|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ số giá cước vận tải kho bãi quý I năm 2014** | | |
|  |  | Đơn vị tính: *%* |
|  | Quý I năm 2014 so với | |
|  | Quý I | Quý IV |
|  | năm 2013 | năm 2013 |
|  |  |  |
| **CHỈ SỐ CHUNG** | **102,56** | **101,36** |
| Vận tải hành khách | 103,11 | 101,97 |
| Vận tải hàng hóa | 101,87 | 100,74 |
| Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải | 103,72 | 101,99 |
| Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ | 103,97 | 102,14 |
| Vận tải đường sắt | 105,24 | 103,80 |
| Vận tải đường bộ và xe buýt | 103,75 | 101,98 |
| Dịch vụ vận tải đường thủy | 101,74 | 101,03 |
| Dịch vụ vận tải đường hàng không | 100,00 | 100,00 |
| Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải | 103,72 | 101,99 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |