|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX NGHỆ AN** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| SỐ: /PLXNA- QĐ | *Nghệ An, ngày ##F\_DATE@@* |



**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v qui định mức thuế BVMT các mặt hàng khai báo trong hệ thống SAP-ERP**

**cho Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX NGHỆ AN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 837/PLX-HĐQT ngày 22/8/2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc đổi tên Công ty Xăng dầu Nghệ An;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu Nghệ An (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An) được phê duyệt theo Quyết định số 246/PLX-QĐ-HĐQT ngày 17/5/2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;*

*Căn cứ văn bản số 382/PLX-TCKT ngày 31/3/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc qui định Thuế BVMT từ ngày 01/4/2022.*

*Căn cứ văn bản số ##VAN\_BAN\_SO@@ ngày ##VBS\_DATE@@ về việc điều chỉnh hệ số VCF tính giá bán nội bộ và Biểu quy định hệ số VCF tại các điểm kho ban hành kèm công điện số ##CONG\_DIEN\_SO@@ ngày ##DATE@@ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.*

*Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An.*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Qui định mức **thuế bảo vệ môi trường các mặt hàng khai báo trong hệ thống SAP-ERP** của *Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An*đối với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **LOẠI HÀNG** | **HỆ SỐ QUY ĐỔI – VCF MÙA MIỀN** | **MỨC THUẾ THEO LTT**  **(Đ/LTT)** | **MỨC THUẾ THEO L15**  **(Đ/L15)** |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)/(1) |
| **1** | **Xăng không chì**  **RON 95-III** | ##VCF95@@ | ##BV\_95@@ | ##L15\_95@@ |
| **2** | **Xăng sinh học**  **E5 RON 92-II** | ##VCF92@@ | ##BV\_92@@ | ##L15\_92@@ |
| **3** | **Điêzen 0,001S-V** | ##VCF01@@ | ##BV\_01@@ | ##L15\_01@@ |
| **4** | **Điêzen 0,05S-II** | ##VCF05@@ | ##BV\_05@@ | ##L15\_05@@ |

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ **##HOUR\_NOW@@ ngày ##DATE@@.** Các qui định trái với quyết định này đều không có giá trị thực hiện. Các ông (bà) trưởng phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Chủ tịch, Giám đốc (để b/c);  - PGĐ phụ trách KDXD (Anh Tuấn);  - Các Phòng nghiệp vụ: KDXD, TCKT;  - Lưu: VT, thaitd01 | | |  | | --- | | **##DAI\_DIEN@@** | | **##NGUOI\_DAI\_DIEN@@**  **##TEN@@** | |
| TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX NGHỆ AN** | | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |
| SỐ: /PLXNA- QĐ | | *Nghệ An, ngày ##F\_DATE@@* | |



**PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỨC THUẾ BVMT CÁC MẶT HÀNG THEO L15**

**CHO CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

(Kèm theo Quyết định số: /PLXNA ngày ##DATE@@)

Căn cứ Công văn số 382/PLX-KD ngày 31/3/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc qui định Thuế BVMT từ ngày 01/4/2022.

Căn cứ Quyết định số 1235/PLX-CSKD ngày 13/9/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc xuất bán ở Lít 15oC cho PTC.

Theo văn bản số 0956/PLX-ERP ngày 21/6/2012 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc qui định hướng dẫn tính mức thuế BVMT khai bán trong hệ thống ERP-SAP được tính như sau:

*Công thức:*

Mức thuế BVMT ở lít thực tế

\* Mức thuế BVMT (đ/L15) = -----------------------------------------------------------

Hệ số quy đổi (Hs)

*Số liệu xuất bán nội địa, các Hệ số quy đổi tương ứng và mức thuế như sau:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **LOẠI HÀNG** | **HỆ SỐ QUY ĐỔI – VCF MÙA MIỀN** | **MỨC THUẾ THEO LTT**  **(Đ/LTT)** | **MỨC THUẾ THEO L15**  **(Đ/L15)** |
|  |  | (1) | (2) | (3)=(2)/(1) |
| **1** | **Xăng RON 95-III** | ##VCF95@@ | ##BV\_95@@ | ##L15\_95@@ |
| **2** | **Xăng E5 RON 92- II** | ##VCF92@@ | ##BV\_92@@ | ##L15\_92@@ |
| **3** | **Điêzen 0,001S-V** | ##VCF01@@ | ##BV\_01@@ | ##L15\_01@@ |
| **4** | **Điêzen 0,05S-II** | ##VCF05@@ | ##BV\_05@@ | ##L15\_05@@ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG TCKT | PHÒNG KDXD | NGƯỜI TÍNH |
| ##TCKT@@ | ##KDXD@@ | ##VIET\_PHUONG\_AN@@ |