|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ NÔNG NGHIỆP**  **VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**Phụ lục III**

**BẢNG CHI TIẾT MÃ HS THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số* ***03*** */2016/TT-BNNPTNT ngày* ***21*** *tháng* ***4*** *năm 2016*

*của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã hàng** | **Mô tả hàng hoá** | | | | | | |
| **3808.91** | **- - Thuốc trừ côn trùng (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nhện)** | | | | | | |
|  |  | - - - Chế phẩm trung gian để sản xuất thuốc trừ côn trùng: | | | | | |
| 3808.91.11 |  |  | | - - - - Có 2-(1-Methylpropyl) phenol methylcarbamate) | | | |
| 3808.91.19 |  |  | | - - - - Loại khác | | | |
| 3808.91.20 |  | - - - Hương vòng chống muỗi | | | | | |
| 3808.91.30 |  | - - - Tấm thuốc diệt muỗi | | | | | |
|  |  | - - - Loại khác: | | | | | |
|  |  |  | - - - - Dạng bình xịt: | | | | |
| 3808.91.91 |  |  |  | | - - - - - Có chức năng khử mùi | | |
| 3808.91.92 |  |  |  | | - - - - - Loại khác | | |
|  |  |  | - - - - Loại khác: | | | |  |
| 3808.91.93 |  |  |  | | | - - - - - Có chức năng khử mùi | |
| 3808.91.99 |  |  |  | | | - - - - - Loại khác | |
| **3808.92** | **- - Thuốc diệt nấm (thuốc trừ bệnh và các tác nhân gây bệnh)** | | | | | | |
|  |  | - - - Dạng bình xịt: | | | | | |
| 3808.92.11 |  |  | - - - - Có hàm lượng validamycin không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh | | | | |
| 3808.92.19 |  |  | - - - - Loại khác | | | | |
| 3808.92.90 |  | - - - Loại khác | | | | | |
| **3808.93** | **- - Thuốc diệt cỏ (thuốc trừ cỏ), thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng:** | | | | | | |
|  |  | - - - Thuốc diệt cỏ: | | | | | |
| 3808.93.11 |  |  | | - - - - Dạng bình xịt | | | |
| 3808.93.19 |  |  | | - - - - Loại khác | | | |
| 3808.93.20 |  | - - - Thuốc chống nảy mầm | | | | | |
| 3808.93.30 |  | - - - Thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng | | | | | |
| **3808.94** | **- - Thuốc khử trùng:** | | | | | | |
| 3808.94.10 |  | - - - Có chứa hỗn hợp các axit nhựa than đá và các chất kiềm | | | | | |
| 3808.94.20 |  | - - - Loại khác, dạng bình xịt | | | | | |
| 3808.94.90 |  | - - - Loại khác | | | | | |
| **3808.99** | **- - Loại khác:** | | | | | | |
| 3808.99.10 |  | - - -Thuốc bảo quản gỗ, chứa chất diệt côn trùng hoặc diệt nấm | | | | | |
| 3808.99.90 |  | - - - Loại khác | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỘ TRƯỞNG**  (Đã ký)  **Cao Đức Phát** |