**8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 và 9 tháng năm 2018**

*Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Thực hiện tháng 8 năm 2018** | **Ước tính tháng 9 năm 2018** | **Cộng dồn 9 tháng năm 2018** | **So với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tháng 9 năm 2018** | **9 tháng năm 2018** |
| **Tổng số** | **344.956** | **354.762** | **3.129.817** | **113,54** | **113,56** |
| Vận tải hành khách | 95.725 | 97.119 | 835.657 | 108,66 | 106,90 |
|  | Đường bộ | 95.315 | 96.705 | 832.117 | 108,65 | 106,90 |
|  | Đường sắt | - | - | - | - | - |
|  | Đường thủy | 410 | 414 | 3.540 | 111,59 | 108,58 |
|  | Đường hàng không | - | - | - | - | - |
| Vận tải hàng hóa | 235.734 | 243.806 | 2.179.417 | 115,36 | 116,52 |
|  | Đường bộ | 221.810 | 229.421 | 2.052.539 | 115,71 | 116,60 |
|  | Đường sắt | - | - | - | - | - |
|  | Đường thủy | 13.924 | 14.385 | 126.878 | 110,06 | 115,21 |
|  | Đường hàng không | - | - | - | - | - |
| Dịch vụ hỗ trợ vận tải | 13.497 | 13.837 | 114.743 | 117,90 | 110,20 |
|  | Bốc xếp |  |  |  |  |  |
|  | Kho bãi |  |  |  |  |  |
|  | Hoạt động khác |  |  |  |  |  |