**Danh sách cẢNH báo**

**các sẢN pHẨM có nguy cơ bỊ điỀU tra PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI,**

**cHỐNG lẨN tránh thUẾ**

*(Cập nhật đến 31 tháng 3 năm 2020)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Gỗ dán dùng nguyên liệu là gỗ cứng** |
| **Tên tiếng Anh** | Hardwood plywood |
| **Mã HS tham khảo** | **4412.31.0620, 4412.31.0640, 4412.31.0660, 4412.31.2610, 4412.31.2620, 4412.31.4140, 4412.31.4150, 4412.31.5265, 4412.31.5275, 4412.31.6100, 4412.31.9200, 4412.94.1050, 4412.94.3105, 4412.94.3175, 4412.99.0600, 4412.99.1030, 4412.99.1040, 4412.99.3170, 4412.99.5115, 4412.99.5710, 4412.10.0500, 4412.31.0520, 4412.31.0540, 4412.31.0560, 4412.31.2510, 4412.31.2520, 4412.31.4040, 4412.31.4050, 4412.31.4060, 4412.31.4075, 4412.31.4080, 4412.31.4160, 4412.31.4180, 4412.31.5125, 4412.31.5135, 4412.31.5155, 4412.31.5165, 4412.31.5175, 4412.31.5235, 4412.31.5255, 4412.31.6000, 4412.31.9100,** **4412.32.0520, 4412.32.0540, 4412.32.0565, 4412.32.0570, 4412.32.0620, 4412.32.0640, 4412.32.0670, 4412.32.2510, 4412.32.2525, 4412.32.2530, 4412.32.2610, 4412.32.2630, 4412.32.3125, 4412.32.3135, 4412.32.3155, 4412.32.3165, 4412.32.3175, 4412.32.3185, 4412.32.3235, 4412.32.3255, 4412.32.3265, 4412.32.3275, 4412.32.3285, 4412.32.5600, 4412.32.3235, 4412.32.3255, 4412.32.3265, 4412.32.3275, 4412.32.3285, 4412.32.5700, 4412.94.1030, 4412.94.3111, 4412.94.3121, 4412.94.3141, 4412.94.3161, 4412.94.4100, 4412.99.1020, 4412.99.3110, 4412.99.3120, 4412.99.3130, 4412.99.3140, 4412.99.3150, 4412.99.3160, 4412.99.4100.**  Các mã có liên quan: 4412.39.4011; 4412.39.4012; 4412.39.4019; 4412.39.4031; 4412.39.4032; 4412.39.4039; 4412.39.4051; 4412.39.4052; 4412.39.4059; 4412.39.4061; 4412.39.4062; 4412.39.4069; 4412.39.5010; 4412.39.5030; 4412.39.5050; 4412.99.6000; 4412.99.7000; 4412.99.8000; 4412.99.9000; 4412.10.9000; 4412.94.5100; 4412.94.9500 và 4412.99.9500. |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | Miễn thuế - 8% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Đệm mút** |
| **Tên tiếng Anh** | Mattress |
| **Mã HS tham khảo** | **9404.21.0010; 9404.21.0013**; **9404.29.1005;9404.29.1013**;**9404.29.9085**; **9404.29.9087**;  Các mã có liên quan: 9401.40.0000; 9401.90.5081;9404.21.0095; 9404.29.1095; 9404.29.9095. |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | **3 - 6%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Tủ gỗ** |
| **Tên tiếng Anh** | Wooden Cabinets and Vanities |
| **Mã HS tham khảo** | **9403.40.9060, 9403.60.8081**  Các mã liên quan: 9403.90.7080 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Đá nhân tạo** |
| **Tên tiếng Anh** | Certain quartz surface products |
| **Mã HS tham khảo** | **6810.99.0010**,  Các mã liên quan:6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200,  6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080,  6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010,  2506.20.0080 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Lốp xe tải và xe khách** |
| **Tên tiếng Anh** | Tyres for buses or lorries (new and retreaded) |
| **Mã HS tham khảo** | **4011.20.90, 4012.12.00** |
| **Thị trường xuất khẩu** | EU |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | **0%** |
| **Thông tin theo dõi** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | * 1. **Xe đạp điện** |
| **Tên tiếng Anh** | Electric Bicycles |
| **Mã HS tham khảo** | **8711.60.10, 8711.60.90** |
| **Thị trường xuất khẩu** | EU |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | **2,5 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | * 1. **Xe đạp điện** |
| **Tên tiếng Anh** | Electric Bicycles |
| **Mã HS tham khảo** | **8711.60.0050, 8711.60.0090** |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 0-4% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Ống đồng** |
| **Tên tiếng Anh** | Seamless Refined Copper Pipe and Tube |
| **Mã HS tham khảo** | **7411.10.1030, 7411.10.1090**  Mã liên quan: 7407.10.1500, 7419.99.5050, 8415.90.8065 và 8415.90.8085. |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | **1,5% - 3%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Khớp nối bằng thép** |
| **Tên tiếng Anh** | Forged Steel Fittings |
| **Mã HS tham khảo** | **7307.99.1000, 7307.99.3000, 7307.99.5045, 7307.99.5060**  Các mã liên quan: 7307.92.3010, 7307.92.3030, 7307.92.9000, và 7326.19.0010 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc, Italia, Đài Loan(Trung Quốc) |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 3,2 – 4,3% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Thép tiền chế** |
| **Tên tiếng Anh** | Fabricated Structural Steel |
| **Mã HS tham khảo** | **7308.90.3000, 7308.90.6000, 7308.90.9590**,  Mã có liên quan:7216.91.0010, 7216.91.0090, 7216.99.0010, 7216.99.0090, 7222.40.6000, 7228.70.6000, 7301.10.0000, 7301.20.1000, 7301.20.5000, 7308.40.0000, 7308.90.9530, 9406.90.0030 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Bánh xe thép** |
| **Tên tiếng Anh** | **Steel Wheels** |
| **Mã HS tham khảo** | 8708.70.4530, 8708.70.4560, 8708.70.6030, 8708.70.6060, 8716.90.5045, 8716.90.5059 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 2,5 – 3,1% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Vỏ bình ga** |
| **Tên tiếng Anh** | Steel Propane Cylinders |
| **Mã HS tham khảo** | 7311.00.0060 và 7311.00.0090 |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Mức thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mặt hàng** | 1. **Ghim đóng thùng** |
| **Tên tiếng Anh** | Carton-Closing Staples |
| **Mã HS tham khảo** | **8305.20.00.00, 7317.00.65.60** |
| **Thị trường xuất khẩu** | Hoa Kỳ |
| **Quốc gia/vùng lãnh thổ bị điều tra, áp thuế** | Trung Quốc |
| **Thuế nhập khẩu đang áp dụng với hàng của Việt Nam** | 0% |