**Danh sách ngừng hoàn thuế các sản phẩm thép**

**kể từ ngày 01/8/2021 của Trung Quốc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HS** | **Tên sản phẩm** |
| **1** | 72091510 | Thép cuộn cán nguội có độ võng > 355 Niuton/mm2, độ dày > 3mm |
| **2** | 72091590 | Sắt cuộn hoặc thép cuộn cán nguội không chứa hợp kim có độ dày ≥ 3mm |
| **3** | 72091610 | Thép cuộn có độ võng > 275 Niuton/mm2, 1mm< độ dày <3mm |
| **4** | 72091690 | Sắt cuộn hoặc thép cuộn cán nguội không chứa hợp kim khác, 1mm< độ dày < 3mm |
| **5** | 72091710 | Thép cuộn có độ võng >275 Niuton/mm2, 0,5 mm ≤ độ dày ≤1mm |
| **6** | 72091790 | Thép cuộn cán nguội thông thường khác, 0,5 mm ≤ độ dày ≤1mm |
| **7** | 72091810 | Thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nguội không chứa hợp kim khác, độ dày <0,3mm |
| **8** | 72091890 | Thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nguội không chứa hợp kim khác, 0,3 mm ≤ độ dày< 0,5mm |
| **9** | 72101200 | Thép tấm thông thường đã được mạ, có độ dày < 0,5 mm |
| **10** | 72103000 | Thép tấm không chứa hợp kim cán phẳng mạ kẽm  |
| **11** | 72104900 | Thép tấm thông thường được mạ hoặc tráng kẽm khác |
| **12** | 72106100 | Thép tấm không chứa hợp kim cán phẳng, được mạ hoặc tráng bằng hợp kim nhôm – kẽm |
| **13** | 72251100 | Thép silic kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng, có chiều rộng ≥ 600mm |
| **14** | 72251900 | Thép silic kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh khác, có chiều rộng ≥ 600mm |
| **15** | 72255000 | Thép tấm hợp kim cán nguội khác, có chiều rộng ≥ 600mm |
| **16** | 72259100 | Thép tấm hợp kim khác được mạ điện hoặc tráng kẽm, có chiều rộng ≥ 600mm |
| **17** | 72259200 | Thép tấm hợp kim được mạ điện hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác, có chiều rộng ≥ 600mm |
| **18** | 72261100 | Thép silic kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng, có chiều rộng < 600mm |
| **19** | 72261900 | Thép silic kỹ thuật điện, các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh khác, có chiều rộng < 600mm |
| **20** | 73042910 | Đường ray thép (ray tàu) |
| **21** | 73042910 | Ống thép (không nối) dẫn dầu, khí tự nhiên, áp suất < 552 Mpa[[1]](#footnote-1) |
| **22** | 73042920 | Ống thép (không nối) dẫn dầu, khí tự nhiên, 552 Mpa < áp suất < 758 Mpa |
| **23** | 73042930 | Ống thép (không nối) dẫn dầu, khí tự nhiên, áp suất > 758 Mpa |

**Danh sách ngừng hoàn thuế các sản phẩm thép**

**kể từ ngày 01/5/2021 của Trung Quốc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã HS** | **Tên sản phẩm** |
| **1** | 72052100 | Bột thép hợp kim |
| **2** | 72092500 | Vật liệu cán nguội, không cuộn có độ dày ≥3mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, có khổ rộng ≥600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng) |
| **3** | 72092600 | Vật liệu cán nguội (không cuộn) (1mm <độ dày <3mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, có khổ rộng ≥600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng) |
| **4** | 72092700 | Vật liệu không cuộn cán nguội (1mm≥ độ dày ≥0,5mm) (không xử lý thêm, có chiều rộng ≥600mm, không phủ, mạ, tráng) |
| **5** | 72092800 | Vật liệu cán nguội, không cuộn có độ dày dưới 0,5mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, có chiều rộng ≥600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng) |
