|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | PHỤ LỤC № 6  Theo Quyết định số 37  của Ủy ban kinh tế Á-Âu  ngày 17 tháng 3 năm 2022 | |

**DANH SÁCH**

**Hàng hóa dùng trong sản xuất sản phẩm công nghiệp nhẹ**

| **Mã HS** | **Mô tả** | **Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA** |
| --- | --- | --- |
| 3204 13 000 0 | Thuốc nhuộm hữu cơ tổng hợp: thuốc nhuộm cơ bản và các chế phẩm dựa trên chúng | 0 |
| 3902 20 000 0 | Polyisobutylen | 0 |
| 5205 12 000 0, 5205 13 000 0, 5205 22 000 0 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ | 0 |
| 5206 11 000 0, 5206 12 000 0 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ | 0 |
| 5306 10 300 0 | Sợi lanh | 0 |
| 5307 10 000 0, 5307 20 000 0 | Sợi đay hoặc sợi từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03 | 0 |
| 5402 19 000 9, 5402 20 000 9, 5402 33 000 0, 5402 44 000 0, 5402 47 000 0 | Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex. | 2,7 |
| 5407 10 001 0, 5407 10 009 0, 5407 20 110 0, 5407 20 190 0, 5407 20 900 0, 5407 30 000 0, 5407 41 000 0, 5407 42 000 0, 5407 43 000 0, 5407 44 000 0, 5407 51 000 0, 5407 52 000 0, 5407 53 000 0, 5407 54 000 0, 5407 61 300 0, 5407 61 900 0, 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74 000 0, 5407 81 000 0, 5407 82 000 0, 5407 91 000 0, 5407 92 000 0, 5407 93 000 0, 5407 94 000 0 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. | 2,7 – 5,5 |
| 5408 22 900 0, 5408 31 000 0 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05 | 1,4 |
| 5504 10 000 0 | Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi, từ tơ tái tạo viscose | 0 |
| 5506 30 000 0 | Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi, từ acrylic hoặc modacrylic | 0 |
| 5509 21 000 0, 5509 31 000 0 | Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ. | 0 |
| 5512 19 900 0, 5512 99 900 0 | Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên | 2,7 |
| 5513 11 200 0, 5513 11 900 0, 5513 21 000 0, 5513 23 100 0, 5513 23 900 0, 5513 29 000 0, 5513 41 000 0 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2 | 2,7 |
| 5514 22 000 0 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2, từ vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 2,7 |
| 5515 11 900 9, 5515 13 990 0, 5515 19 100 0, 5515 19 300 0, 5515 19 900 0 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp. | 2,7 |

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.

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