**Phụ lục II**

**TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

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

*của Tổng cục Hải quan)*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **Lượng** | **Trị giá (USD)** | **Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)** |
| **Lượng** | **Trị giá** |
|  | **XUẤT KHẨU** |  |  |  **6.524.181.213,02**  |  |  **24,53**  |
| 1 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn |  3.342.976,80  |  155.200.136,24  |  19,24  | - 20,05  |
| 2 | Clanhke và xi măng | Tấn |  27.517.103,30  |  993.364.769,09  |  23,95  |  33,80  |
| 3 | Dầu thô | Tấn |  3.005.328,80  |  1.699.211.834,41  | -31,45  |  15,99  |

**II. SỐ LIỆU SƠ BỘ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

*(Số liệu thực tế đến ngày 24/11/2021 và ước tính các ngày còn lại của tháng 11)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhóm/mặt hàng chủ yếu**  | **Đơn vị tính** | **Tháng 11/2021** | **So sánh với tháng trước (%)** | **11 tháng/2021** | **So sánh với cùng kỳ năm trước (%)** |
|
| **Lượng**  | **Trị giá (Triệu USD)** | **Lượng**  | **Trị giá** | **Lượng**  | **Trị giá (Triệu USD)** | **Lượng**  | **Trị giá** |
| **TỔNG TRỊ GIÁ** | **Triệu USD** |  | **29,900** |  | **3.6** |  | **299,670** |  | **17.5** |
| **Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài** | **Triệu USD** |  | **21,500** |  | **4.0** |  | **218,993** |  | **20.0** |
| 1 | Hàng thủy sản | Triệu USD |   | 880 |   | -1.0 |   | 7,954 |   | 3.5 |
| 2 | Hàng rau quả | Triệu USD |   | 260 |   | 7.7 |   | 3,251 |   | 8.6 |
| 3 | Hạt điều | Nghìn tấn | 50 | 326 | -5.8 | -7.0 | 531 | 3,339 | 14.3 | 14.6 |
| 4 | Cà phê | Nghìn tấn | 78 | 181 | -21.4 | -16.5 | 1,364 | 2,634 | -4.4 | 5.9 |
| 5 | Chè | Nghìn tấn | 11 | 19 | -16.7 | -18.1 | 116 | 195 | -6.4 | -2.3 |
| 6 | Hạt tiêu | Nghìn tấn | 17 | 77 | 1.4 | 5.7 | 247 | 868 | -6.7 | 44.0 |
| 7 | Gạo | Nghìn tấn | 563 | 297 | -8.9 | -7.6 | 5,746 | 3,035 | 0.8 | 7.3 |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | Nghìn tấn | 282 | 132 | 54.1 | 62.0 | 2,619 | 1,070 | 7.9 | 23.0 |
| 9 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | Triệu USD |   | 72 |   | 17.0 |   | 666 |   | -0.4 |
| 10 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu  | Triệu USD |   | 95 |   | 20.3 |   | 954 |   | 32.0 |
| 11 | Quặng và khoáng sản khác | Nghìn tấn | 270 | 19 | -33.3 | -1.1 | 3,554 | 189 | 18.4 | -9.3 |
| 12 | Clanke và xi măng | Nghìn tấn | 5,530 | 233 | 30.3 | 40.6 | 43,014 | 1,671 | 23.5 | 28.4 |
| 13 | Than đá | Nghìn tấn | 260.0 | 45.5 | 177.7 | 181.6 | 1,714 | 229 | 150.4 | 147.3 |
| 14 | Dầu thô | Nghìn tấn | 350 | 240 | -18.6 | -12.6 | 3,014 | 1,691 | -31.4 | 14.9 |
| 15 | Xăng dầu các loại | Nghìn tấn | 200 | 143 | 43.2 | 50.7 | 2,167 | 1,303 | 3.7 | 48.3 |
| 16 | Hóa chất | Triệu USD |   | 290 |   | 11.2 |   | 2,206 |   | 39.5 |
| 17 | Sản phẩm hóa chất | Triệu USD |   | 180 |   | -3.4 |   | 1,754 |   | 32.5 |