| **6** | 72099000 | Các sản phẩm cán nguội khác hoặc bằng sắt hoặc thép không hợp kim được cán nguội (ngoại trừ cán nguội, chưa gia công thêm, khổ rộng ≥600mm, chưa dát, mạ hoặc tráng) |
| **7** | 72101100 | Sản phẩm thép không hợp kim mạ thiếc (sơn) dày và rộng cán phẳng (độ dày ≥ 0,5mm, chiều rộng ≥ 600mm) |
| **8** | 72102000 | Sản phẩm cán phẳng bằng sắt hoặc thép không hợp kim được mạ hoặc tráng chì (kể cả thép tấm mạ thiếc, mạ chì có chiều rộng từ 600mm trở lên) |
| **9** | 72104100 | Tôn mạ kẽm hoặc thép tấm không hợp kim (trừ tôn mạ kẽm, có chiều rộng ≥600mm)  |
| **10** | 72105000 | Sắt hoặc thép tấm không hợp kim được mạ hoặc phủ bằng oxit-crom (có chiều rộng ≥600mm) |
| **11** | 72106900 | Sản phẩm cán phẳng, rộng bằng thép, sắt được mạ hoặc tráng khác (bao gồm thép không hợp kim, chiều rộng ≥600mm) |
| **12** | 72107010 | Sản phẩm cán phẳng bằng sắt hoặc thép không hợp kim được sơn hoặc phủ nhựa có chiều dày dưới 1,5 mm; chiều rộng từ 600 mm trở lên  |
| **13** | 72107090 | Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép (không chứa hợp kim) được cán phẳng khác đã được sơn hoặc phủ nhựa có chiều rộng từ 600 mm trở lên |
| **14** | 72109000 | Sản phẩm được cán phẳng bằng sắt hoặc thép (không chứa hợp kim) có chiều rộng từ 600 mm trở lên, tráng hoặc phủ khác. |
| **15** | 72124000 | Tấm bằng sắt hoặc thép (không chứa hợp kim, bề ngang hẹp) được sơn hoặc phủ nhựa (có chiều rộng <600mm) |
| **16** | 72141000 | Thanh và que được rèn bằng sắt hoặc thép (không chứa hợp kim) (không được gia công thêm ngoại trừ gia công nóng) |
| **17** | 72172000 | Dây sắt hoặc thép (không chứa hợp kim, được mạ hoặc tráng kẽm) |
| **18** | 72173010 | Dây sắt hoặc thép (không chứa hợp kim, được mạ hoặc phủ đồng) |
| **19** | 72173090 | Dây sắt hoặc thép (không chứa hợp kim, được mạ hoặc phủ bằng các kim loại cơ bản khác)  |
| **20** | 72191100 | Thép cuộn không gỉ cán nóng có độ dày >10mm (không gia công thêm, có chiều rộng ≥600mm ngoại trừ cán nóng) |
| **21** | 72191210 | 4.75mm ≤ độ dày≤10mm và 600mm ≤ Chiều rộng ≤1800mm Thép cuộn không gỉ cán nóng (ngoại trừ cán nóng không gia công thêm chiều rộng ≥600mm)  |
| **22** | 72191290 | Thép không gỉ cán nóng 4,75mm ≤ độ dày ≤10mm khác (ngoại trừ cán nóng không gia công thêm chiều rộng ≥600mm) |
| **23** | 72191319 | Cuộn thép không gỉ cán nóng khác mà không cần tẩy (3mm ≤ độ dày <4,75mm) (ngoại trừ cán nóng mà không cần xử lý thêm có chiều rộng ≥600mm) |
| **24** | 72191329 | Thép cuộn không gỉ cán nóng khác (3mm ≤ độ dày <4,75mm) (không gia công thêm chiều rộng ≥600mm ngoại trừ cán nóng) |
| **25** | 72191419 | Cuộn thép không gỉ được cán nóng khác có độ dày <3mm, không ngâm (ngoại trừ cán nóng không gia công thêm, chiều rộng ≥600mm) |
| **26** | 72191429 | Thép không gỉ cuộn cán nóng khác có độ dày <3mm và được ngâm (ngoại trừ cán nóng không gia công thêm chiều rộng ≥600mm) |
| **27** | 72192100 | Tấm thép không gỉ cán nóng có độ dày ＞ 10mm (không gia công thêm, chiều rộng ≥600mm, ngoại trừ cán nóng) |
| **28** | 72192200 | Tấm phẳng bằng thép không gỉ cán nóng (4,75mm ≤ độ dày ≤ 10mm) (ngoại trừ cán nóng mà không cần gia công thêm, chiều rộng ≥600mm) |
