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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2019** | **Ước tính tháng 11 năm 2019** | **11 tháng năm 2019** | **Tháng 11 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **427.035** | **437.611** | **4.471.533** | **113,6** | **114,9** |
| **- Vận tải hành khách** | **112.325** | **114.358** | **1.182.173** | **113,5** | **114,3** |
| Vận tải đường bộ | 112.041 | 114.068 | 1.179.009 | 113,5 | 114,3 |
| Vận tải đường thủy | 284 | 290 | 3.164 | 105,5 | 109,6 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **299.509** | **307.749** | **3.130.826** | **113,9** | **115,6** |
| Vận tải đường bộ | 283.129 | 291.024 | 2.957.279 | 114,1 | 115,9 |
| Vận tải đường thủy | 16.380 | 16.725 | 173.547 | 110,9 | 110,0 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **15.201** | **15.504** | **158.534** | **109,4** | **108,6** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2019** | **Ước tính tháng 11 năm 2019** | **11 tháng năm 2019** | **Tháng 11 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  | **1.893** | **5.738** | 104,1 | 104,7 |
| **Tổng số** | **2.578** | **2.621** | **26.511** | **112,4** | **110,7** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.578 | 2.621 | 26.511 | 112,4 | 110,7 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.484 | 2.526 | 25.461 | 112,8 | 110,7 |
| Đường sông | 94 | 95 | 1.050 | 104,1 | 109,2 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **116.871** | **118.942** | **1.195.142** | **112,5** | **110,2** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 116.871 | 118.942 | 1.195.142 | 112,5 | 110,2 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 116.777 | 118.846 | 1.194.094 | 112,5 | 110,2 |
| Đường sông | 94 | 96 | 1.048 | 104,4 | 108,9 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2019** | **Ước tính tháng 11 năm 2019** | **11 tháng năm 2019** | **Tháng 11 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.914** | **2.992** | **30.389** | **112,1** | **113,6** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.914 | 2.992 | 30.389 | 112,1 | 113,6 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.772 | 2.846 | 28.818 | 112,5 | 113,9 |
| Đường sông | 142 | 146 | 1.571 | 104,2 | 107,6 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **75.696** | **77.365** | **786.597** | **112,4** | **113,9** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 75.696 | 77.365 | 786.597 | 112,4 | 113,9 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 70.355 | 71.918 | 729.229 | 112,8 | 114,4 |
| Đường sông | 5.341 | 5.447 | 57.368 | 108,3 | 109,1 |