**Phụ lục số 03**

**PHÂN NHÓM SẢN PHẨM MỸ PHẨM**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số /20 /NĐ-CP ngày tháng năm 20 của Chính phủ)*

1. Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da (tay, mặt, chân, ...)

*Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)*

1. Mặt nạ dùng cho da mặt (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học)

*Face masks (with the exception of chemical peeling products)*

1. Chất phủ màu (lỏng, nhão, bột)

*Tinted bases (liquids, pastes, powders)*

1. Phấn trang điểm, phấn dùng sau khi tắm, bột vệ sinh, ...

*Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.*

1. Xà phòng tắm, xà phòng khử mùi, ...

*Toilet soaps, deodorant soaps, etc*

1. Nước hoa, nước thơm dùng vệ sinh, ...

*Perfumes, toilet waters and eau de Cologne*

1. Sản phẩm dùng để tắm hoặc gội (muối, xà phòng, dầu, gel, ...)

*Bath or shower preparations (salts, foams, oils. gels, etc.)*

1. Sản phẩm tẩy lông

*Depilatories*

1. Sản phẩm khử mùi và chống mùi.

*Deodorants and anti-perspirants*

1. Sản phẩm chăm sóc tóc

*Hair care products*

* Nhuộm và tẩy màu tóc

*Hair tints and bleaches*

* Uốn tóc, duỗi tóc, giữ nếp tóc

*Products for waving, straightening and fixing*

* Các sản phẩm định dạng tóc

*Setting products*

* Sản phẩm làm sạch (sữa, bột, dầu gội)

*Cleansing products (lotions, powders, shampoos)*

* Sản phẩm dưỡng tóc (sữa, kem, dầu)

*Conditioning products (lotions, creams, oils)*

* Các sản phẩm tạo kiểu tóc (sữa, keo xịt tóc, sáp)

*Hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines)*

1. Sản phẩm dùng cạo râu hoặc sau khi cạo râu (kem, xà phòng, sữa, ...)

*Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)*

1. Sản phẩm trang điểm và tẩy trang dùng cho mặt và mắt

*Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes*

1. Sản phẩm dùng cho môi

*Products intended for application to the lips*

1. Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng

*Products for care of the teeth and the mouth*

1. Sản phẩm dùng để chăm sóc và tô điểm cho móng tay, móng chân

*Products for nail care and make-up*

1. Sản phẩm dùng để vệ sinh bên ngoài cơ quan sinh dục

*Products for external intimate hygiene*

1. Sản phẩm chống nắng

*Sunbathing products*

1. Sản phẩm làm sạm da mà không cần tắm nắng

*Products for tanning without sun*

1. Sản phẩm làm trắng da

*Skin whitening products*

1. Sản phẩm chống nhăn da

*Anti-wrinkle products*

1. Sản phẩm khác

*Others products*