| **29** | 72192300 | Tấm phẳng bằng thép không gỉ cán nóng (3mm ≤ độ dày <4,75mm) (không gia công thêm, chiều rộng ≥600mm, ngoại trừ cán nóng) |
| **30** | 72192410 | Tấm phẳng bằng thép không gỉ cán nóng (1mm< độ dày< 3mm) (ngoại trừ cán nóng mà không cần gia công thêm, chiều rộng ≥600mm) |
| **31** | 72192420 | Tấm phẳng bằng thép không gỉ cán nóng (0,5mm≤ độ dày ≤1mm) (không gia công thêm chiều rộng ≥600mm ngoại trừ cán nóng) |
| **32** | 72192430 | Tấm phẳng bằng thép không gỉ cán nóng có độ dày <0,5mm (không gia công thêm, chiều rộng ≥600mm, ngoại trừ cán nóng) |
| **33** | 72193100 | Thép tấm không gỉ cán nguội có độ dày ≥4,75mm (không gia công thêm, ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **34** | 72193210 | Tấm thép không gỉ cán nguội (3mm ≤ độ dày <4,75mm) và (600mm ≤độ rộng ≤1800mm) (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **35** | 72193290 | Các tấm thép không gỉ cán nguội khác (3mm≤ độ dày≤4,75mm) (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **36** | 72193310 | Thép không gỉ crom-mangan với hàm lượng mangan từ 5,5% trở lên theo trọng lượng (không cần xử lý thêm ngoại trừ cán nguội, có chiều rộng ≥600mm) |
| **37** | 72193390 | Thép tấm không gỉ cán nguội khác (1mm ＜ độ dày 3mm) (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **38** | 72193400 | Thép tấm không gỉ cán nguội (0,5mm ≤ độ dày ≤1mm) (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **39** | 72193500 | Thép tấm không gỉ cán nguội có độ dày <0,5mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng ≥600mm) |
| **40** | 72199000 | Thép tấm không gỉ cán nguội khác (được gia công thêm sau khi cán nóng hoặc cán nguội, không cuộn, chiều rộng ≥600mm) |
| **41** | 72201100 | Thép không gỉ cán nóng có độ dày ≥4,75mm (không gia công thêm chiều rộng <600mm ngoại trừ cán nóng) |
| **42** | 72201200 | Thép không gỉ cán nóng có độ dày <4,75mm (không gia công thêm chiều rộng <600mm ngoại trừ cán nóng) |
| **43** | 72202020 | Thép không gỉ cán nguội có độ dày ≤0,35mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng <600mm) |
| **44** | 72202030 | Thép không gỉ cán nguội (0,35mm <độ dày <3mm) (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng <600mm) |
| **45** | 72202040 | Thép không gỉ cán nguội có độ dày ≥3mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội, chiều rộng <600mm) |
| **46** | 72209000 | Thép không gỉ khác (chiều rộng của quá trình gia công tiếp theo sau khi cán nóng hoặc cán nguội <600mm) |
| **47** | 72210000 | Thanh và que bằng thép cán nóng không gỉ (thanh và que cán nóng bằng thép không gỉ lẻ, không cuộn đều) |
| **48** | 72221100 | Thanh và que thép không gỉ được gia công nóng có mặt cắt ngang (không gia công thêm ngoại trừ gia công nóng) |
| **49** | 72221900 | Thanh và que thép không gỉ được gia công nóng có hình dạng mặt cắt ngang khác (không được gia công thêm ngoại trừ gia công nóng) |
| **50** | 72222000 | Thanh và que thép không gỉ được tạo hình hoặc gia công nguội (thanh và que thép không gỉ chưa được gia công thêm ngoại trừ gia công nguội) |
| **51** | 72223000 | Thanh và que thép không gỉ khác (thanh và que thép không gỉ chưa được gia công thêm ngoại trừ gia công nóng hoặc nguội) |
| **52** | 72224000 | Thép không gỉ (góc, dạng thường và biến dạng) |
| **53** | 72230000 | Dây thép không gỉ  |
