**5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2019 (Tỷ đồng)** | **Ước thực hiện tháng 10 năm 2019 (Tỷ đồng)** | **10 tháng năm 2019(Tỷ đồng)** | **Tháng 10 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **2.124,8** | **2.162,5** | **20.663,5** | **113,8** | **113,5** |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 610,1 | 620,4 | 5.986,1 | 111,8 | 108,3 |
| Hàng may mặc | 162,2 | 166,0 | 1.538,9 | 116,4 | 117,1 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 248,7 | 247,4 | 2.430,5 | 111,3 | 113,6 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 24,9 | 25,2 | 236,2 | 109,5 | 109,9 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 351,5 | 365,3 | 3.464,4 | 120,3 | 119,3 |
| Ô tô các loại | 41,5 | 42,7 | 404,4 | 108,6 | 111,1 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 78,2 | 79,2 | 757,6 | 105,3 | 107,9 |
| Xăng, dầu các loại | 262,6 | 266,1 | 2.491,8 | 114,0 | 116,9 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 45,4 | 46,0 | 440,4 | 117,6 | 116,6 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 84,3 | 85,1 | 801,6 | 117,4 | 119,8 |
| Hàng hóa khác | 126,1 | 128,5 | 1.233,3 | 114,5 | 113,7 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 89,3 | 90,6 | 878,3 | 109,7 | 113,7 |