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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 3 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiên tháng 4 năm 2020 (Triệu đồng)** | **4 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **303.598** | **208.531** | **1.431.694** | **50,8** | **86,5** |
| **- Vận tải hành khách** | **44.937** | **8.492** | **278.280** | **8,2** | **66,2** |
| Vận tải đường bộ | 44.754 | 8.469 | 277.454 | 8,2 | 66,2 |
| Vận tải đường thủy | 183 | 23 | 826 | 7,8 | 72,0 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **248.040** | **192.282** | **1.102.938** | **66,2** | **94,3** |
| Vận tải đường bộ | 234.101 | 181.143 | 1.041.684 | 65,9 | 94,2 |
| Vận tải đường thủy | 13.939 | 11.139 | 61.254 | 69,9 | 96,2 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **10.621** | **7.757** | **50.476** | **46,6** | **76,9** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 3 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2020** | **4 tháng năm 2020** | **Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách - 1000 HK** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **1.036** | **206** | **6.265** | **8,9** | **66,6** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 1.036 | 206 | 6.265 | 8,9 | 66,6 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 978 | 199 | 5.995 | 9,0 | 66,4 |
| Đường sông | 58 | 7 | 270 | 7,4 | 70,6 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **42.607** | **7.889** | **277.266** | **7,6** | **65,5** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 42.607 | 7.889 | 277.266 | 7,6 | 65,5 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 42.547 | 7.882 | 276.994 | 7,6 | 65,5 |
| Đường sông | 60 | 7 | 272 | 7,6 | 71,1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 3 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 4 năm 2020** | **4 tháng năm 2020** | **Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.333** | **1.817** | **10.499** | **64,3** | **92,7** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.333 | 1.817 | 10.499 | 64,3 | 92,7 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.212 | 1.720 | 9.948 | 64,3 | 92,6 |
| Đường sông | 121 | 97 | 551 | 65,4 | 93,4 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **61.948** | **48.079** | **274.954** | **65,8** | **93,5** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 61.948 | 48.079 | 274.954 | 65,8 | 93,5 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 57.383 | 44.431 | 254.708 | 65,5 | 93,3 |
| Đường sông | 4.565 | 3.648 | 20.246 | 68,7 | 95,4 |