| **54** | 72253000 | Thép cuộn hợp kim được cán nóng khác có chiều rộng ≥600mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nóng) |
| **55** | 72254010 | Công cụ bằng thép được cán nóng có chiều rộng ≥600mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nóng) |
| **56** | 72254099 | Thép hợp kim được cán nóng khác có chiều rộng ≥600mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nóng) |
| **57** | 72259910 | Sản phẩm thép cán phẳng ở tốc độ cao có chiều rộng ≥600mm |
| **58** | 72259990 | Sản phẩm thép hợp kim được cán phẳng khác có chiều rộng ≥600mm |
| **59** | 72262000 | Sản phẩm thép cán phẳng ở tốc độ cao có chiều rộng <600mm |
| **60** | 72269110 | Công cụ bằng thép được cán nóng có chiều rộng <600mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nóng) |
| **61** | 72269199 | Sản phẩm thép hợp kim được cán phẳng khác chưa được gia công thêm trừ cán nóng, chiều rộng <600 mm |
| **62** | 72269200 | Thép tấm hợp kim được cán nguội khác có chiều rộng <600mm (không gia công thêm ngoại trừ cán nguội) |
| **63** | 72269910 | Sản phẩm thép hợp kim được cán phẳng (bản hẹp) bằng thép mạ kẽm khác (chiều rộng <600mm) |
| **64** | 72269920 | Thép hợp kim (bản hẹp) được mạ hoặc tráng kẽm bằng các phương pháp khác (chiều rộng <600mm) |
| **65** | 72269990 | Tấm hợp kim khác có chiều rộng <600mm |
| **66** | 72271000 | Thép cán nóng được cuộn ở tốc độ cao (cuộn không đều) |
| **67** | 72272000 | Thép cuộn cán nóng bằng thép silico-mangan (cuộn không đều) |
| **68** | 72279090 | Thép thanh hợp kim được cán nóng khác (cuộn không đều) |
| **69** | 72281000 | Thép thanh và que (ở tốc độ cao) khác |
| **70** | 72283090 | Thép hợp kim ở dạng thanh và que khác được gia công nóng (trừ loại được cán nóng, kéo nóng hoặc đùn nóng mà không cần gia công thêm) |
| **71** | 72284000 | Thép hợp kim được rèn ở dạng thanh và que khác (không được gia công thêm trừ trường hợp rèn) |
| **72** | 72285000 | Thép hợp kim ở dạng thanh và que khác được gia công nguội hoặc gia công (không gia công thêm nào ngoài gia công nguội hoặc gia công nguội) |
| **73** | 72286000 | Thép hợp kim ở dạng thanh và que khác (sau khi gia công thêm sau khi xử lý nóng hoặc nguội) |
| **74** | 72287010 | Bản phôi (dạng ghép làm xích xe nâng, cẩu) bằng hợp kim thép |
| **75** | 72287090 | Thép hợp kim khác ở dạng góc, có hình dạng hoặc biến dạng |
| **76** | 72288000 | Thép hợp kim thép khoan rỗng khác (bao gồm cả thép không hợp kim) |
| **77** | 72292000 | Dây thép mangan-silic |
| **78** | 72299010 | Dây được kéo ở tốc độ cao |
| **79** | 72299090 | Dây thép hợp kim khác |
| **80** | 73011000 | Ván thép (dùng để ghép đổ cọc bê tông) (đã hoặc chưa khoan, đục lỗ hoặc lắp ghép) |
| **81** | 73012000 | Thép để hàn góc |
| **82** | 73023000 | Thép chuyển ray, điểm nối ray (hàm ếch), thanh kéo ray (và các bộ phận chuyển ray tàu khác) |
| **83** | 73024000 | Tấm cá thép (tấm đục lỗ để ghép ray sắt), tấm lót đường sắt |
| **84** | 73029010 | Tà vẹt thép (dùng để đặt ray) |
| **85** | 73029090 | Các vật liệu sắt thép khác để đặt đường ray |
| **86** | 73030010 | Ống tiết diện tròn bằng gang có đường kính trong> 500mm |
| **87** | 73030090 | Các ống gang khác và các ống có cấu hình rỗng |
