|  |  |
| --- | --- |
|  | Tháng4/2023 |

**I/ Tình hình thị trường tháng 3/2023:**

 *1) Tổng quan thị trường:*

Thị trường Pakistan trong tháng 3/2023 nổi bật với sản xuất công nghiệp giảm, sản xuất nông nghiệp tăng, xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Đồng Rupi mất giá.

Tháng 3/2023 sản xuất công nghiệp giảm 24,99 % so với cùng kỳ năm trước và giảm 9,09 % so với tháng 2/2023.

Tháng 3/2023 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 163 triệu USD, tăng 63 % so với tháng 2/2023. Dự trữ ngoại hối đạt 9,2 triệu USD, tăng 5,7 %. Kiều hối đạt 2,53 triệu USD, tăng 27,7 %. Lạm phát 35,4 %, tăng 108,4 %.

Tính đến hết tháng 3/2023 tổng số nợ công là 258 tỷ USD, tăng 3,2 % so với tháng 6/2017, chiếm 71,9 % GDP trong đó nợ trong nước là 168 tỷ USD, tăng 3,1 %. Nợ nước ngoài là 90 tỷ USD, tăng 3,5 %.

Đồng rupi mất giá 5,1 %. Tỷ giá USD/Rupi tháng 3/2023 là 1 USD = 280,20 ru-pi.

Xuất khẩu tháng 3/2023 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13,7 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7/2022-3/2023 xuất khẩu đạt 21,1 tỷ USD, giảm 11 %.

Nhập khẩu tháng 3/2023 đạt 3,8 tỷ USD, giảm 0,6 % so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 7/2022-3/2023 nhập khẩu đạt 41,5 tỷ USD, giảm 21,3 %.

Tháng 3/2023 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 21.837.545 USD, giảm 47,6 % so với tháng trước. 3 tháng 2023 đạt 88.181.948 USD giảm 135 % so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3/2023 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 24.919.492 USD, tăng 93 % so với tháng trước. 3 tháng 2023 đạt 53.856.077 USD tăng 29 % so với cùng kỳ năm trước.

*2) Chi tiết thị trường:*

Tháng 3/2023 sản xuất dệt may giảm 34,74 %, than và xăng dầu giảm 16,06 %, dược phẩm giảm 28,10 %, khoáng sản phi kim loại giảm 22,19 %, ô tô giảm 67,97 %, sắt thép giảm 5,07 %, điện tử giảm 24,50 %, giấy giảm 19,85 %, sản phẩm cao su giảm 12,80 %, thực phẩm giảm 42,46 %, đồ uống tăng 1,39 %, thuốc lá giảm 49,69 %, hóa chất giảm 16,75 %, phân bón giảm 22,08 %, đồ da giảm 6,85 %.

Sản lượng lúa mì dự kiến đạt 26,81 triệu tấn trên diện tích 9 triệu ha, tăng 1,6 %, khoai tây 7,9 triệu tấn, tăng 1,9 %, cà chua 564 nghìn tấn, tăng 1,2 %, gạo 9 triệu tấn trên diện tích 3,1 triệu ha, ngô 7,6 triệu tấn trên diện tích 1,3 triệu ha, mía 78,6 triệu tấn trên diện tích 1,2 triệu ha.

Từ tháng 7/2022-3/2023 xuất khẩu nông sản đạt 3,81 tỷ USD, giảm 3,4 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu gạo đạt 2,907 nghìn tấn trị giá 1,598 triệu USD giảm 18,8 % về lượng và 10,8 % về trị giá; Xuất khẩu dệt may đạt 12,47 tỷ USD, giảm 12,4 %; Xuất khẩu dầu và than đạt 216 triệu USD, giảm 8,4 %; Xuất khẩu hàng công nghiệp đạt 2,9 tỷ USD, giảm 1,9 %.

