**Phụ lục I**

**DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG THU NSNN THEO PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT**

*(Kèm theo Bản thuyết minh quy phạm hóa chính sách của dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về   
mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mờ nhờn)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Sản phẩm** | **Khung thuế theo Luật thuế BVMT** (đồng/đơn vị tính thuế) | **Sản lượng tính thuế** (triệu lít, kg) | **Mức thuế BVMT** | | | **Số thu thuế BVMT** | | | **Mức giảm thuế GTGT theo PA điều chỉnh** (tỷ đồng) | **Tổng số giảm thu NSNN  dự kiến** (tỷ đồng) |
| **Theo NQ 579** (đồng/đơn vị tính thuế) | **PA điều chỉnh** (đ/đơn vị tính thuế) | **Mức giảm** (đ/đơn vị tính thuế) | **Theo NQ579** (tỷ đồng) | **Theo PA điều chỉnh** (tỷ đồng) | **Mức giảm** (tỷ đồng) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=5-6* | *8=4x5* | *9=4x6* | *10=9-8* | *11=10x8%* | *12=10+11* |
| 1 | Xăng (triệu lít) | 1.000-4.000 | 11.235 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 44.940,0 | 22.470,0 | -22.470,0 | -1.797,6 | -24.267,6 |
| 2 | Dầu Diesel-DO (triệu lít) | 500-2.000 | 15.373 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 30.746,0 | 15.373,0 | -15.373,0 | -1.229,8 | -16.602,8 |
| 3 | Dầu Mazut, dầu nhờn (triệu lít) Mỡ nhờn-FO (triệu kg) | 300-2.000 | 887 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.774,0 | 887,0 | -887,0 | -71,0 | -958,0 |
| 4 | Dầu hỏa (triệu lít) | 300-2.000 | 28 | 1.000 | 600 | 400 | 28,4 | 17,0 | -11,4 | -0,9 | -12,3 |
| 5 | Nhiên liệu bay (triệu lít) | 1.000-3.000 | 1.173 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 3.519,0 | 2.346,0 | -1.173,0 | -93,8 | -1.266,8 |
|  | **Tổng** | | | | | | **81.007** | **41.093** | **-39.914** | **-3.193** | **-43.108** |

**Ghi chú**: Sản lượng tính thuế căn cứ theo số liệu do Cục Thuế cung cấp.