| 18 | Phân bón các loại | Nghìn tấn | 130 | 63 | 20.4 | 35.2 | 1,195 | 442 | 10.6 | 40.2 |
| 19 | Chất dẻo nguyên liệu | Nghìn tấn | 140 | 208 | -1.7 | -3.9 | 1,526 | 2,072 | 15.0 | 69.3 |
| 20 | Sản phẩm từ chất dẻo | Triệu USD |   | 440 |   | 7.7 |   | 4,415 |   | 34.2 |
| 21 | Cao su | Nghìn tấn | 210 | 354 | 2.6 | 4.4 | 1,703 | 2,844 | 11.7 | 40.5 |
| 22 | Sản phẩm từ cao su | Triệu USD |   | 85 |   | 15.7 |   | 1,047 |   | 28.7 |
| 23 | Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | Triệu USD |   | 240 |   | 27.1 |   | 2,663 |   | -5.4 |
| 24 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | Triệu USD |   | 70 |   | 2.5 |   | 771 |   | 42.2 |
| 25 | Gỗ và sản phẩm gỗ | Triệu USD |   | 1,150 |   | 20.9 |   | 13,235 |   | 20.0 |
| 26 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | Triệu USD |   | 180 |   | 17.5 |   | 1,551 |   | 21.0 |
| 27 | Xơ, sợi dệt các loại | Nghìn tấn | 150 | 484 | 1.3 | 3.3 | 1,761 | 5,049 | 13.3 | 52.4 |
| 28 | Hàng dệt, may | Triệu USD |   | 2,800 |   | 5.9 |   | 28,891 |   | 7.1 |
| 29 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | Triệu USD |   | 60 |   | -17.9 |   | 709 |   | 74.3 |
| 30 | Giày dép các loại | Triệu USD |   | 1,300 |   | 38.7 |   | 15,544 |   | 3.3 |
| 31 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | Triệu USD |   | 190 |   | 29.4 |   | 1,779 |   | 17.7 |
| 32 | Sản phẩm gốm, sứ | Triệu USD |   | 60 |   | 24.7 |   | 601 |   | 16.3 |
| 33 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | Triệu USD |   | 95 |   | -7.1 |   | 1,041 |   | 30.6 |
| 34 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | Triệu USD |   | 90 |   | 33.7 |   | 742 |   | -71.6 |
| 35 | Sắt thép các loại | Nghìn tấn | 1,150 | 1,159 | -5.7 | -6.0 | 12,220 | 10,814 | 37.1 | 129.8 |
| 36 | Sản phẩm từ sắt thép | Triệu USD |   | 310 |   | -11.3 |   | 3,529 |   | 27.9 |
| 37 | Kim loại thường khác và sản phẩm | Triệu USD |   | 330 |   | 7.5 |   | 3,320 |   | 36.7 |
| 38 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | Triệu USD |   | 4,200 |   | -0.4 |   | 45,054 |   | 11.88 |
| 39 | Điện thoại các loại và linh kiện | Triệu USD |   | 5,400 |   | -2.9 |   | 51,974 |   | 11.6 |
| 40 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | Triệu USD |   | 650 |   | -1.9 |   | 4,571 |   | 55.2 |
| 41 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | Triệu USD |   | 3,700 |   | 1.8 |   | 33,600 |   | 39.8 |
| 42 | Dây điện và dây cáp điện | Triệu USD |   | 290 |   | 2.4 |   | 2,778 |   | 27.7 |
| 43 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | Triệu USD |   | 800 |   | 7.3 |   | 9,385 |   | 14.3 |
| 44 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ khác | Triệu USD |   | 235 |   | 27.5 |   | 2,532 |   | 13.6 |
| 45 | Đồ chơi dụng cụ thể thao và bộ phận | Triệu USD |   | 280 |   | 9.9 |   | 2,592 |   | -0.7 |
| 46 | Hàng hóa khác | Triệu USD |   | 1,186 |   | 3.0 |   | 13,115 |   | 3.6 |