**9. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 7 năm 2020** | **Ước tính tháng 8 năm 2020** | **8 tháng năm 2020** | **Tháng 8 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)** | **Cộng dồn 8 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **A. HÀNH KHÁCH** |  |  |  |  |  |
| ***I. Vận chuyển (Nghìn HK)*** | **1.503** | **1.466** | **11.462** | **60,9** | **60,7** |
| Đường sắt | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Đường biển | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Đường thủy nội địa | 29 | 29 | 379 | 30,6 | 49,4 |
| Đường bộ | 1.474 | 1.437 | 11.083 | 62,1 | 61,2 |
| Hàng không |  |  |  |  |  |
| ***II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km)*** | **72.295** | **70.531** | **529.844** | **64,6** | **62,3** |
| Đường sắt | - | - | - | - | - |
| Đường biển | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa | **32** | **31** | **391** | **33,1** | **51,1** |
| Đường bộ | ***72.263*** | 70.500 | 529.453 | 64,6 | 62,3 |
| Hàng không | - | - | - | - | - |
| **B. HÀNG HÓA** |  |  |  |  |  |
| ***I. Vận chuyển (Nghìn tấn)*** | ***2.897*** | ***3.104*** | ***21.082*** | **105,7** | **91,2** |
| Đường sắt | - | - | - | - | - |
| Đường biển | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa | 130 | 139 | 1.046 | 95,2 | 88,2 |
| Đường bộ | 2.767 | 2.965 | 20.036 | 106,2 | 91,4 |
| Hàng không | - | - | - | - | - |
| ***II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km)*** | **74.973** | **80.147** | **551.967** | **106,1** | **92,2** |
| Đường sắt | - | - | - | - | - |
| Đường biển | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa | 4.686 | 4.982 | 38.048 | 91,4 | 88,8 |
| Đường bộ | 70.287 | 75.165 | 513.919 | 107,2 | 92,5 |
| Hàng không | - | - | - | - | - |