| **88** | 73041110 | Ống thép không gỉ (đường kính ngoài 215,9mm ≤ 406,4mm) (ống thép liền mạch cho dầu hoặc khí đốt tự nhiên) |
| **89** | 73041120 | Ống thép không gỉ (114,3mm <đường kính ngoài <215,9mm) (đường ống thép liền mạch cho dầu hoặc khí tự nhiên) |
| **90** | 73041130 | Ống thép không gỉ (đường kính ngoài ≤114,3mm) (ống thép liền mạch dẫn dầu hoặc khí đốt tự nhiên) |
| **91** | 73041190 | Ống thép không gỉ khác (ống thép liền mạch cho dầu hoặc khí đốt tự nhiên) |
| **92** | 73041910 | Đường ống khác (đường kính ngoài 215,9mm ≤ đường kính ngoài ≤406,4mm) (trừ ống thép đúc liền mạch dẫn dầu hoặc khí đốt tự nhiên) |
| **93** | 73041920 | Đường ống dẫn khác có đường kính ngoài 114,3mm <đường kính ngoài <215,9mm (trừ đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt tự nhiên và đường ống gang đúc) |
| **94** | 73041930 | Ống khác (đường kính ngoài ≤114,3mm) (ngoại trừ ống thép đúc liền, dẫn dầu hoặc khí đốt tự nhiên) |
| **95** | 73041990 | Đường ống khác (trừ đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt tự nhiên bằng thép liền mạch và đường ống gang) |
| **96** | 73042210 | Ống khoan bằng thép không gỉ (đường kính ngoài ≤168,3mm) (để khoan dầu và khí tự nhiên) |
| **97** | 73042290 | Ống khoan bằng thép không gỉ khác (để khoan dầu khí) |
| **98** | 73042310 | Ống khoan khác (đường kính ngoài ≤168,3mm) (dùng để khoan dầu và khí đốt tự nhiên, trừ gang) |
| **99** | 73042390 | Ống khoan khác (trừ gang, để khoan dầu và khí đốt tự nhiên) |
| **100** | 73042400 | Vỏ và ống thép không gỉ khác để khoan dầu và khí đốt tự nhiên |
| **101** | 73043110 | Ống nồi hơi liền mạch bằng thép cán nguội (sắt kéo nguội hoặc cán nguội/ thép không hợp kim, bao gồm cả ren bên trong) |
| **102** | 73043120 | Ống và vỏ máy khoan địa chất liền mạch bằng sắt cán nguội (sắt kéo nguội hoặc cán nguội hoặc thép không hợp kim) |
| **103** | 73043190 | Ống có tiết diện tròn liền mạch bằng sắt cán nguội khác (sắt kéo nguội hoặc cán nguội/ thép không hợp kim) |
| **104** | 73043910 | Ống nồi hơi liền mạch bằng sắt, không kéo nguội hoặc cán nguội |
| **105** | 73043920 | Ống và vỏ máy khoan địa chất liền mạch bằng sắt không cán nguội (không phải sắt kéo nguội hoặc cán nguội hoặc thép không hợp kim) |
| **106** | 73043990 | Ống liền mạch khác bằng sắt không cán nguội (không phải sắt hoặc thép không hợp kim kéo nguội hoặc cán nguội) |
| **107** | 73044110 | Ống nồi hơi liền mạch bằng thép không gỉ cán nguội (kéo nguội hoặc cán nguội, bao gồm cả ren bên trong) |
| **108** | 73044190 | Ống liền mạch khác bằng thép không gỉ cán nguội (kéo nguội hoặc cán nguội) |
| **109** | 73044910 | Ống nồi hơi liền mạch bằng thép không gỉ cán nguội (được kéo) (bao gồm ren trong) |
| **110** | 73044990 | Ống liền mạch khác bằng thép không gỉ không cán nguội (trừ kéo nguội hoặc cán nguội) |
| **111** | 73045110 | Ống nồi hơi liền mạch cán nguội hoặc cán nguội bằng thép hợp kim khác |
| **112** | 73045120 | Thép hợp kim được cán nguội ống và vỏ máy khoan địa chất liền mạch khác (kéo nguội hoặc cán nguội) |
| **113** | 73045190 | Ống liền mạch khác bằng thép hợp kim kéo nguội hoặc cán nguội |
| **114** | 73045910 | Ống nồi hơi liền mạch bằng thép hợp kim khác không kéo nguội hoặc cán nguội |
| **115** | 73045920 | Ống và vỏ máy khoan địa chất liền mạch bằng thép hợp kim khác không được cán nguội (trừ kéo nguội hoặc cán nguội) |
