|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG BÌNH**  Số: 289/BC-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  *Quảng Bình, ngày 21 tháng 12 nãm 2016* |

**BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**

**CHÍNH SÁCH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

*(Giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2016)*

**I. Kết quả ðạt ðýợc và výớng mắc, khó khãn**

***1. Về hàng hóa thuộc ðối týợng chịu thuế BVMT***

Luật thuế Bảo vệ môi trýờng quy ðịnh hàng hóa thuộc ðối týợng chịu thuế rõ ràng và phù hợp với thực tế.

***2. Về ðối týợng không chịu thuế BVMT***

Tỉnh Quảng Bình ðã thực hiện ðúng theo quy ðịnh của Luật thuế bảo vệ môi trýờng về ðối týợng/các trýờng hợp không chịu thuế BVMT tại ðịa phýõng.

***3. Về ngýời nộp thuế, cãn cứ tính thuế và phýõng pháp tính thuế BVMT***

Luật quy ðịnh cãn cứ tính thuế và phýõng pháp tính thuế ðõn giản, dễ thực hiện.

***4. Về biểu khung thuế và mức thuế BVMT***

Khung thuế ðối với từng loại hàng hóa (ðặc biệt là than ðá và túi ni long) còn chênh lệch quá lớn giữa mức tối thiểu và mức tối ða, do ðó khi thực hiện gặp khó khãn, dễ nảy sinh tiêu cực. Ðề nghị quy ðịnh khung mức thuế cụ thể hõn, mức chênh lệch tối ða, tối thiểu gần hõn.

***5. Về thời ðiểm tính thuế BVMT***

Thời ðiểm tính thuế BVMT ðối với xãng dầu nhập khẩu tại thời ðiểm mở tờ khai hải quan ðã tạo ðiều kiện thuận lợi cho ngýời nộp thuế; rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính.

***6. Về khai thuế, tính thuế và nộp thuế***

*- Ðánh giá việc thực hiện quy ðịnh về quản lý thuế BVMT tại ðịa phýõng:*

Thuế BVMT ở Quảng Bình chủ yếu thu từ kinh doanh xãng dầu của Công ty xãng dầu Quảng Bình và Công ty TNHH SX&TM Hýng Phát. Hàng nãm các doanh nghiệp thực hiện kê, khai nộp thuế BVMT theo ðúng sản lýợng nhập khẩu, doanh thu bán hàng; ðóng góp một phần cho nguồn thu của ngân sách ðịa phýõng (nãm 2012 chiếm tỷ lệ 3,2% trên tổng số thu ngân sách, nãm 2016 chiếm tỷ lệ 11,58%).

*- Výớng mắc trong công tác khai, nộp, tính thuế BVMT theo quy ðịnh của pháp luật về quản lý thuế (về hồ sõ khai thuế, ðịa ðiểm nộp hồ sõ, kê khai và nộp thuế) và kiến nghị sửa ðổi, bổ sung quy ðịnh về quản lý thuế BVMT:*

Công ty TNHH SX & TM Hýng Phát là ðõn vị ðầu mối ðýợc cấp phép nhập khẩu trực tiếp xãng dầu, có trụ sở chính ðóng tại tỉnh Quảng Bình nhýng kho hàng ở tỉnh Quảng Trị và mở chi nhánh ở một số tỉnh khác, việc kê khai và nộp thuế trong 2 nãm 2015 và nãm 2016 gặp nhiều trở ngại. Cụ thể, nãm 2015, ðõn vị kê khai nộpthuế tại tỉnh Quảng Bình nhýng sau ðó tỉnh Quảng Trị yêu cầu công ty phải nộp thuế vãng lai 2% trên doanh thu trong nãm, buộc ngân sách tỉnh Quảng Bình phải chuyển lại số tiền thuế hõn 9 tỷ ðồng ðã ðýa vào cân ðối ngân sách của tỉnh. Nãm 2016, dự toán thu thuế BVMT do Tổng cục Thuế giao cho Quảng Bình theo Kế hoạch sản lýợng nhập khẩu trong nãm 2016 mà Bộ Công thýõng ðã giao cho công ty, nhýng từ tháng 10 ðến nay công ty kê khai nộp thuế BVMT ở tỉnh khác; vì vậy ảnh hýởng ðến việc cân ðối thu chi ngân sách của tỉnh ðã ðýợc Bộ Tài chính giao trong nãm 2016.

Ðể thuận tiện cho việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế, không ảnh hýởng ðến cân ðối thu chi ngân sách ðịa phýõng, ðề nghị thực hiện theo ðúng quy ðịnh tại khoản 2 Ðiều 10 Luật thuế BVMT là *“Việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế bảo vệ môi trýờng ðối với hàng hóa nhập khẩu ðýợc thực hiện cùng thời ðiểm với khai thuế và nộp thuế nhập khẩu”*. Việc phân chia tỷ lệ diều tiết ngân sách cho từng ðịa phýõng do Bộ Tài chính quy ðịnh theo Luật ngân sách nhà nýớc.

***7. Về hoàn thuế BVMT***

Hiện tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình chýa có trýờng hợp nào hoàn thuế bảo vệ môi trýờng.

***8. Số thu thuế BVMT***

**BIỂU TỔNG HỢP SỐ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRÝỜNG**

*Ðõn vị tính: tỷ ðồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016\*** |
| **I** | **Tổng số thu thuế BVMT** | 41,8 | 48,1 | 87 | 242,2 | 308 |
| ***1*** | ***Nhóm hàng hóa sản xuất trong nýớc*** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Xãng | 25,6 | 29,6 | 5,4 | 0,25 | 1 |
| 1.2 | Nhiên liệu bay |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Dầu diezel | 16,2 | 18,5 | 10,6 | 7,3 | 1 |
| 1.4 | Dầu hỏa |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn |  |  |  | 0,14 |  |
| 1.6 | Than ðá |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Các hàng hoá khác |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Nhóm hàng hóa nhập khẩu*** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xãng |  |  | 41,1 | 109,4 | 140 |
| 2.2 | Nhiên liệu bay |  |  |  |  | 10,7 |
| 2.3 | Dầu diezel |  |  | 29,9 | 124,7 | 155 |
| 2.4 | Dầu hỏa |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn |  |  |  | 0,36 | 0,3 |
| 2.6 | Than ðá |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Các hàng hoá khác |  |  |  |  |  |
| **II** | **Số tiền hoàn thuế BVMT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xãng |  |  |  |  |  |
| 2 | Túi ni lông thuộc diện chịu thuế |  |  |  |  |  |
| **III** | **TỔNG SỐ THU NSÐP TỪ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ** | 1.298 | 1.530 | 1.518 | 2.332 | 2.659 |
| **IV** | **Tỷ trọng số thu thuế BVMT/tổng số thu NSÐP từ thuế, phí, lệ phí (%)** | 3,2 | 3,1 | 5,7 | 10,38 | 11,58 |

Trên ðây là báo cáo tổng hợp, ðánh giá thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trýờng trên ðịa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) tổng hợp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế);  - CT và các PCT UBND tỉnh;  - Cục Thuế;  - LĐ VP UBND tỉnh;  - Lưu: VT, KTTH.  - Lưu: VT, KTTH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **(Đã ký)**  **Nguyễn Xuân Quang** |