Từ tháng 7/2022-3/2023 nhập khẩu lương thực thực phẩm đạt 7,3 tỷ USD, tăng 3,7 %; Nhập khẩu máy móc đạt 4,5 tỷ USD, giảm 48,2 %; Nhập khẩu phương tiện vận tải đạt 1,5 tỷ USD, giảm 54,4 %; Nhập khẩu xăng dầu đạt 13,1 tỷ USD, giảm 11,6 %; Nhập khẩu dệt may đạt 3 tỷ USD, giảm 13,9 %; Nhập khẩu hóa chất đạt 6,9 tỷ USD, giảm 36,9 %; Nhập khẩu sắt thép kim loại mầu đạt 3,3 tỷ USD, giảm 33,2 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam-Pakistan 3 tháng 2023:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mặt hàng** | **VNXK****(USD)** | **STT** | **Mặt hàng** | **VNNK****(USD)** |
| 1 | Chè | 13.415.903 | 1 | Vải các loại | 15.972.556  |
| 2 | Xơ, sợi dệt các loại | 14.448.463 | 2 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.992.232 |
| 3 | Hạt tiêu | 3.512.850 | 3 | Xơ, sợi dệt các loại | 1.898.816 |
| 4 | Sắt thép các loại | 22.702.587  | 4 | Dược phẩm | 6.925.780 |
| 5 | Hàng thủy sản | 542.681 | 5 | Bông các loại | 176.986 |
| 6 | Cao su | 724.712 | 6 | Hàng hóa khác | 21.889.706 |
| 7 | Hạt điều | 1.730.602 |  |  |  |
| 8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 44.266 |  |  |  |
| 9 | Sản phẩm hóa chất | 1.664.185 |  |  |  |
| 10 | Sản phẩm sắt thép | 61.346 |  |  |  |
| 11 | Điện thoại và linh kiện | 9.909.320 |   |  |  |
| 12 | Máy móc thiết bị | 1.855.663 |  |  |  |
| 13 | Phương tiện vận tải | 1.222.739 |  |  |  |
| 14 | Hàng hóa khác | 16.346.631 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** | 88.181.948  |  | **Tổng cộng:** | 53.856.077 |

**II/ Cảnh báo phòng vệ thương mại, biến động thị trường, các thay đổi về chính sách kinh tế, thương mai:**

Dưới sức ép của Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) Ngân hàng Nhà nước Pakistan tuyên bố hủy bỏ quy định doanh nghiệp nhập khẩu phải ký quỹ đô-la tiền mặt, có hiệu lực từ ngày 31/03/2022. Quy định này được ban hành từ tháng 8/2022 với mục đích tuyên bố là đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhưng thực chất là một rào cản kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu.

Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Pakistan từ 2 % xuống 0,5 % cho năm 2023. Lạm phát sẽ tăng lên 27,1 % so với dự báo cũ là 19,9 %. Tuy nhiên IMF dự báo năm 2024 tăng trưởng GDP của Pakistan sẽ đạt 3,5 % so với mức 6 % của năm 2022.

Bộ ngoại giao và Bộ Thương mại Pakistan tuyên bố phủ nhận có quan hệ ngoại giao và quan hệ thương mại với Israel sau khi tổ chức “Đại hội do thái Mỹ” (AJC) tuyên bố chuyến hàng đầu tiên từ Pakistan đã cập cảng Israel. Thực tế là ông Fishel BenKhald, chủ tập đoàn Kosher food industry là công dân Pakistan cư trú tại tỉnh Sindh có nguồn gốc do thái đã vận động mạnh mẽ cho quan hệ thương mại với Israel, ngày 28/03/2023 tuyên bố đã xuất khẩu chuyến hàng đầu tiên gồm chà là, hạt khô và gia vị sang Israel thông qua UAE.

Cựu thủ hiến tỉnh Punjab Chaudhry Muhammad Sarwar tuyên bố Pakistan cần vận động EU gia hạn chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập cộng (GSP Plus) thêm 10 năm nữa nhưng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Pakistan học tập Bangladesh đã tăng xuất khẩu sang EU 500 % sau khi được hưởng GSP Plus.

Cộng đồng doanh nghiệp Pakistan lên tiếng phê phán Ngân hàng nhà nước Pakistan ban hành các quy định hạn chế mở thư tín dụng thanh toán hàng nhập khẩu nhưng lại không trừng phạt các ngân hàng thương mại thu thêm tiền của doanh nghiệp để được mở thư tín dụng.

Trong giai đoạn 2008-2021 Trung Quốc đã giãn nợ 240 tỷ USD cho 22 nước đang phát triển đã vay tiền xây dựng cơ sở hạ tầng theo chiến lược “vành đai-con đường” của Trung Quốc. Ác-hen-ti-na đứng thứ nhất với 111,8 tỷ USD, tiếp theo là Pakistan với 48,5 tỷ USD, Ai-cập 15,6 tỷ USD. Các khoản nợ xấu của Trung Quốc đã tăng từ 5 % năm 2010 lên 60 % năm 2022. Trung Quốc đang bị phê phán vì đã ngừng đàm phán giãn nợ với Zambia, Ghana và Sri Lanka. Trung Quốc đang kêu gọi Ngân hàng thế giới và Tổ chức tiền tệ quốc tế cùng chia sẻ.

