**Phụ lục I**

**SỐ THU THUẾ BVMT ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN**

**Giai đoạn 2023 - 2024**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-BTC ngày / /2024 của Bộ Tài chính)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **2023** | **9 tháng đầu năm 2024** |
| 1 | **Tổng thu NSNN (tỷ đồng)** | **1.521.959** | **1.229.788** |
| 2 | **Tổng thu thuế nội địa (tỷ đồng)** | **1.459.988** | **1.185.350** |
| 3 | **Tổng thu thuế BVMT (tỷ đồng)** | **38.336** | **30.748** |
|  | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT so với tổng thu NSNN (%)* | 2,52% | 2,50% |
| 4 | **Đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn** |  |  |
|  | *- Tổng số thu thuế BVMT (tỷ đồng)* | **34.473** | **28.900** |
|  | *- Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 89,92% | 93,99% |
|  | *- Số giảm thu thực tế khi thực hiện điều chỉnh mức thuế (tỷ đồng)* | 40.981 | 30.029 |
| 4.1 | **Số thu thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) (tỷ đồng)** | **10.641** | **8.271** |
|  | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 27,76% | 26,90% |
| 4.2 | **Số thu thuế BVMT đối với dầu diesel (tỷ đồng)** | **16.351,04** | **10.743,79** |
|  | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu diesel so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 42,65% | 34,94% |
| 4.3 | **Số thu thuế BVMT đối với dầu hỏa (tỷ đồng)** | **27,56** | **12,82** |
|  | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu hỏa so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 0,07% | 0,04% |
| 4.4 | **Số thu thuế BVMT đối với dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn (tỷ đồng)** | **921,76** | **782,44** |
|   | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 2,40% | 2,54% |
| 4.5 | **Số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay (tỷ đồng)** | **1795,09** | **1176,92** |
|  | *Tỷ lệ số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay so với tổng thu thuế BVMT (%)* | 4,68% | 3,83% |

*Nguồn: Tổng cục Thuế*