| **116** | 73045990 | Thép hợp kim không cán nguội mặt cắt hình tròn liền mạch khác |
| **117** | 73049000 | Ống thép liền mạch và các thanh cấu hình rỗng (trừ gang)  |
| **118** | 73051100 | Hàn hồ quang chìm (theo chiều dọc) ống thép dẫn dầu thô và khí đốt tự nhiên (ống thép dày có đường kính ngoài vượt quá 406,4mm) |
| **119** | 73051200 | Ống thép dẫn dầu thô và khí đốt tự nhiên được hàn dọc khác (ống thép dày có đường kính ngoài >406,4mm) |
| **120** | 73051900 | Ống thép dẫn dầu thô và khí đốt tự nhiên khác (ống thép dày có đường kính ngoài >406,4mm) |
| **121** | 73052000 | Vỏ ống để khoan dầu và khí tự nhiên khác (vỏ dày có đường kính ngoài > 406,4mm) |
| **122** | 73053100 | Ống thép dày khác được hàn dọc (ống thép dày có đường kính ngoài > 406,4mm) |
| **123** | 73053900 | Ống thép dày được hàn bằng phương pháp khác (ống thép dày có đường kính ngoài >406,4mm) |
| **124** | 73059000 | Ống thép dày tiết diện tròn (ống thép dày đề cập đến đường kính ngoài > 406,4mm) |
| **125** | 73061100 | Đường ống dẫn dầu và khí đốt bằng thép không gỉ |
| **126** | 73061900 | Đường ống dẫn dầu và khí đốt bằng thép không gỉ (được hàn)  |
| **127** | 73062100 | Ống và ống hàn bằng thép không gỉ để khoan dầu và khí đốt tự nhiên |
| **128** | 73062900 | Vỏ và ống để khoan dầu khí khác |
| **129** | 73063011 | Ống hàn hình tròn bằng sắt hoặc thép không chứa hợp kim khác (có đường kính ngoài ≤ 10 mm, chiều dày thành ≤ 0,7 mm) (ống hàn có đường kính ngoài không quá 406,4 mm) |
| **130** | 73063019 | Ống hàn hình tròn bằng sắt hoặc thép không chứa hợp kim khác (có đường kính ngoài ≤ 10 mm, chiều dày thành> 0,7 mm) (ống hàn có đường kính ngoài không quá 406,4 mm) |
| **131** | 73063090 | Ống hàn mặt cắt tròn bằng sắt hoặc thép không chứa hợp kim khác, (đường kính ngoài> 10 mm) (ống hàn có đường kính ngoài không quá 406,4 mm) |
| **132** | 73064000 | Ống thép không gỉ khác (hàn mặt cắt ngang) (ống hàn có đường kính ngoài > 406,4mm) |
| **133** | 73065000 | Ống hàn mỏng tiết diện tròn bằng thép có chứa hợp kim khác (ống hàn có đường kính ngoài >406,4mm) |
| **134** | 73066100 | Ống hàn khác có mặt cắt hình chữ nhật hoặc hình vuông |
| **135** | 73066900 | Ống hàn khác có mặt cắt ngang không tròn |
| **136** | 73069000 | Ống thép và cấu hình rỗng khác không được liệt kê |
| **137** | 73071100 | Phụ kiện ống gang đúc (không dễ uốn) |
| **138** | 73071900 | Phụ kiện ống gang và thép đúc (dễ uốn) |
| **139** | 73072100 | Mặt bích thép (loại có lỗ) không gỉ |
| **140** | 73072200 | Ống nối (góc), vỏ bọc đường ống bằng thép không gỉ |
| **141** | 73072300 | Bộ phận để giáp bằng thép không gỉ |
| **142** | 73072900 | Các phụ kiện đường ống khác bằng thép không gỉ |
| **143** | 73079100 | Mặt bích thép không được liệt kê (trừ thép không gỉ) |
| **144** | 73079200 | Ống nối (góc), vỏ bọc đường ống làm bằng thép chưa được liệt kê (trừ thép không gỉ) |
| **145** | 73079300 | Bộ phận để giáp bằng thép không được liệt kê (ngoại trừ thép không gỉ) |
| **146** | 73079900 | Các phụ kiện ống khác làm bằng thép chưa được liệt kê (ngoại trừ thép không gỉ) |

1. Mpa: Megapascal, 1MPa = 1 × 106 Pa. Pascal là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI) [↑](#footnote-ref-1)