**III/ Dự báo tình hình thị trường tháng 4/2023:**

 Sản xuất công nghiệp giảm, sản xuất nông nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Đồng rupi tiếp tục mất giá.

**IV/ Thông báo:**

 *1/ Tìm người bán:*

Nhu cầu: Metal scraps

Địa chỉ liên hệ:

 "Ruknul Wafa metal scrap trading LLC"

Address: Besides Burj London Hotel

Industrial Area 10, Sharjah, UAE.

Contact person:

M. Yousaf Kirmani

+971551263858 Call

+971551263858 W.app

 *2/ Tìm người mua:*

**VI/ Thông tin chuyên đề:**

*Số liệu nhập khẩu Pakistan-Việt Nam năm 2021:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unit : US Dollar thousand |  |  |  |  |  |
| **Product code** | **Product label** | Pakistan's imports from Viet Nam | Viet Nam's exports to world | Pakistan's % in Viet Nam's total exports | Pakistan's imports from world | Viet Nam's % in Pakistan's total imports |
|  |  |  |  |  |
| 'TOTAL | All products | 579,098 | 335,792,598 | 0.17 | 73,106,624 | 0.79 |
| '8517 | Telephone sets, incl. telephones for cellular networks or for other wireless networks; other **...** | 290,520 | 72,697,806 | 0.40 | 2,659,697 | 10.92 |
| '5402 | Synthetic filament yarn, incl. synthetic monofilaments of < 67 decitex (excluding sewing thread **...** | 73,325 | 1,324,437 | 5.54 | 542,014 | 13.53 |
| '0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the **...** | 28,431 | 925,711 | 3.07 | 59,036 | 48.16 |
| '4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary **...** | 26,975 | 1,205,274 | 2.24 | 104,953 | 25.70 |
| '0902 | Tea, whether or not flavoured | 21,672 | 204,127 | 10.62 | 596,482 | 3.63 |
| '7202 | Ferro-alloys | 10,879 | 171,878 | 6.33 | 73,361 | 14.83 |
| '0304 | Fish fillets and other fish meat, whether or not minced, fresh, chilled or frozen | 8,086 | 2,626,315 | 0.31 | 8,086 | 100.00 |
| '3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 8,037 | 524,209 | 1.53 | 920,899 | 0.87 |
| '8528 | Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus **...** | 6,079 | 5,739,476 | 0.11 | 34,440 | 17.65 |
| '3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations for the chemical **...** | 5,812 | 504,188 | 1.15 | 162,522 | 3.58 |
| '4011 | New pneumatic tyres, of rubber | 5,628 | 1,751,871 | 0.32 | 312,810 | 1.80 |
| '5205 | Cotton yarn other than sewing thread, containing >= 85% cotton by weight (excluding that put **...** | 4,492 | 3,047,137 | 0.15 | 103,708 | 4.33 |
| '4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | 4,083 | 29,037 | 14.06 | 12,490 | 32.69 |
| '8529 | Parts suitable for use solely or principally with transmission and reception apparatus for **...** | 3,985 | 5,355,028 | 0.07 | 96,758 | 4.12 |
| '3926 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | 3,708 | 1,458,747 | 0.25 | 73,824 | 5.02 |
| '0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | 3,420 | 3,244,826 | 0.11 | 14,068 | 24.31 |
| '2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | 3,370 | 450,897 | 0.75 | 89,805 | 3.75 |
| '8421 | Centrifuges, incl. centrifugal dryers (excluding those for isotope separation); filtering or **...** | 3,165 | 196,359 | 1.61 | 234,543 | 1.35 |
| '8419 | Machinery, plant or laboratory equipment whether or not electrically heated (excluding furnaces, **...** | 2,962 | 58,277 | 5.08 | 284,771 | 1.04 |
| '6813 | Friction material and articles thereof, e.g., sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, **...** | 2,733 | 210 | 1,301.43 | 8,454 | 32.33 |
| '8507 | Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts **...** | 2,398 | 1,653,147 | 0.15 | 113,912 | 2.11 |
| '0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | 2,344 | 22,950 | 10.21 | 31,802 | 7.37 |
| '8703 | Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. **...** | 2,316 | 256,225 | 0.90 | 2,287,928 | 0.10 |
| '3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth **...** | 2,217 | 190,961 | 1.16 | 186,860 | 1.19 |
