**8. DOANH THU VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2 năm 2018** | **Ước tính  tháng 3 năm 2018** | **3 tháng năm 2018** | **Tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **342.162,1** | **343.735,2** | **1.045.833,7** | **118,06** | **116,03** |
| **- Vận tải hành khách** | **93.142,1** | **91.273,3** | **275.896,4** | **107,07** | **108,54** |
| Vận tải đường bộ | 92.766,9 | 90.905,8 | 274.785,4 | 107,09 | 108,56 |
| Vận tải đường thủy | 375,2 | 367,5 | 1.111,0 | 103,23 | 104,26 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **237.413,6** | **240.739,6** | **734.362,3** | **118,08** | **119,78** |
| Vận tải đường bộ | 223.493,8 | 226.478,1 | 691.216,8 | 117,95 | 119,46 |
| Vận tải đường thủy | 13.919,8 | 14.261,5 | 43.145,5 | 120,27 | 125,15 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **11.606,4** | **11.722,3** | **35.575,0** | **575,07** | **104,40** |

**8.1. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2 năm 2018** | **Ước tính  tháng 3 năm 2018** | **3 tháng năm 2018** | **Tháng 3 năm 2018 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.182,4** | **2.138,9** | **6.470,6** | **106,89** | **108,13** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.182,4 | 2.138,9 | 6.470,6 | 106,89 | 108,13 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.057,8 | 2.016,9 | 6.101,7 | 107,15 | 108,37 |
| Đường sông | 124,6 | 122,0 | 368,9 | 102,78 | 104,39 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **97.831,8** | **95.858,6** | **290.043,3** | **107,08** | **108,60** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 97.831,8 | 95.858,6 | 290.043,3 | 107,08 | 108,60 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 97.707,2 | 95.736,6 | 289.674,4 | 107,09 | 108,60 |
| Đường sông | 124,6 | 122,0 | 368,9 | 102,78 | 103,86 |

**8.2. VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 2 năm 2018** | **Ước tính  tháng 3 năm 2018** | **3 tháng năm 2018** | **Tháng 3 năm 2018 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **3 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.320,5** | **2.340,0** | **7.164,5** | **117,03** | **119,18** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.320,5 | 2.340,0 | 7.164,5 | 117,03 | 119,18 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.204,6 | 2.221,3 | 6.805,6 | 116,97 | 118,93 |
| Đường sông | 115,9 | 118,7 | 358,9 | 118,23 | 124,16 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **60.249,6** | **61.035,7** | **186.344,5** | **118,11** | **119,99** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 60.249,6 | 61.035,7 | 186.344,5 | 118,11 | 119,99 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 55.598,3 | 56.270,9 | 171.920,2 | 117,91 | 119,55 |
| Đường sông | 4.651,3 | 4.764,8 | 14.424,3 | 120,55 | 125,52 |