | 343.762.9 | 353.637.5 | 2.033.110.5 | 124.07 | 119.97 |
|  | Ô tô các loại | 38.981.6 | 39.429.4 | 241.209.5 | 108.92 | 113.27 |
|  | Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 72.347.9 | 73.109.6 | 453.281.3 | 109.26 | 111.00 |
|  | Xăng, dầu các loại | 244.013.5 | 248.048.0 | 1.460.805.7 | 119.65 | 117.03 |
|  | Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 43.705.0 | 44.413.6 | 257.045.4 | 116.91 | 114.95 |
|  | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 75.294.3 | 75.343.7 | 476.825.2 | 117.61 | 119.37 |
|  | Hàng hóa khác | 121.304.1 | 122.221.0 | 729.981.6 | 113.95 | 113.13 |
|  | Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 86.975.3 | 88.003.4 | 520.857.6 | 115.86 | 115.22 |