THỦ TỨ̛NG CHÍNH PHỦ

Số: 93/2009/QĐ-TTg

Hà Nôi, ngày 10 tháng 7 năm 2009

## QUYÉT ĐİNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyê̂t định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối vợi khu kinh tê̂ cửa khẩu

## THỦ TƯƠNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số $29 / 2008 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

## QUYÉT ĐİNH:

Đjều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số $33 / 2009 / \mathrm{Q} 甲-\mathrm{TTg}$ ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế của khẩu như sau:
"4. Về chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu:
a) Quy định ưu đãi về thuế đối với khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo các Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về quy chế hoạt động của từng khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện đển hết nảm 2012. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 trở đi thực hiện theo Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QD-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, du lịch và các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực kinh tế cưa khẩu.
c) Giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công thương quy định Danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuốc lá, rự̛̣u, bia) cần hạn chế nhập khẩu trong Danh mục hàng bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu; phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan xây dựng các biện pháp quản lý, phòng, chống và xử lý các hành vi lọi dụng chính sách ưu đãi trên để thu gom, buôn lậu hàng vào nội địa, kinh doanh trái pháp luật."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Điều 3. Các Bộ truởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ truởng co quan thuộc Chính phủ, Chủ̉ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

## Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chinh phủ;
- Các Bô, co quan ngang Bô, cơ quan thự̂́c Chính phủ;
- VP BCE TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ửy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hôi;
- Toà án nhân dân tối cao;

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dūng

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ưy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Narn;
- Co quan Trung rơng của các đoàn thế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTDT, các $\mathrm{V}_{\mu}$, Cục, đơn vi trưc thuộc, Công báo;
- Luuv: Văn thư, KTTH (5b). xH \& $\downarrow 0$

