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

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

 |

**DANH SÁCH**

**hàng hóa được sử dụng để sản xuất các sản phẩm dược phẩm**

| **Mã HS** | **Mô tả** | **Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA** |
| --- | --- | --- |
| 2903 69 000 0, 2903 99 800 0, 2904 10 000 0, 2906 29 000 0, 2907 12 000 0, 2907 15 100 0, 2910 30 000 0, 2914 22 000 0, 2914 50 000 0, 2914 79 000 0, 2915 40 000 0, 2917 19 100 0, 2917 19 900 0, 2918 21 000 0, 2918 22 000 0, 2918 23 000 0, 2918 30 000 0, 2920 90 100 0, 2921 13 000 0, 2921 30 990 0, 2921 49 000 9, 2922 15 000 0, 2922 19 400 0, 2922 19 700 0, 2922 41 000 0, 2922 42 000 0, 2923 10 000 0, 2923 20 000 0, 2923 90 000 9, 2924 11 000 0, 2924 12 000 0, 2924 19 000 9, 2924 23 000 0, 2924 24 000 0, 2924 29 100 0, 2925 12 000 0, 2925 19 200 0, 2925 19 950 0, 2925 21 000 0, 2925 29 000 0, 2932 20 100 0, 2932 20 200 0, 2932 20 900 0, 2933 11 100 0, 2933 11 900 0, 2933 19 100 0, 2933 21 000 0, 2933 52 000 0, 2933 53 100 0, 2933 53 900 0, 2933 54 000 0, 2933 55 000 0, 2933 59 200 0, 2933 69 100 0, 2933 69 400 0, 2933 99 200 0, 2933 99 500 0, 2934 30 100 0, 2934 30 900 0, 2934 91 000 0, 2934 99 600 1, 2934 99 600 9, 2935 10 000 0, 2935 20 000 0, 2935 30 000 0, 2935 40 000 0, 2935 50 000 0, 2935 90 300 0, 2935 90 900 9, 2936 21 000 0, 2936 22 000 1, 2936 22 000 9, 2936 23 000 0, 2936 24 000 0, 2936 25 000 0, 2936 26 000 0, 2936 27 000 0, 2936 28 000 0, 2936 29 000 1, 2936 29 000 9, 2936 90 000 1, 2936 90 000 2, 2936 90 000 9, 2940 00 000 0 | Hóa chất hữu cơ | 0 |
| 3001 20 100 0, 3001 20 900 0, 3001 90 200 0, 3001 90 980 0 | Các tuyến và các bộ phận cơ thể khác dùng để chữa bệnh | 0 |
| 3002 12 000 2, 3002 12 000 3, 3002 12 000 4, 3002 12 000 5, 3002 12 000 9, 3002 13 000 0, 3002 14 000 0, 3002 15 000 0, 3002 41 000 0, 3002 42 000 0, 3002 49 000 1, 3002 49 000 9, 3002 51 000 0, 3002 59 000 0, 3002 90 100 0, 3002 90 300 0, 3002 90 800 0 | Máu người; máu động vật đã điều chế dùng cho chữa bệnh, phòng bệnh hoặc chẩn đoán bệnh; kháng huyết thanh, các phần phân đoạn khác của máu và các sản phẩm miễn dịch | 0 - U |
| 3004 10 000 1, 3004 10 000 4, 3004 10 000 5, 3004 10 000 6, 3004 10 000 7, 3004 10 000 8, 3004 20 000 1, 3004 20 000 2, 3004 20 000 4, 3004 20 000 8, 3004 32 000 1, 3004 32 000 8, 3004 39 000 1, 3004 39 000 8, 3004 41 000 0, 3004 42 000 0, 3004 43 000 0, 3004 49 000 1, 3004 49 000 8, 3004 50 000 1, 3004 50 000 2, 3004 50 000 5, 3004 50 000 6, 3004 50 000 9, 3004 60 000 0, 3004 90 000 1, 3004 90 000 2, 3004 90 000 5, 3004 90 000 6, 3004 90 000 8 | Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn | 0 - U |
| 3006 10 100 0, 3006 10 300 1, 3006 10 300 9, 3006 10 900 0, 3006 30 000 0, 3006 40 000 0, 3006 50 000 0, 3006 60 000 1, 3006 60 000 2, 3006 60 000 9, 3006 70 000 0 | Các mặt hàng dược phẩm khác | 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.

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