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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2020** | **Ước tính tháng 7 năm 2020** | **7 tháng năm 2020** | **Tháng 7 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Tổng số** | **339.543** | **364.385** | **2.424.413** | **83,9** | **82,6** |
| **- Vận tải hành khách** | **60.836** | **70.447** | **458.099** | **65,4** | **62,2** |
| Vận tải đường bộ | 60.752 | 70.351 | 457.006 | 65,5 | 62,2 |
| Vận tải đường thủy | 84 | 96 | 1.093 | 33,2 | 54,1 |
| **- Vận tải hàng hóa** | **264.850** | **279.547** | **1.874.919** | **90,4** | **90,2** |
| Vận tải đường bộ | 252.245 | 266.260 | 1.775.740 | 91,0 | 90,3 |
| Vận tải đường thủy | 12.605 | 13.287 | 99.179 | 79,3 | 88,3 |
| **- Dịch vụ hỗ trợ vận tải** | **13.857** | **14.391** | **91.395** | **83,3** | **78,1** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2020** | **Ước tính tháng 7 năm 2020** | **7 tháng năm 2020** | **Tháng 7 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. Vận chuyển hành khách - 1000 HK** |  | **1.893** | **5.738** | 104,1 | 104,7 |
| **Tổng số** | **1.271** | **1.470** | **9.965** | **61,5** | **60,5** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 1.271 | 1.470 | 9.965 | 61,5 | 60,5 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 1.246 | 1.441 | 9.615 | 62,8 | 60,8 |
| Đường sông | 25 | 29 | 350 | 29,4 | 51,9 |
| **B. Luân chuyển hành khách- 1000 HK.km** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **61.108** | **70.735** | **457.753** | **65,3** | **61,7** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 61.108 | 70.735 | 457.753 | 65,3 | 61,7 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 61.081 | 70.704 | 457.394 | 65,3 | 61,7 |
| Đường sông | 27 | 31 | 359 | 33,2 | 53,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 6 năm 2020** | **Ước tính tháng 7 năm 2020** | **7 tháng năm 2020** | **Tháng 7 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn** |  |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **2.496** | **2.634** | **17.715** | **87,7** | **87,8** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 2.496 | 2.634 | 17.715 | 87,7 | 87,8 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 2.382 | 2.514 | 16.818 | 88,3 | 87,9 |
| Đường sông | 114 | 120 | 897 | 77,6 | 86,2 |
| **B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km** |  |  |  |  |
| **Tổng số** | **65.497** | **69.126** | **465.972** | **89,2** | **89,1** |
| ***Phân theo loại hình kinh tế*** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước |  |  |  |  |  |
| Ngoài nhà nước | 65.497 | 69.126 | 465.972 | 89,2 | 89,1 |
| Khu vực đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |
| ***Phân theo ngành vận tải*** |  |  |  |  |  |
| Đường bộ | 61.354 | 64.759 | 433.226 | 90,1 | 89,2 |
| Đường sông | 4.143 | 4.367 | 32.746 | 78,6 | 87,5 |