**8. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020**

*Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện**  **tháng 5**  **năm**  **2020** | **Ước tính**  **tháng 6**  **năm**  **2020** | **Ước tính**  **6 tháng**  **đầu năm**  **2020** | **Tháng 6**  **năm 2020**  **so với cùng kỳ**  **năm trước (%)** | **6 tháng đầu**  **năm 2020**  **so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **TỔNG SỐ** | **1.884.228,1** | **1.940.481,8** | **11.958.508,9** | **90,3** | **93,3** |
| **Phân theo nhóm hàng** |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 628.417,4 | 652.873,4 | 3.963.827,9 | 101,7 | 99,4 |
| Hàng may mặc | 167.069,0 | 170.610,0 | 946.083,5 | 101,5 | 96,9 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 246.180,4 | 258.392,3 | 1.435.072,9 | 100,1 | 95,6 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 17.166,0 | 17.362,8 | 123.125,3 | 76,9 | 84,5 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 325.541,7 | 334.072,7 | 1.972.648,8 | 94,6 | 96,8 |
| Ô tô các loại | 24.863,2 | 25.189,0 | 199.495,4 | 63,4 | 82,6 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 40.654,1 | 41.553,1 | 333.455,6 | 65,6 | 84,4 |
| Xăng, dầu các loại | 162.365,4 | 165.986,8 | 1.213.956,0 | 60,3 | 76,2 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 28.681,0 | 29.231,3 | 208.652,4 | 63,8 | 77,9 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 74.653,3 | 74.698,1 | 492.173,5 | 86,8 | 95,4 |
| Hàng hóa khác | 108.986,5 | 110.044,1 | 647.410,7 | 95,4 | 95,1 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 59.650,1 | 60.468,2 | 422.606,9 | 76,6 | 89,6 |