**DANH MỤC HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ**

**NHẬP KHẨU TRONG HẠN NGẠCH CỦA VIỆT NAM**

**ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU VÀ**

**CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN GIAI ĐOẠN 2022 - 2027**

*(Kèm theo Nghị định số 113/2022/NĐ-CP*

*ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

| **Mã hàng** | **Mô tả hàng hóa** | **Thuế suất VN-EAEU FTA (%)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **04.07** | **Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín.** |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trứng sống khác: |  |  |  |  |  |  |
| 0407.21.00 | - - Của gà thuộc loài *Gallus domesticus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407.29 | - - Loại khác: |  |  |  |  |  |  |
| 0407.29.10 | - - - Của vịt, ngan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407.29.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407.90 | - Loại khác: |  |  |  |  |  |  |
| 0407.90.10 | - - Của gà thuộc loài *Gallus domesticus* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407.90.20 | - - Của vịt, ngan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407.90.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.01** | **Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.** |  |  |  |  |  |  |
| 2401.10 | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: |  |  |  |  |  |  |
| 2401.10.10 | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.10.20 | - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.10.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20 | - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: |  |  |  |  |  |  |
| 2401.20.10 | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20.20 | - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20.30 | - - Loại Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20.40 | - - Loại Burley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20.50 | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.20.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.30 | - Phế liệu lá thuốc lá: |  |  |  |  |  |  |
| 2401.30.10 | - - Cọng thuốc lá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2401.30.90 | - - Loại khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |