**Chỉ số giá cước vận tải kho bãi quý III năm 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị tính: ***%*** |
|   | Quý III năm 2013 so với | 9 tháng năm  |
|  | Quý III  | Quý II | 2013 so với |
|  | năm 2012 | năm 2013 | cùng kỳ |
|  |   |   |  năm 2012 |
|  |  |  |  |
| **CHỈ SỐ CHUNG**  | **106,45** | **100,33** | **107,24** |
| Vận tải hành khách  | 107,51 | 100,33 | 107,24 |
| Vận tải hàng hóa  | 105,05 | 100,63 | 108,29 |
| Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải | 108,50 | 100,14 | 105,47 |
| ***Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ*** | ***108,97*** | ***100,19*** | ***109,66*** |
| Vận tải đường sắt | 106,67 | 99,90 | 109,61 |
| Vận tải đường bộ và xe buýt | 109,20 | 100,69 | 109,73 |
| ***Dịch vụ vận tải đường thủy*** | ***102,24*** | ***100,12*** | ***102,91*** |
| Vận tải đường ven biển và viễn dương | 100,44 | 99,87 | 101,97 |
| Vận tải đường thủy nội địa | 104,20 | 101,16 | 105,08 |
| ***Dịch vụ vận tải đường hàng không***  | ***103,99*** | ***100,00*** | ***104,16*** |
| ***Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải*** | ***108,50*** | ***100,19*** | ***110,58*** |
|   |   |   |   |