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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2019 (Tr.đồng)** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm 2018 (%)** |
| **Tổng số** | **417.128,0** | **115,89** |
| **- Vận tải hành khách** | **105.172,0** | **114,97** |
| Vận tải đường bộ | 104.742,0 | 114,96 |
| Vận tải đường thủy | 430,0 | 116,85 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **296.124,0** | **115,58** |
| Vận tải đường bộ | 279.956,0 | 116,05 |
| Vận tải đường thủy | 16.168,0 | 108,04 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **15.832,0** | **129,28** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2019** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm 2018 (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000 hành khách** |  |  |
| **Tổng số** | **2.479** | **115,32** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
| Nhà nước |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.479 | 115,32 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
| Đường bộ | 2.336 | 115,22 |
| Đường sông | 143 | 117,01 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000HK.Km** |  |  |
| **Tổng số** | **110.386** | **114,56** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
| Nhà nước |  |  |
| Ngoài nhà nước | 110.386 | 114,56 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
| Đường bộ | 110.244 | 114,56 |
| Đường sông | 142 | 116,21 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2019** | **Tháng 1 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm 2018 (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |
| **Tổng số** | **2.886** | **115,27** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
| Nhà nước |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.886 | 115,27 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
| Đường bộ | 2.753 | 115,68 |
| Đường sông | 133 | 107,27 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |
| **Tổng số** | **75.316** | **115,77** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
| Nhà nước |  |  |
| Ngoài nhà nước | 75.316 | 115,77 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
| Đường bộ | 69.883 | 116,37 |
| Đường sông | 5.433 | 108,48 |