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

*Triệu đồng; %*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018** | **Ước tính tháng 11 năm 2018** | **11 tháng năm 2018** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **367.271** | **380.539** | **3.878.085** | **112,92** | **113,56** |
| **- Vận tải hành khách** | **98.831** | **100.976** | **1.035.768** | **111,53** | **107,69** |
| Vận tải đường bộ | 98.405 | 100.542 | 1.031.366 | 111,52 | 107,68 |
| Vận tải đường thủy | 426 | 434 | 4.402 | 115,92 | 109,83 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **253.879** | **264.478** | **2.697.842** | **112,77** | **116,03** |
| Vận tải đường bộ | 238.925 | 249.045 | 2.540.513 | 113,10 | 116,16 |
| Vận tải đường thủy | 14.954 | 15.433 | 157.329 | 107,70 | 113,91 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **14.561** | **15.085** | **144.475** | **126,26** | **112,96** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018** | **Ước tính tháng 11 năm 2018** | **11 tháng năm 2018** | **Tháng 11 năm 2018 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  | **1.893** | **5.738** | 104,1 | 104,7 |
| **Tổng số** | **2.341** | **2.392** | **24.484** | **112,61** | **107,81** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.341 | 2.392 | 24.484 | 112,61 | 107,81 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.204 | 2.252 | 23.029 | 112,18 | 107,69 |
| Đường sông | 137 | 140 | 1.455 | 120,16 | 109,79 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  | #DIV/0! |  |
| **Tổng số** | **103.157,0** | **105.399,0** | **1.086.361** | **112,26** | **107,63** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 103.157,0 | 105.399,0 | 1.086.361 | 112,26 | 107,63 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 103.019,0 | 105.259,0 | 1.084.903 | 112,25 | 107,63 |
| Đường sông | 138,0 | 140,0 | 1.458 | 120,17 | 109,88 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018** | **Ước tính tháng 11 năm 2018** | **11 tháng năm 2018** | **Tháng 11 năm 2018 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.590** | **2.699** | **26.655** | **108,63** | **116,06** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.590 | 2.699 | 26.655 | 108,63 | 116,06 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.378 | 2.481 | 25.164 | 112,21 | 116,18 |
| Đường sông | 212 | 218 | 1.491 | 79,68 | 114,04 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **103.157** | **67.587** | **684.899** | **111,66** | **115,96** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 103.157 | 67.587 | 684.899 | 111,66 | 115,96 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 103.019 | 62.436 | 632.466 | 111,99 | 116,13 |
| Đường sông | 138 | 5.151 | 52.433 | 107,84 | 113,89 |