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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiện tháng 2 năm 2020 (Triệu đồng)** | **2 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **2 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **480.876** | **440.076** | **920.952** | **106,4** | **109,8** |
| **- Vận tải hành khách** | **116.221** | **110.135** | **226.356** | **95,3** | **105,6** |
| Vận tải đường bộ | 115.911 | 109.828 | 225.739 | 95,3 | 105,6 |
| Vận tải đường thủy | 310 | 307 | 617 | 107,0 | 108,4 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **347.878** | **313.378** | **661.256** | **111,1** | **111,7** |
| Vận tải đường bộ | 328.978 | 296.579 | 625.557 | 111,2 | 111,7 |
| Vận tải đường thủy | 18.900 | 16.799 | 35.699 | 108,5 | 111,3 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **16.777** | **16.563** | **33.340** | **103,7** | **103,3** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2020** | **Ước tính tháng 2 năm 2020** | **2 tháng năm 2020** | **Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách - 1000 HK** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **2.595** | **2.465** | **5.060** | **95,1** | **105,1** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 2.595 | 2.465 | 5.060 | 95,1 | 105,1 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 2.493 | 2364 | 4.857 | 94,7 | 105,0 |
|  | Đường sông | 102 | 101 | 203 | 105,9 | 107,4 |
| **B. Luân chuyển hành khách - 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **117.080** | **110.881** | **227.961** | **95,0** | **105,2** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 117.080 | 110.881 | 227.961 | 95,0 | 105,2 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 116.978 | 110.780 | 227.758 | 95,0 | 105,2 |
|  | Đường sông | 102 | 101 | 203 | 105,9 | 107,4 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 1 năm 2020** | **Ước tính tháng 2 năm 2020** | **2 tháng năm 2020** | **Tháng 2 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 2 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **3.330** | **3.000** | **6.330** | **109,3** | **110,6** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 3.330 | 3.000 | 6.330 | 109,3 | 110,6 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 3.156 | 2.845 | **6.001** | 109,4 | 110,6 |
|  | Đường sông | 174 | 155 | **329** | 108,0 | 110,7 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  | **-** |  |  |
|  | **Tổng số** | **87.206** | **78.533** | **165.739** | **110,6** | **111,3** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 87.206 | 78.533 | 165.739 | 110,6 | 111,3 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 80.936 | 72.960 | 153.896 | 110,8 | 111,3 |
|  | Đường sông | 6.270 | 5.573 | 11.843 | 108,0 | 110,8 |