**Phụ lục I**

**CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CÓ THUẾ CHỦ YẾU**

*(Đính kèm công văn số /TCHQ-VP ngày /11/2021*

*của Tổng cục Hải quan)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **Lượng** | **Trị giá (USD)** | **Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Lượng** | **Trị giá** |
|  | **XUẤT KHẨU** |  | 0 | **5.646.109.818** | **0** |  **17,36**  |
| 1 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 3.487.052 | 144.332.535 |  31,17  | -18,63 |
| 2 | Clanhke và xi măng | Tấn | 28.649.285 | 890.786.094 |  39,70  |  30,60  |
| 3 | Dầu thô | Tấn | 2.869.269 | 1.359.467.651 | -30,58 | -2,60 |