**Phụ lục II**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

*(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTC ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

1. **Mẫu biểu báo cáo**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số B01/BCTC-HN** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTCngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:……**ĐƠN VỊ BÁO CÁO:……….……** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

*Tại ngày 31 tháng 12 năm…….*

*Đơn vị tính:………*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số cuối năm** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | 1  |
|  | **TÀI SẢN** |   |   |  |
|  | **A. TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **100** |  |  |
| **I** | **Tiền và tương đương tiền** | **110** |  |  |
| **II** | **Đầu tư tài chính ngắn hạn** | **120** |  |  |
| **III** | **Các khoản phải thu ngắn hạn** | **130** |  |  |
| 1 | Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 131 |   |  |
| 2 | Phải thu kinh phí được cấp | 132 |  |  |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 134 |   |  |
| **IV** | **Hàng tồn kho** | **140** |  |  |
| **V** | **Tài sản ngắn hạn khác** | **150** |  |  |
|  | **B. Tài sẢn dài hẠn** | **160** |  |  |
| **I** | **Đầu tư tài chính dài hạn** | **170** |  |  |
| **II** | **Các khoản phải thu dài hạn** | **180** |  |  |
| 1 | Phải thu của khách hàng dài hạn | 181 |  |  |
| 2 | Các khoản phải thu dài hạn khác | 183 |   |  |
| **III** | **Tài sản cố định của đơn vị** | **190** |  |  |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 191 |   |  |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 194 |   |  |
| **IV** | **Tài sản kết cấu hạ tầng đơn vị trực tiếp khai thác, sử dụng** | **200** |  |  |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 201 |   |  |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 204 |   |  |
| **V** | **Mua sắm, đầu tư xây dựng dở dang** | **210** |  |  |
| 1 | Mua sắm, nâng cấp tài sản cố định | 211 |  |  |
| 2 | Đầu tư, xây dựng dở dang | 212 |  |  |
| 3 | Dự án, công trình đầu tư xây dựng đã bàn giao, chờ phê duyệt quyết toán | 213 |  | (…) |
| **VI** | **Tài sản dài hạn khác** | **220** |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN****(Mã số 230 = Mã số 100 + Mã số 160)**  | **230** |  |  |
|  | **NGUỒN VỐN** |  |   |  |
|  | **A. NỢ PHẢI TRẢ** | **240** |   |  |
| **I** | **Nợ ngắn hạn** | **250** |  |  |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 251 |  |  |
| 2 | Các khoản nhận trước kinh phí được cấp | 253 |  |  |
| 3 | Phải trả nợ vay ngắn hạn | 254 |  |  |
| 4 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 255 |  |  |
| 5 | Các Quỹ phải trả | 256 |  |  |
| 6 | Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác | 257 |  |  |
| **II** | **Nợ dài hạn** | **260** |  |  |
| 1 | Phải trả người bán dài hạn | 261 |  |  |
| 2 | Phải trả nợ vay dài hạn | 263 |  |  |
| 3 | Dự phòng phải trả dài hạn | 264 |  |  |
| 4 | Các khoản nợ phải trả dài hạn khác | 265 |  |  |
|  | **B. TÀI SẢN THUẦN** | **280** |  |  |
| 1 | Vốn góp | 281 |  |  |
| 2 | Thặng dư/thâm hụt lũy kế | 282 |  |  |
| 3 | Quỹ thuộc đơn vị | 283 |  |  |
| 4 | Kinh phí mang sang năm sau | 284 |  |  |
| 5 | Tài sản thuần khác | 285 |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN****(Mã số 300 = Mã số 240 + Mã số 280)** | **300** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Lập, ngày ... tháng ... năm......* |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG****/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN***(Ký, họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số B02/BCTC-HN** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTCngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:……**ĐƠN VỊ BÁO CÁO:……….……** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT**

