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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ước tính tháng 1 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 1 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm 2019 (%)** |
| **Tổng số** | **466.704** | **115,9** |
| **- Vận tải hành khách** | **115.489** | **116,8** |
| Vận tải đường bộ | 115.226 | 116,9 |
| Vận tải đường thủy | 263 | 93,4 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **335.373** | **115,6** |
| Vận tải đường bộ | 317.124 | 115,6 |
| Vận tải đường thủy | 18.249 | 114,7 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **15.842** | **115,4** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ước tính  tháng 1 năm 2020** | **Tháng 1 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm 2019 (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000 hành khách** | |  |  |
|  | **Tổng số** | **2.601** | **115,4** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 2.601 | 115,4 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
|  | Đường bộ | 2.515 | 116,4 |
|  | Đường sông | 86 | 91,0 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000HK.Km** | |  |  |
|  | **Tổng số** | **118.126** | **115,7** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 118.126 | 115,7 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
|  | Đường bộ | 118.038 | 115,7 |
|  | Đường sông | 88 | 93,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ước tính  tháng 1 năm 2020** | **Tháng 1 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm 2019 ( %)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** | |  |  |
|  | **Tổng số** | **3.196** | **114,6** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 3.196 | 114,6 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
|  | Đường bộ | 3.032 | 114,8 |
|  | Đường sông | 164 | 111,4 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** | |  |  |
|  | **Tổng số** | **82.810** | **113,4** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 82.810 | 113,4 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |
|  | Đường bộ | 76.874 | 113,5 |
|  | Đường sông | 5.936 | 111,9 |