|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Phụ lục II**

**CÁC MẶT HÀNG NHẬP 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** |
|  | **NHẬP KHẨU** | **USD** | 0 | **110.366.218.098** | **0** | **32,36** |
| 1 | Xăng dầu các loại | Tấn | 4.599.899 | 2.594.576.539 |  15,10  |  17,99  |
| 2 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 4.923.902 | 5.761.868.630 |  32,00  |  37,63  |
| 3 | Sắt thép các loại | Tấn | 12.655.207 | 7.301.484.986 |  32,30  |  41,00  |
| 4 | Kim loại thường khác | Tấn | 1.040.383 | 4.129.936.299 |  10,11  |  50,82  |
| 5 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 130.594 | 2.902.320.675 |  63,25  |  67,79  |
| 6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD |  | 18.315.803.738 |   |  30,54  |
| 7 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD |  | 3.619.089.290 |   |  30,56  |