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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 8 năm 2019 (Triệu đồng)** | **8 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 8 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **411.838** | **404.758** | **3.187.644** | **114,4** | **115,1** |
| **- Vận tải hành khách** | **107.683** | **109.426** | **846.243** | **114,7** | **114,6** |
| Vận tải đường bộ | 107.394 | 109.138 | 843.934 | 114,7 | 114,6 |
| Vận tải đường thủy | 289 | 288 | 2.309 | 108,9 | 111,3 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **289.584** | **281.200** | **2.228.576** | **114,8** | **115,7** |
| Vận tải đường bộ | 273.519 | 265.365 | 2.104.380 | 114,9 | 116,1 |
| Vận tải đường thủy | 16.065 | 15.835 | 124.196 | 112,5 | 109,3 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **14.571** | **14.132** | **112.825** | **106,0** | **107,9** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2019** | **Ước tính tháng 8 năm 2019** | **8 tháng năm 2019** | **Tháng 8 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  | **1.893** | **5.738** | 104,1 | 104,7 |
|  | **Tổng số** | **2.393** | **2.407** | **18.781** | **109,0** | **109,8** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 2.393 | 2.407 | 18.781 | 109,0 | 109,8 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 2.296 | 2.324 | 18.022 | 109,6 | 109,9 |
|  | Đường sông | 97 | 83 | 759 | 94,7 | 109,7 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **108.405** | **109.576** | **843.903** | **109,5** | **109,0** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 108.405 | 109.576 | 843.903 | 109,5 | 109,0 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 108.312 | 109.481 | 843.137 | 109,5 | 109,0 |
|  | Đường sông | 93 | 95 | 766 | 107,7 | 110,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2019** | **Ước tính tháng 8 năm 2019** | **8 tháng năm 2019** | **Tháng 8 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **2.811** | **2.755** | **21.646** | **113,9** | **113,7** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 2.811 | 2.755 | 21.646 | 113,9 | 113,7 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 2.663 | 2.610 | 20.498 | 114,0 | 114,0 |
|  | Đường sông | 148 | 145 | 1.148 | 111,5 | 109,1 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **72.566** | **70.261** | **560.029** | **112,5** | **114,1** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 72.566 | 70.261 | 560.029 | 112,5 | 114,1 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 67.234 | 64.991 | 518.658 | 112,6 | 114,5 |
|  | Đường sông | 5.332 | 5.270 | 41.371 | 112,3 | 109,3 |