*Năm…………….*

*Đơn vị tính:……..*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Năm nay** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | 1 |
| **1** | **Doanh thu**  | **400** |  |  |
| 1.1 | Doanh thu từ kinh phí NSNN cấp | 411 |  |  |
| 1.2 | Doanh thu từ nhà tài trợ nước ngoài | 412 |  |   |
| 1.3 | Doanh thu từ phí được khấu trừ, để lại | 413 |  |  |
| 1.4 | Doanh thu tài chính | 414 |  |  |
| 1.5 | Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ | 415 |  |  |
| 1.6 | Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 416 |  |  |
|  | - Doanh thu do đơn vị trực tiếp thu | 417 |  |  |
|  | - Doanh thu kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công từ NSNN | 418 |  |   |
| 1.7 | Thu nhập khác | 419 |  |   |
| **2** | **Chi phí**  | **450** |  |  |
| 2.1 | Chi phí hoạt động không giao tự chủ | 451 |  |  |
| 2.2 | Chi phí hoạt động giao tự chủ  | 452 |  |  |
| 2.3 | Chi phí tài chính | 453 |  |  |
| 2.4 | Giá vốn hàng bán | 454 |  |  |
| 2.5 | Chi phí bán hàng | 455 |  |  |
| 2.6 | Chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ  | 456 |  |   |
| 2.7 | Chi phí khác | 457 |  |  |
| 2.8 | Chi phí tài sản bàn giao | 458 |  |  |
| **3** | **CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP** | **460** |  |   |
| **4** | **kẾt quẢ hoẠt đỘng trong năm** | **500** |  |  |
| **5** | **ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DO CHI PHÍ GHI NHẬN NĂM NAY NHƯNG DOANH THU ĐÃ GHI NHẬN NĂM TRƯỚC** | **510** |  |  |
| **6** | **THẶNG DƯ/THÂM HỤT TRONG NĂM** | **520** |  |  |
|  | - Các khoản phân phối vào quỹ thuộc đơn vị | 521 |  |  |
|  | - Nguồn kinh phí mang sang năm sau | 522 |  |  |
|  | - Thặng dư không phân phối/thâm hụt chuyển năm sau | 525 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Lập, ngày ... tháng ... năm......* |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG****/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN***(Ký, họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số B03/BCTC-HN** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTCngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN:……**ĐƠN VỊ BÁO CÁO:……….……** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

*Năm…………..*

*Đơn vị tính:……….*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số tiền** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | 1 |
| **I** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG CHÍNH** |  600 |   |   |
|  | Thặng dư/thâm hụt trong năm  | 601 |   |   |
|  | **Điều chỉnh cho các khoản**  |   |   |   |
| 1 | Khấu hao TSCĐ trong năm | 602 |   |   |
| 2 | Tăng/giảm các khoản nợ phải trả | 603 |   |   |
| 3 | Tăng/giảm hàng tồn kho | 604 |   |   |
| 4 | Tăng/giảm các khoản phải thu | 605 |   |   |
|  5 | Thu khác, chi khác từ hoạt động chính | 606 |   |   |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính**  | 610 |   |   |
| **II** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** | 620  |   |   |
| 1 | Tiền nhận được từ kinh phí chi đầu tư | 621 |  |  |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 622 |   |   |
| 3 | Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư góp vốn | 623 |   |   |
| 4 | Tiền thu từ lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia | 624 |  |  |
| 4 | Tiền chi đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định | 625 |   |   |
| 5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 626 |   |   |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư** | **630** |   |   |
| **III** | **LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** |   |   |   |
| 1 | Tiền thu từ các khoản đi vay | 631 |   |   |
| 2 | Tiền nhận vốn góp  | 632 |   |   |
| 3 | Tiền hoàn trả gốc vay | 633 |   |   |
| 4 | Tiền hoàn trả vốn góp | 634 |   |   |
| 5 | Các khoản đã phân phối cho chủ sở hữu | 635 |   |   |
|  | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính** | **640** |   |   |
| **IV** | **Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ** | **650** |  |  |
| **V** | **Tiền và tương đương tiền đầu kỳ** | **660** |  |  |
| **VI** | **Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá** | **670** |  |  |
| **VII** | **Tiền và tương đương tiền cuối kỳ** | **680** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Lập, ngày ... tháng ... năm......* |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG****/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN***(Ký, họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |