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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2019** | **Ước tính tháng 7** **Năm 2019** | **7 tháng** **năm 2019** | **Tháng 7 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **405,302** | **412,360** | **2,783,409** | **115.2** | **115.2** |
| **- Vận tải hành khách** | **105,293** | **106,652** | **735,786** | **113.8** | **114.5** |
| Vận tải đường bộ | 105,000 | 106,357 | 733,759 | 113.9 | 114.5 |
| Vận tải đường thủy | 293 | 295 | 2,027 | 111.7 | 112.1 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **285,569** | **291,139** | **1,948,931** | **116.3** | **115.9** |
| Vận tải đường bộ | 269,873 | 275,198 | 1,840,694 | 116.6 | 116.4 |
| Vận tải đường thủy | 15,696 | 15,941 | 108,237 | 110.5 | 108.8 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **14,440** | **14,569** | **98,692** | **105.2** | **108.2** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2019** | **Ước tính tháng 7 năm 2019** | **7 tháng năm 2019** | **Tháng 7 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2,356** | **2,386** | **16,367** | **110.0** | **109.9** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2,356 | 2,386 | 16,367 | 110.0 | 109.9 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2,258 | 2,288 | 15,691 | 109.9 | 109.8 |
| Đường sông | 98 | 98 | 676 | 111.9 | 112.1 |
| **B. Luân chuyển hành khách - 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **105,868** | **107,241** | **733,163** | **109.2** | **108.8** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 105,868 | 107,241 | 733,163 | 109.2 | 108.8 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 105,770 | 107,143 | 732,487 | 109.2 | 108.8 |
| Đường sông | 98 | 98 | 676 | 111.9 | 112.1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2019** | **Ước tính tháng 7 năm 2019** | **7 tháng năm 2019** | **Tháng 7 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2,776** | **2,829** | **18,909** | **114.5** | **113.8** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2,776 | 2,829 | 18,909 | 114.5 | 113.8 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2,631 | 2,682 | 17,907 | 114.7 | 114.1 |
| Đường sông | 145 | 147 | 1,002 | 110.5 | 108.7 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **71,861** | **73,227** | **490,430** | **114.8** | **114.4** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 71,861 | 73,227 | 490,430 | 114.8 | 114.4 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 66,627 | 67,912 | 454,347 | 115.1 | 114.9 |
| Đường sông | 5,234 | 5,315 | 36,083 | 110.5 | 108.8 |