**7. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2019 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 5 năm 2019 (Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2019 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **130.522,4** | **132.608,5** | **697.982,8** | **108,4** | **109,0** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài Nhà nước | 130.522,4 | 132.608,5 | 697.982,8 | 108,4 | 109,0 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Dịch vụ lưu trú | 6.332,9 | 6.536,7 | 34.562,6 | 106,2 | 106,9 |
| Dịch vụ ăn uống | 124.189,5 | 126.071,8 | 663.420,2 | 108,5 | 109,1 |