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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020 (Triệu đồng)** | **Ước thực hiên tháng 5 năm 2020 (Triệu đồng)** | **5 tháng năm 2020 (Triệu đồng)** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **209.925** | **287.275** | **1.720.364** | **68,9** | **83,0** |
| **- Vận tải hành khách** | **12.462** | **43.340** | **325.592** | **41,8** | **62,2** |
| Vận tải đường bộ | 12.430 | 43.260 | 324.676 | 41,9 | 62,1 |
| Vận tải đường thủy | 32 | 80 | 916 | 27,5 | 63,6 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **189.600** | **231.366** | **1.331.622** | **78,1** | **90,9** |
| Vận tải đường bộ | 178.300 | 218.608 | 1.257.449 | 77,8 | 90,7 |
| Vận tải đường thủy | 11.300 | 12.758 | 74.173 | 82,3 | 93,7 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **7.863** | **12.569** | **63.150** | **74,1** | **76,5** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020** | **5 tháng năm 2020** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách - 1000 HK** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **263** | **913** | **7.235** | **39,4** | **61,7** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 263 | 913 | 7.235 | 39,4 | 61,7 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 253 | 889 | 6.938 | 40,0 | 61,7 |
|  | Đường sông | 10 | 24 | 297 | 25,1 | 61,9 |
| **B. Luân chuyển hành khách - 1000 HK.km** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **12.390** | **42.412** | **324.178** | **40,7** | **61,5** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 12.390 | 42.412 | 324.178 | 40,7 | 61,5 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 12.379 | 42.385 | 323.876 | 40,7 | 61,5 |
|  | Đường sông | 11 | 27 | 302 | 27,4 | 62,9 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 4 năm 2020** | **Ước thực hiện tháng 5 năm 2020** | **5 tháng năm 2020** | **Tháng 5 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 5 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **1.758** | **2.152** | **12.591** | **74,7** | **88,6** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 1.758 | 2.152 | 12.591 | 74,7 | 88,6 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 1.658 | 2.038 | 11.922 | 74,4 | 88,5 |
|  | Đường sông | 100 | 114 | 669 | 79,4 | 91,2 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** | **47.230** | **57.553** | **331.657** | **77,2** | **89,9** |
|  | ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
|  | Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | Ngoài nhà nước | 47.230 | 57.553 | 331.657 | 77,2 | 89,9 |
|  | Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
|  | ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
|  | Đường bộ | 43.509 | 53.350 | 307.134 | 76,9 | 89,7 |
|  | Đường sông | 3.721 | 4.203 | 24.523 | 81,3 | 92,9 |