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

|  |
| --- |
| PHỤ LỤC № 9Theo Quyết định số 37 của Ủy ban kinh tế Á-Âu ngày 17 tháng 3 năm 2022 |

 |

**DANH SÁCH**

**Hàng hóa dùng trong lĩnh vực vận tải**

| **Mã HS** | **Mô tả** | **Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA** |
| --- | --- | --- |
| 8407 10 000 1, 8407 10 000 3, 8407 10 000 7 | Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay đốt cháy bằng tia lửa điện. | 0 |
| 8411 11 000 1, 8411 12 100 1, 8411 12 300 3, 8411 12 300 5, 8411 12 300 7, 8411 12 800 1, 8411 12 800 9, 8411 22 200 2, 8411 22 200 4, 8411 22 800 1, 8411 91 000 8, 8411 99 001 1 | Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác. | 0 |
| 8412 10 000 1, 8412 80 800 1, 8412 90 200 1 | Động cơ và mô tơ khác. | 0 |
| 8526 10 000 9 | Các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến, loại khác | 0 |
| 9014 20 200 9, 9014 80 000 0, 9014 90 000 0 | La bàn xác định phương hướng; các thiết bị và dụng cụ dẫn đường 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.

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