| '5206 | Cotton yarn containing predominantly, but < 85% cotton by weight (excluding sewing thread and **...** | 2,206 | 473,186 | 0.47 | 7,433 | 29.68 |
| '3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | 2,073 | 171,697 | 1.21 | 65,092 | 3.18 |
| '9602 | Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials n.e.s; moulded **...** | 2,033 | 58,628 | 3.47 | 10,111 | 20.11 |
| '8443 | Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components **...** | 2,012 | 3,329,479 | 0.06 | 93,114 | 2.16 |
| '3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | 1,675 | 9,476 | 17.68 | 46,645 | 3.59 |
| '3402 | Organic surface-active agents (excluding soap); surface-active preparations, washing preparations, **...** | 1,667 | 254,573 | 0.65 | 121,774 | 1.37 |
| '1209 | Seeds, fruits and spores, for sowing (excluding leguminous vegetables and sweetcorn, coffee, **...** | 1,599 | 12,639 | 12.65 | 81,140 | 1.97 |
| '4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding **...** | 1,519 | 413,725 | 0.37 | 15,659 | 9.70 |
| '3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | 1,375 | 224,498 | 0.61 | 879,243 | 0.16 |
| '9018 | Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, incl. **...** | 1,263 | 854,946 | 0.15 | 299,751 | 0.42 |
| '8518 | Microphones and stands therefor (excluding cordless microphones with built-in transmitter); **...** | 1,055 | 2,487,857 | 0.04 | 28,139 | 3.75 |
| '8212 | Non-electric razors and razor blades of base metal, incl. razor blade blanks in strips | 1,019 | 243,358 | 0.42 | 10,558 | 9.65 |
| '6404 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of **...** | 1,005 | 9,113,826 | 0.01 | 27,156 | 3.70 |
| '8471 | Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines **...** | 981 | 5,995,853 | 0.02 | 437,261 | 0.22 |
| '8452 | Sewing machines (other than book-sewing machines of heading 8440); furniture, bases and covers **...** | 947 | 484,611 | 0.20 | 46,483 | 2.04 |
| '8483 | Transmission shafts, incl. camshafts and crankshafts, and cranks; bearing housings and plain **...** | 919 | 228,749 | 0.40 | 101,123 | 0.91 |
| '7210 | "Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width >= 600 mm, hot-rolled or cold-rolled **...** | 914 | 4,334,618 | 0.02 | 347,191 | 0.26 |
| '3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera **...** | 866 | 8,477 | 10.22 | 3,260,479 | 0.03 |
| '8711 | Motorcycles, incl. mopeds, and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; **...** | 860 | 1,167,784 | 0.07 | 87,384 | 0.98 |
| '8714 | Parts and accessories for motorcycles and bicycles and for carriages for disabled persons, **...** | 810 | 768,870 | 0.11 | 41,696 | 1.94 |
| '1211 | Plants and parts of plants, incl. seeds and fruits, of a kind used primarily in perfumery, **...** | 757 | 71,525 | 1.06 | 7,730 | 9.79 |
| '0909 | Seeds of anis, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | 639 | 112,133 | 0.57 | 24,187 | 2.64 |
| '8534 | Printed circuits | 638 | 1,467,354 | 0.04 | 41,425 | 1.54 |
| '8708 | Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, **...** | 615 | 1,569,097 | 0.04 | 307,850 | 0.20 |
| '2106 | Food preparations, n.e.s. | 606 | 332,556 | 0.18 | 76,199 | 0.80 |
| '4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber (excluding hard rubber) | 589 | 17,642 | 3.34 | 5,424 | 10.86 |
| '8311 | Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, **...** | 574 | 132,083 | 0.43 | 13,848 | 4.15 |
| '5603 | Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated, n.e.s. | 520 | 184,458 | 0.28 | 76,298 | 0.68 |
| '2530 | Vermiculite, perlite and other mineral substances, n.e.s. | 518 | 2,652 | 19.53 | 9,634 | 5.38 |
| '8502 | Electric generating sets and rotary converters | 504 | 581,469 | 0.09 | 790,829 | 0.06 |
| '3004 | "Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, **...** | 501 | 138,770 | 0.36 | 478,010 | 0.10 |
| '8424 | Mechanical appliances, whether or not hand-operated, for projecting, dispersing or spraying **...** | 452 | 441,657 | 0.10 | 46,266 | 0.98 |
