|  |
| --- |
|  |

**Phụ lục III**

**TÌNH HÌNH NHẬP 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 NHẬP KHẨU CÓ THUẾ CHỦ YẾU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN HÀNG** | **ĐVT** | **Lượng** | **Trị giá (USD)** | **Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)** | |
| **Lượng** | **Trị giá** |
|  | **NHẬP KHẨU** | **USD** | **-** | **121.364.795.079,77** |  | **29,68** |
| 1 | Xăng dầu các loại | Tấn | 5.088.455,80 | 2.961.135.231,99 | -16,21 | 23,99 |
| 2 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 4.049.998,20 | 6.332.136.296,47 | -0,75 | 36,60 |
| 3 | Sắt thép các loại | Tấn | 9.115.983,80 | 7.959.732.632,52 | -12,75 | 39,00 |
| 4 | Kim loại thường khác | Tấn | 1.115.711,00 | 4.457.888.279,38 | 7,07 | 45,75 |
| 5 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 143.387,00 | 3.216.082.268,56 | 55,72 | 61,07 |
| 6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD |  | 19.697.035.743,03 |  | 25,33 |
| 7 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD |  | 3.925.582.298,30 |  | 22,94 |

**II. SỐ LIỆU SƠ BỘ NHẬP 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** |  | **29,800** |  | **14.0** |  | **299,445** |  | **27.5** |
| **Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư  trực tiếp nước ngoài** | | **Triệu USD** |  | **19,600** |  | **14.7** |  | **196,139** |  | **29.9** |
| 1 | Hàng thủy sản | Triệu USD |  | 155 |  | 12.5 |  | 1,772 |  | 11.0 |
| 2 | Sữa và sản phẩm sữa | Triệu USD |  | 90 |  | -1.7 |  | 1,093 |  | 12.5 |
| 3 | Hàng rau quả | Triệu USD |  | 160 |  | 25.7 |  | 1,358 |  | 17.0 |
| 4 | Hạt điều | Nghìn Tấn | 130 | 180 | -9.9 | -10.8 | 2,808 | 4,079 | 115.0 | 153.0 |
| 5 | Lúa mì | Nghìn Tấn | 430 | 140 | 15.3 | 23.4 | 4,529 | 1,328 | 73.0 | 98.1 |
| 6 | Ngô | Nghìn Tấn | 980 | 298 | 19.5 | 26.8 | 9,484 | 2,704 | -14.4 | 23.2 |
| 7 | Đậu tương | Nghìn Tấn | 50 | 32 | -68.9 | -69.1 | 1,749 | 1,021 | 0.0 | 43.5 |
| 8 | Dầu mỡ động thực vật | Triệu USD |  | 140 |  | 20.0 |  | 1,167 |  | 44.0 |
| 9 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | Triệu USD |  | 60 |  | 22.0 |  | 429 |  | 29.5 |
| 10 | Chế phẩm thực phẩm khác | Triệu USD |  | 105 |  | 6.2 |  | 1,018 |  | 17.9 |
| 11 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | Triệu USD |  | 420 |  | 7.7 |  | 4,557 |  | 31.4 |
| 12 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | Triệu USD |  | 35 |  | 24.6 |  | 235 |  | 7.0 |
| 13 | Quặng và khoáng sản khác | Nghìn Tấn | 2,040 | 243 | 5.5 | 1.0 | 23,632 | 3,625 | 37.7 | 118.4 |
| 14 | Than đá | Nghìn Tấn | 1,400 | 302 | -34.9 | -18.7 | 33,060 | 3,815 | -34.9 | 9.2 |
| 15 | Dầu thô | Nghìn Tấn | 1,100 | 662 | - | - | 8,991 | 4,591 | -16.6 | 31.2 |
| 16 | Xăng dầu các loại | Nghìn Tấn | 560 | 410 | 15.8 | 19.4 | 6,326 | 3,691 | -15.2 | 25.4 |
| 17 | Khí đốt hóa lỏng | Nghìn Tấn | 250 | 221 | 70.4 | 76.8 | 1,870 | 1,295 | 13.2 | 72.4 |
| 18 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | Triệu USD |  | 120 |  | 46.4 |  | 1,069 |  | 33.9 |
| 19 | Hóa chất | Triệu USD |  | 640 |  | 15.0 |  | 6,764 |  | 51.9 |
| 20 | Sản phẩm hóa chất | Triệu USD |  | 650 |  | 14.7 |  | 6,970 |  | 36.7 |
| 21 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | Triệu USD |  | 50 |  | 77.5 |  | 390 |  | 3.9 |
