**11. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12 và năm 2018**

*Đơn vị: Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện**  **tháng 11**  **năm**  **2018** | **Ước tính**  **tháng 12**  **năm**  **2018** | **Ước**  **tính**  **năm**  **2018** | **So với cùng kỳ**  **năm trước** | |
| **Tháng 12**  **năm 2018** | **Năm**  **2018** |
| **TỔNG SỐ** | **1.955.733,5** | **2.009.688,2** | **22.165.849,1** | **113,2** | **112,7** |
| *Phân theo nhóm hàng* |  |  |  |  |  |
| Lương thực thực phẩm | 574.515,5 | 585.798,9 | 6.686.999,9 | 107,0 | 105,7 |
| Hàng may mặc | 138.116,7 | 142.920,5 | 1.595.617,6 | 115,4 | 118,1 |
| Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình | 229.493,3 | 240.271,0 | 2.610.116,8 | 120,0 | 120,2 |
| Vật phẩm, văn hóa, giáo dục | 23.402,1 | 23.841,3 | 262.232,1 | 109,1 | 111,7 |
| Gỗ và vật liệu xây dựng | 320.367,6 | 333.407,2 | 3.557.676,7 | 120,6 | 119,5 |
| Ô tô các loại | 41.100,0 | 42.600,0 | 447.558,0 | 122,7 | 123,1 |
| Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) | 76.659,6 | 77.933,2 | 856.582,4 | 107,9 | 111,7 |
| Xăng, dầu các loại | 236.159,6 | 239.334,7 | 2.605.604,9 | 110,7 | 107,5 |
| Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) | 39.826,0 | 40.472,5 | 458.139,0 | 113,9 | 118,3 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 76.875,4 | 78.202,2 | 824.062,4 | 108,4 | 110,3 |
| Hàng hóa khác | 115.790,5 | 119.301,1 | 1.319.485,7 | 115,8 | 116,3 |
| Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 83.427,2 | 85.605,6 | 941.773,6 | 120,2 | 119,7 |