| '8480 | Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than **...** | 449 | 90,591 | 0.50 | 64,745 | 0.69 |
| '2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of **...** | 418 | 485,742 | 0.09 | 6,362 | 6.57 |
| '8537 | Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus **...** | 415 | 750,906 | 0.06 | 100,837 | 0.41 |
| '3923 | Articles for the conveyance or packaging of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other **...** | 411 | 1,216,724 | 0.03 | 35,696 | 1.15 |
| '8536 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections **...** | 406 | 1,232,425 | 0.03 | 94,511 | 0.43 |
| '5807 | Labels, badges and similar articles, of textile materials, in the piece, in strips or cut to **...** | 403 | 30,269 | 1.33 | 13,616 | 2.96 |
| '9607 | Slide fasteners and parts thereof | 402 | 77,511 | 0.52 | 36,345 | 1.11 |
| '3307 | Shaving preparations, incl. pre-shave and aftershave products, personal deodorants, bath and **...** | 400 | 110,606 | 0.36 | 7,765 | 5.15 |
| '4401 | Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms; wood in chips or particles; sawdust **...** | 375 | 2,198,294 | 0.02 | 701 | 53.50 |
| '3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, n.e.s.; products suitable for use as glues or **...** | 366 | 115,285 | 0.32 | 38,188 | 0.96 |
| '3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, **...** | 365 | 85,653 | 0.43 | 11,149 | 3.27 |
| '7225 | "Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of >= 600 mm, hot-rolled **...** | 348 | 191,413 | 0.18 | 470,789 | 0.07 |
| '4405 | "Wood wool; wood flour ""wood powder able to pass through a fine"", 0,63 mm mesh, sieve with **...** | 347 | 16,458 | 2.11 | 392 | 88.52 |
| '2835 | "Phosphinates ""hypophosphites"", phosphonates ""phosphites"" and phosphates; polyphosphates, **...** | 319 | 30,182 | 1.06 | 38,679 | 0.82 |
| '1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting, e.g. bamboos, rattans, reeds, rushes, **...** | 316 | 13,208 | 2.39 | 1,871 | 16.89 |
| '5902 | Tyre cord fabric of high-tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose **...** | 315 | 752,625 | 0.04 | 43,124 | 0.73 |
| '2836 | "Carbonates; peroxocarbonates ""percarbonates""; commercial ammonium carbonate containing ammonium **...** | 308 | 7,109 | 4.33 | 29,023 | 1.06 |
| '9023 | Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes, e.g. in education **...** | 303 | 31,987 | 0.95 | 9,975 | 3.04 |
| '7607 | "Aluminium foil, ""whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar **...** | 296 | 18,231 | 1.62 | 83,582 | 0.35 |
| '3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin, incl. sunscreen or **...** | 288 | 67,405 | 0.43 | 31,191 | 0.92 |
| '8544 | "Insulated ""incl. enamelled or anodised"" wire, cable ""incl. coaxial cable"" and other insulated **...** | 275 | 5,872,915 | 0.00 | 156,929 | 0.18 |
| '6310 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn-out articles thereof, of textile **...** | 273 | 3,607 | 7.57 | 1,137 | 24.01 |
| '8418 | Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat **...** | 273 | 349,295 | 0.08 | 110,457 | 0.25 |
| '8704 | Motor vehicles for the transport of goods, incl. chassis with engine and cab | 273 | 2,315 | 11.79 | 313,726 | 0.09 |
| '2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude); preparations containing **...** | 267 | 1,006,043 | 0.03 | 8,023,156 | 0.00 |
| '0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | 262 | 266,206 | 0.10 | 9,776 | 2.68 |
| '2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | 259 | 128,953 | 0.20 | 432,076 | 0.06 |
| '9503 | "Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; **...** | 255 | 1,425,901 | 0.02 | 27,027 | 0.94 |
| '7212 | "Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of < 600 mm, hot-rolled or cold-rolled **...** | 246 | 219,715 | 0.11 | 12,366 | 1.99 |
| '6111 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats) | 238 | 430,946 | 0.06 | 15,284 | 1.56 |