| 22 | Dược phẩm | Triệu USD |  | 475 |  | -6.3 |  | 3,445 |  | 15.4 |
| 23 | Phân bón các loại | Nghìn Tấn | 340 | 127 | -9.7 | -14.2 | 4,145 | 1,274 | 20.1 | 48.9 |
| 24 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | Triệu USD |  | 90 |  | 25.6 |  | 937 |  | 15.7 |
| 25 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | Triệu USD |  | 80 |  | 16.9 |  | 798 |  | 24.9 |
| 26 | Chất dẻo nguyên liệu | Nghìn Tấn | 520 | 898 | 5.1 | 20.2 | 6,354 | 10,525 | 6.4 | 40.7 |
| 27 | Sản phẩm từ chất dẻo | Triệu USD |  | 720 |  | 20.1 |  | 7,252 |  | 11.0 |
| 28 | Cao su | Nghìn Tấn | 220 | 294 | 19.4 | 17.2 | 1,826 | 2,575 | 94.1 | 109.3 |
| 29 | Sản phẩm từ cao su | Triệu USD |  | 90 |  | 21.3 |  | 945 |  | 21.6 |
| 30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | Triệu USD |  | 220 |  | 9.9 |  | 2,700 |  | 19.7 |
| 31 | Giấy các loại | Nghìn Tấn | 165 | 162 | 18.3 | 18.9 | 2,041 | 1,910 | 10.7 | 27.2 |
| 32 | Sản phẩm từ giấy | Triệu USD |  | 95 |  | 15.9 |  | 906 |  | 21.9 |
| 33 | Bông các loại | Nghìn Tấn | 130 | 280 | 3.5 | 11.5 | 1,572 | 2,989 | 17.4 | 43.6 |
| 34 | Xơ, sợi dệt các loại | Nghìn Tấn | 95 | 223 | 29.7 | 22.4 | 982 | 2,295 | 5.2 | 28.3 |
| 35 | Vải các loại | Triệu USD |  | 1,300 |  | 18.0 |  | 12,917 |  | 21.3 |
| 36 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | Triệu USD |  | 540 |  | 23.0 |  | 5,725 |  | 18.9 |
| 37 | Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh | Triệu USD |  | 65 |  | -32.6 |  | 1,281 |  | 0.7 |
| 38 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | Triệu USD |  | 110 |  | -6.9 |  | 927 |  | 61.0 |
| 39 | Phế liệu sắt thép | Nghìn Tấn | 340 | 159 | -10.9 | -11.8 | 5,661 | 2,444 | 3.5 | 70.3 |
| 40 | Sắt thép các loại | Nghìn Tấn | 750 | 881 | -10.9 | -4.6 | 11,281 | 10,485 | -7.9 | 42.7 |
| 41 | Sản phẩm từ sắt thép | Triệu USD |  | 470 |  | 17.4 |  | 4,808 |  | 18.8 |
| 42 | Kim loại thường khác | Nghìn Tấn | 135 | 692 | 7.8 | 11.1 | 1,785 | 7,833 | 8.1 | 45.4 |
| 43 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | Triệu USD |  | 165 |  | 39.9 |  | 1,534 |  | 20.3 |
| 44 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | Triệu USD |  | 7,500 |  | 15.7 |  | 67,848 |  | 17.8 |
| 45 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | Triệu USD |  | 140 |  | 53.0 |  | 1,884 |  | 4.1 |
| 46 | Điện thoại các loại và linh kiện | Triệu USD |  | 2,200 |  | 9.7 |  | 19,014 |  | 30.5 |
| 47 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | Triệu USD |  | 350 |  | 109.0 |  | 2,073 |  | -7.8 |
| 48 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | Triệu USD |  | 3,700 |  | 4.0 |  | 42,092 |  | 27.1 |
| 49 | Dây điện và dây cáp điện | Triệu USD |  | 230 |  | 23.0 |  | 2,210 |  | 21.4 |
| 50 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Nghìn Chiếc | 14 | 305 | -8.9 | -12.6 | 144 | 3,199 | 55.4 | 56.8 |
| 51 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | Triệu USD |  | 350 |  | -3.9 |  | 4,425 |  | 27.2 |
| 52 | Xe máy và linh kiện, phụ tùng | Triệu USD |  | 78 |  | 79.1 |  | 702 |  | 4.8 |
| 53 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | Triệu USD |  | 140 |  | 123.5 |  | 1,046 |  | 39.9 |
| 54 | Hàng hóa khác | Triệu USD |  | 1,556 |  | 29.3 |  | 15,474 |  | 23.5 |