|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ước tính  tháng 5 năm 2014 (Tỷ đồng) | Ước tính 5 tháng năm 2014 | | 5 tháng năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 (%) |
|  |  | Tổng mức (Tỷ đồng) | Cơ cấu (%) |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | | **240272,6** | **1178981,9** | **100,0** | **111,0** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** | |  |  |  |  |
|  | Nhà nước | 21495,0 | 115758,9 | 9,8 | 108,6 |
|  | Ngoài nhà nước | 210469,6 | 1020258,9 | 86,5 | 110,8 |
|  | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 8308,0 | 42964,1 | 3,7 | 123,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Phân theo ngành hoạt động** | |  |  |  |  |
|  | Bán lẻ hàng hóa | 179249,2 | 887210,8 | 75,2 | 108,5 |
|  | Dịch vụ lưu trú, ăn uống | 29614,4 | 143287,8 | 12,2 | 112,9 |
|  | Du lịch lữ hành | 2569,5 | 12098,9 | 1,0 | 122,1 |
|  | Dịch vụ khác | 28839,5 | 136384,4 | 11,6 | 126,6 |
|  |  |  |  |  |  |