| '6402 | Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding waterproof footwear of **...** | 237 | 2,905,121 | 0.01 | 4,302 | 5.51 |
| '8437 | Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery **...** | 233 | 18,118 | 1.29 | 40,167 | 0.58 |
| '6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping **...** | 232 | 157,651 | 0.15 | 6,013 | 3.86 |
| '8416 | Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, **...** | 213 | 2,582 | 8.25 | 10,345 | 2.06 |
| '3822 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents **...** | 210 | 4,396 | 4.78 | 187,832 | 0.11 |
| '6802 | Monumental or building stone, natural (excluding slate), worked, and articles; mosaic cubes **...** | 210 | 110,960 | 0.19 | 2,436 | 8.62 |
| '2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and **...** | 208 | 24,455 | 0.85 | 6,344 | 3.28 |
| '6105 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding nightshirts, T-shirts, singlets and **...** | 201 | 478,290 | 0.04 | 4,686 | 4.29 |
| '2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | 198 | 1,186 | 16.69 | 148,729 | 0.13 |
| '8526 | Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus | 192 | 139,423 | 0.14 | 3,305 | 5.81 |
| '2833 | "Sulphates; alums; peroxosulphates ""persulphates""" | 183 | 11,269 | 1.62 | 37,750 | 0.48 |
| '9603 | Brooms, brushes, incl. brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles, hand-operated **...** | 172 | 132,694 | 0.13 | 7,984 | 2.15 |
| '8543 | Electrical machines and apparatus, having individual functions, n.e.s. in chapter 85 and parts **...** | 163 | 470,308 | 0.03 | 32,856 | 0.50 |
| '9608 | Ball-point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph **...** | 162 | 46,727 | 0.35 | 12,911 | 1.25 |
| '9403 | Furniture and parts thereof, n.e.s. (excluding seats and medical, surgical, dental or veterinary **...** | 156 | 7,593,622 | 0.00 | 9,115 | 1.71 |
| '6811 | Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the like | 149 | 5,462 | 2.73 | 7,342 | 2.03 |
| '5004 | Silk yarn (excluding that spun from silk waste and that put up for retail sale) | 145 | 25,691 | 0.56 | 2,584 | 5.61 |
| '8501 | Electric motors and generators (excluding generating sets) | 138 | 1,556,140 | 0.01 | 201,711 | 0.07 |
| '6103 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches **...** | 138 | 1,234,441 | 0.01 | 18,988 | 0.73 |
| '0302 | Fish, fresh or chilled (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304) | 137 | 4,895 | 2.80 | 701 | 19.54 |
| '9401 | Seats, whether or not convertible into beds, and parts thereof, n.e.s. (excluding medical, **...** | 133 | 4,957,289 | 0.00 | 48,999 | 0.27 |
| '3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics (excluding **...** | 126 | 323,404 | 0.04 | 3,615 | 3.49 |
| '4015 | Articles of apparel and clothing accessories, incl. gloves, mittens and mitts, for all purposes, **...** | 123 | 403,258 | 0.03 | 46,738 | 0.26 |
| '4810 | "Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin ""China clay"" or other inorganic **...** | 118 | 14,866 | 0.79 | 158,187 | 0.07 |
| '3102 | Mineral or chemical nitrogenous fertilisers (excluding those in pellet or similar forms, or **...** | 118 | 261,166 | 0.05 | 30,067 | 0.39 |
| '6004 | "Knitted or crocheted fabrics, of a width > 30 cm, containing by weight >= 5% of elastomeric **...** | 114 | 298,525 | 0.04 | 17,874 | 0.64 |
| '8504 | Electrical transformers, static converters, e.g. rectifiers, and inductors; parts thereof | 109 | 4,181,820 | 0.00 | 416,974 | 0.03 |
| '2102 | Yeasts, active or inactive; other dead single-cell micro-organisms, prepared baking powders **...** | 108 | 19,803 | 0.55 | 10,673 | 1.01 |
| '6109 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | 108 | 2,579,455 | 0.00 | 1,578 | 6.84 |
| '1704 | Sugar confectionery not containing cocoa, incl. white chocolate | 105 | 83,184 | 0.13 | 4,309 | 2.44 |
| '6205 | Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other vests) | 104 | 803,836 | 0.01 | 1,259 | 8.26 |