**PHỤ LỤC I**

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2023/NĐ-CP  
*(Kèm theo Nghị định số 199/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hàng** | **Mô tả hàng hóa** | **Thuế suất (%)** |
| **80** | **28.04** | **Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.** |  |
|  | 2804.10.00 | - Hydro | 0 |
|  |  | - Khí hiếm: |  |
|  | 2804.21.00 | - - Argon | 0 |
|  | 2804.29.00 | - - Loại khác | 0 |
|  | 2804.30.00 | - Nitơ | 0 |
|  | 2804.40.00 | - Oxy | 0 |
|  | 2804.50.00 | - Bo; telu | 0 |
|  |  | - Silic: |  |
|  | 2804.61.00 | - - Có hàm lượng silic không dưới 99,99% tính theo trọng lượng | 0 |
|  | 2804.69.00 | - - Loại khác | 0 |
|  | 2804.70.00 | - Phospho: |  |
|  | 2804.70.00.10 | - - Phospho vàng | 5 %.  Từ ngày 01/01/2026 áp dụng mức thuế suất 10%.  Từ ngày 01/01/2027 áp dụng mức thuế suất 15%. |
|  | 2804.70.00.90 | - - Loại khác | 0 |
|  | 2804.80.00 | - Arsen | 0 |
|  | 2804.90.00 | - Selen | 0 |