|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| PHỤ LỤC № 1Theo Quyết định số 37 của Ủy ban kinh tế Á-Âu ngày 17 tháng 3 năm 2022 |

 |

**DANH SÁCH**

**các sản phẩm thực phẩm và hàng hóa được sử dụng trong quá trình sản xuất**

| **Mã HS** | **Mô tả** | **Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA** |
| --- | --- | --- |
| 0106 41 000 1, 0106 41 000 2, 0106 41 000 3, 0106 41 000 9, 0106 49 000 9 | Động vật sống | 0 |
| 0404 10 020 0, 0404 10 040 0, 0404 10 060 0, 0404 10 120 1, 0404 10 120 9, 0404 10 140 0, 0404 10 160 1, 0404 10 160 9, 0404 10 260 0, 0404 10 280 0, 0404 10 320 0, 0404 10 340 0, 0404 10 360 0, 0404 10 380 0, 0404 10 480 0, 0404 10 520 0, 0404 10 540 0, 0404 10 560 0, 0404 10 580 0, 0404 10 620 0, 0404 10 720 0, 0404 10 740 0, 0404 10 760 0, 0404 10 780 0, 0404 10 820 0, 0404 10 840 0, 0404 90 210 0, 0404 90 230 0, 0404 90 290 0, 0404 90 810 0, 0404 90 830 0, 0404 90 890 0 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 0 - 4,1 |
| 0511 10 000 0, 0511 99 853 9 | Các sản phẩm động vật | 0 |
| 0701 10 000 0, 0701 90 100 0, 0701 90 500 0, 0701 90 900 0 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh. | 0 – 4,1 |
| 0703 10 110 0, 0703 10 190 0, 0703 10 900 0, 0703 20 000 0 | Hành tây; tỏi | 4,1 |
| 0704 90 100 1 | Bắp cải | 4,1 |
| 0706 10 000 1, 0706 10 000 9, 0706 90 900 1, 0706 90 900 9 | Cà rốt, củ cải, củ dền làm salát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. | 4,1 |
| 1002 10 000 0 | Lúa mạch đen | 0 |
| 1005 10 130 0, 1005 10 150 0, 1005 10 180 1, 1005 10 180 9, 1005 10 900 0 | Ngô | 0 |
| 1108 14 000 0, 1108 20 000 0 | Tinh bột sắn; inulin | 0 - U |
| 1206 00 100 0 | Hạt hướng dương đã hoặc chưa vỡ mảnh | 0 |
| 1302 20 100 0, 1302 32 900 0, 1302 39 000 0 | Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic và muối của axit pectic; thạch rau câu (agar-agar) và các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật. | 0 |
| 1521 10 000 0 | Sáp thực vật | 4,1 |
| 1702 11 000 0, 1702 30 500 0, 1702 50 000 0, 1702 60 950 0, 1702 90 790 0, 1702 90 950 0 | Các loại đường | 0 - U |
| 1805 00 000 0 | Bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác | 0 |
| 1901 10 000 0 | Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã đóng gói để bán lẻ: | 0 |
| 1901 90 980 0 | Chế phẩm khác | 4,1 |
| 2106 90 930 0, 2106 90 980 3, 2106 90 980 8 | Chế phẩm ăn được khác | 0 |
| 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 | Nước, có chứa chất béo, bắt nguồn từ các sản phẩm thuộc nhóm 0401 đến 0404 | 0 |
| 2905 44 910 0, 2905 49 000 0 | Rượu mạch hở | 0 |
| 2922 49 850 0 | Hợp chất amino chức oxy | 0 |
| 2930 40 900 0 | Methionin | 0 |
| 3505 10 100 0, 3505 10 500 0, 3505 10 900 0, 3505 20 100 0, 3505 20 300 0, 3505 20 500 0, 3505 20 900 0 | Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác |  |
| 3507 90 900 0 | Enzym | 0 |
| 3824 99 550 0 | Hỗn hợp của hydrocacbon halogen hóa, các loại khác | 0 |
| 3824 60 190 0 | Sorbitol | 0 |

Ghi chú: đối với mục đích của danh sách này, cần phải được hướng dẫn bởi cả mã HS của EAEU cũng như mô tả của sản phẩm.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_