**4. Tổng mức bán lẻ hàng hoá**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020(Tỷ đồng)** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020(Tỷ đồng)** | **5 tháng năm 2020(Tỷ đồng)** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **1.399,2** | **1.854,4** | **9.988,2** | **87,5** | **93,6** |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 571,9 | 630,8 | 3.313,3 | 97,7 | 99,0 |
| Hàng may mặc | 93,1 | 160,0 | 768,4 | 97,4 | 95,0 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 133,6 | 242,2 | 1.172,7 | 97,7 | 94,3 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 11,0 | 17,0 | 105,6 | 72,4 | 85,7 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 236,6 | 320,9 | 1.633,9 | 93,5 | 96,9 |
| Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) | 20,5 | 23,9 | 173,4 | 59,8 | 85,9 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 33,7 | 40,0 | 291,2 | 63,8 | 87,8 |
| Xăng, dầu các loại | 108,3 | 160,6 | 1.046,2 | 59,3 | 79,4 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 18,6 | 27,4 | 178,2 | 60,9 | 80,3 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 56,0 | 73,0 | 415,9 | 85,9 | 96,7 |
| Hàng hóa khác | 71,1 | 100,8 | 529,1 | 88,1 | 93,6 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 44,8 | 57,8 | 360,3 | 74,0 | 91,7 |