**Phụ lục 3**

**DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG THU NSNN**

**DO GIÁ DẦU THÔ VÀ GIÁ XĂNG DẦU TĂNG**

**I. Dự kiến tác động thu NSNN do giá dầu thô và giá xăng dầu tăng** (chưa bao gồm tác động giảm thu NSNN khi thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu mỡ nhờn theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và như đề xuất tại Tờ trình)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Chỉ tiêu*** | ***Phương án giá dầu thô(USD/thùng)*** |
| ***110*** | ***120*** | ***130*** |
| 1 | Số tăng/giảm thu NSNN bình quân tháng từ xăng dầu nhập khẩu và dầu thô xuất nhập khẩu (tỷ đồng) | 3.940 | 4.419 | 4.897 |
| 2 | Số tăng/giảm thu nội địa bình quân tháng (tỷ đồng) | -1.086 | -1.297 | -1.518 |
| ***3*** | ***Tác động đến tổng thu NSNN bình quân tháng (1+2) (tỷ đồng)*** | ***2.854*** | ***3.122*** | ***3.379*** |

**II. Dự kiến tác động thu NSNN do giá dầu thô, giá xăng dầu tăng sau khi trừ đi số giảm thu NSNN do thực hiện Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và như đề xuất tại Tờ trình**

| ***STT*** | ***Chỉ tiêu*** | ***Phương án giá dầu thô(USD/thùng)*** |
| --- | --- | --- |
| ***110*** | ***120*** | ***130*** |
| ***1*** | ***Tác động tăng/giảm đến tổng thu NSNN bình quân tháng do giá dầu thô và giá xăng dầu tăng (mục 3 phần I ở trên) (tỷ đồng)*** | ***2.854*** | ***3.122*** | ***3.379*** |
| ***2*** | ***Tác động giảm thu NSNN bình quân tháng do thực hiện điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (tỷ đồng)*** | ***-4.193*** | ***-4.193*** | ***-4.193*** |
| 2.1 | Số giảm thu NSNN bình quân tháng do giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 (tỷ đồng) | -132 | -132 | -132 |
| 2.2 | Số giảm thu NSNN do giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 (tỷ đồng) | -2.661 | -2.661 | -2.661 |
| 2.3 | Số giảm thu NSNN bình quân tháng do giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất tại Tờ trình (tỷ đồng) | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| ***3*** | ***Chênh lệch tăng/giảm thu NSNN bình quân tháng (1+2) (tỷ đồng)*** | ***-1.339*** | ***-1.071*** | ***-814*** |