**7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Thực hiện tháng 10 năm 2018 (Triệu đồng)** | **Ước tính tháng 11 năm 2018 (Triệu đồng)** | **11 tháng năm 2018 (Triệu đồng)** | **Tháng 11 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)** |  **Cộng dồn 11 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)**  |
| **Tổng số** | **134.280,2** | **136.697,2** | **1.458.129,4** | **108,54** | **108,56** |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Nhà nước | - | - | - | - | - |
| Ngoài Nhà nước | 134.280,2 | 136.697,2 | 1.458.129,4 | 108,54 | 108,56 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
| **Phân theo loại hình kinh tế** |  |  |  |  |  |
| Dịch vụ lưu trú | 6.816,0 | 6.938,7 | 71.071,9 | 103,70 | 104,72 |
| Dịch vụ ăn uống | 125.769,2 | 128.124,5 | 1.364.430,0 | 108,93 | 108,74 |
| Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch | 1.695,0 | 1.634,0 | 22.627,5 | 100,68 | 110,65 |