|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  |
| **Phụ lục I**  **SỐ LIỆU TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2021** | | | | | | | | | |
| *(Đính kèm công văn số* */TCHQ-VP ngày /12/2021 của Tổng cục Hải quan)* | | | | | | | | | |
| **Stt** | | | **Chỉ tiêu** | | | | **Tổng kim ngạch\*** |
| (A) | | | (B) | | | | (C) |
| **I** | | | **Xuất khẩu hàng hoá (XK)** | | | | |
| 1 | I.1 | | Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 11/2021 (Triệu USD) | | | | 29,900 |
| 2 | I.2 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 10/2021 (%) | | | | 3.6 |
| 3 | I.3 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 11/2020 (%) | | | | 18.5 |
| 4 | I.4 | | Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 (Triệu USD) | | | | 299,670 |
| 5 | I.5 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 so với 11 tháng/2020 (%) | | | | 17.5 |
| **II** | | | **Nhập khẩu hàng hoá (NK)** | | | | |
| 6 | II.1 | | Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2021 (Triệu USD) | | | | 29,800 |
| 7 | II.2 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 10/2021 (%) | | | | 14.0 |
| 8 | II.3 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 11/2020 (%) | | | | 20.8 |
| 9 | II.4 | | Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng/2021 (Triệu USD) | | | | 299,445 |
| 10 | II.5 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 11 tháng/2021 so với 11 tháng/2020 (%) | | | | 27.5 |
| **III** | | | **Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)** | | | | |
| 11 | III.1 | | Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2021 (Triệu USD) | | | | 59,700 |
| 12 | III.2 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 10/2021 (%) | | | | 8.5 |
| 13 | III.3 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 11/2021 so với tháng 11/2020 (%) | | | | 19.7 |
| 14 | III.4 | | Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng/2021 (Triệu USD) | | | | 599,115 |
| 15 | III.5 | | Tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng/2021 so với 11 tháng/2020 (%) | | | | 22.3 |
| **IV** | | | **Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)** | | | | |
| 16 | IV.1 | | Cán cân thương mại tháng 11/2021(Triệu USD) | | | | 100 |
| 18 | IV.3 | | Cán cân thương mại 11 tháng/2021 (Triệu USD) | | | | 225 |