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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2021 (Triệu đồng)** | **Tháng 1 năm 2021 so với tháng cùng kỳ năm 2020 (%)** |
| **TỔNG SỐ** | **545.088,3** | **107,7** |
| **Vận tải hành khách** | **97.325,3** | **83,7** |
| Đường sắt |  |  |
| Đường biển |  |  |
| Đường thủy nội địa | **117,0** | **37,7** |
| Đường bộ | 97.208,3 | 88,8 |
| Hàng không |  |  |
| **Vận tải hàng hóa** | **431.071,6** | **116,0** |
| Đường sắt |  |  |
| Đường biển |  |  |
| Đường thủy nội địa | 16.140,0 | 103,9 |
| Đường bộ | 414.931,6 | 116,6 |
| Hàng không |  |  |
| **Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | 16.691,4 | 90,3 |