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

|  |
| --- |
| PHỤ LỤC № 7Theo Quyết định số 37 của Ủy ban kinh tế Á-Âu ngày 17 tháng 3 năm 2022 |

 |

**DANH SÁCH**

**Hàng hóa dùng để sản xuất các sản phẩm luyện kim**

| **Mã HS** | **Mô tả** | **Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA** |
| --- | --- | --- |
| 2620 99 600 0 | Xỉ, tro và cặn, chứa chủ yêu là titan  | 0 |
| 6806 10 000 8 | Sợi xỉ, bông len đá và các loại sợi khoáng tương tự (kể cả hỗn hợp của chúng), ở dạng rời, dạng tấm hoặc cuộn, loại khác | 4,1 |
| 7106 91 000 1 | Bạc thỏi chứa ít nhất 999 phần bạc trên 1000 phần hợp kim | 5,5 |
| 7108 12 000 1 | Vàng thỏi chứa ít nhất 999 phần bạc trên 1000 phần hợp kim | 5,5 |
| 7219 22 100 9 | Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, loại khác | 0 |
| 7220 20 890 0 | Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm, chứa ít hơn 2.5% trọng lượng | 0 |
| 7612 90 200 0 | Các loại thùng chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng, bằng sắt hoặc thép. | 0 |
| 7901 20 000 0 | Hợp kim kẽm | 0 |
| 8111 00 110 0 | Mangan chưa gia công; bột | 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.

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