**7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiên tháng 2 năm 2019 (Triệu đồng)** | **2 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **402.745** | **381.176** | **783.921** | **114,36** | **114,22** |
| **- Vận tải hành khách** | **98.842** | **103.651** | **202.493** | **111,29** | **109,51** |
| Vận tải đường bộ | 98.560 | 103.364,0 | 201.924 | 111,29 | 109,50 |
| Vận tải đường thủy | 282 | 287,0 | 569 | 112,55 | 112,01 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **290.172** | **264.176** | **554.348** | **115,87** | **116,36** |
| Vận tải đường bộ | 274.258 | 249.330,0 | 523.588 | 116,35 | 116,95 |
| Vận tải đường thủy | 15.914 | 14.846,0 | 30.760 | 108,30 | 107,15 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **13.731** | **13349** | **27.080** | **109,70** | **108,36** |

**7.1. Vận tải hành khách của địa phương**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2019** | **Ước tính  tháng 2 năm 2019** | **2 tháng năm 2019** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.254** | **2.359** | **4.614** | **109,47** | **107,80** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.254 | 2.359,0 | 4.614,0 | 109,50 | 107,80 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.160 | 2.264,0 | 4.424,0 | 109,37 | 107,63 |
| Đường sông | 94 | 95,0 | 190,0 | 111,76 | 111,97 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** | | |  |  |  |
| **Tổng số** | **102.131** | **107.106** | **209.237** | **109,66** | **107,90** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 102.131 | 107.106,0 | 209.237,0 | 109,70 | 107,90 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 102.037 | 107.010,0 | 209.048,0 | 109,66 | 107,90 |
| Đường sông | 94 | 96,0 | 189,0 | 112,94 | 111,97 |

**7.2. Vận tải hàng hóa của địa phương**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2019** | **Ước tính  tháng 2 năm 2019** | **2 tháng năm 2019** | **Tháng 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.788** | **2.538** | **5.326** | **112,61** | **113,07** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.788 | 2.538 | 5.326 | 112,61 | 113,07 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.641 | 2.401 | 5.042 | 112,88 | 113,45 |
| Đường sông | 147 | 137 | 284 | 107,87 | 106,81 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **73.023** | **66.510** | **139.533** | **114,39** | **114,85** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 73.023 | 66.510 | 139.533 | 114,39 | 114,85 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 67.718 | 61.563 | 129.281 | 114,91 | 115,51 |
| Đường sông | 5.305 | 4.947 | 10.252 | 108,27 | 107,13 |