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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2019** | **Ước tính tháng 10 năm 2019** | **10 tháng năm 2019** | **Tháng 10 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **416.996** | **426.108** | **4.032.995** | **114,6** | **115,1** |
| **- Vận tải hành khách** | **110.513** | **112.612** | **1.068.102** | **114,3** | **114,4** |
| Vận tải đường bộ | 110.230 | 112.322 | 1.065.223 | 114,4 | 114,4 |
| Vận tải đường thủy | 283 | 290 | 2.879 | 107,4 | 110,3 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **291.926** | **298.458** | **2.822.027** | **114,9** | **115,8** |
| Vận tải đường bộ | 275.823 | 281.911 | 2.665.037 | 115,0 | 116,1 |
| Vận tải đường thủy | 16.103 | 16.547 | 156.990 | 112,7 | 110,1 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **14.557** | **15.038** | **142.866** | **111,8** | **108,4** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2019** | **Ước tính tháng 10 năm 2019** | **10 tháng năm 2019** | **Tháng 10 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.533** | **2.579** | **23.893** | **113,2** | **110,5** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.533 | 2.579 | 23.893 | 113,2 | 110,5 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.440 | 2.485 | 22.937 | 113,5 | 110,5 |
| Đường sông | 93 | 94 | 956 | 105,7 | 109,9 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **115.799** | **117.808** | **1.077.137** | **114,1** | **109,9** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 115.799 | 117.808 | 1.077.137 | 114,1 | 109,9 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 115.705 | 117.712 | 1.076.183 | 114,1 | 110,0 |
| Đường sông | 94 | 96 | 954 | 106,2 | 109,6 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 9 năm 2019** | **Ước tính tháng 10 năm 2019** | **10 tháng năm 2019** | **Tháng 10 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 10 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.843** | **2.876** | **27.359** | **112,1** | **113,6** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.843 | 2.876 | 27.359 | 112,1 | 113,6 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.703 | 2.732 | 25.932 | 112,4 | 113,9 |
| Đường sông | 140 | 144 | 1.427 | 106,1 | 108,1 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **73.013** | **74.436** | **707.972** | **112,5** | **113,9** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 73.013 | 74.436 | 707.972 | 112,5 | 113,9 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 67.761 | 69.051 | 656.005 | 112,7 | 114,3 |
| Đường sông | 5.252 | 5.385 | 51.967 | 110,0 | 109,3 |