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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 11 năm 2020 (Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 11 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **TỔNG SỐ** | **493.083** | **507.790** | **4.364.852** | **110,10** | **92,60** |
| **Vận tải hành khách** | **83.664** | **88.658** | **783.369** | **77,40** | **66,30** |
| Đường sắt | - | - | - | - | - |
| Đường biển | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa | 108 | 114 | 1.516 | 44,80 | 48,50 |
| Đường bộ | 83.556 | 88.544 | 781.853 | 77,50 | 66,30 |
| Hàng không | - | - | - | - | - |
| **Vận tải hàng hóa** | **393.985** | **403.266** | **3.429.107** | **122,70** | **102,60** |
| Đường sắt | - | - | - | - | - |
| Đường biển | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa | 17.574 | 17.938 | 168.627 | 102,1 | 93,5 |
| Đường bộ | 376.411 | 385.328 | 3.260.480 | 123,8 | 103,1 |
| Hàng không | - | - | - | - | - |
| **Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **15.434** | **15.866** | **152.376** | **87,7** | **81,2** |