**Phụ lục III**

**BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH CHO LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Mẫu số B01/CCTT** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTC ngày 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 CUNG CẤP THÔNG TIN CHUNG**

Năm…….

*Đơn vị tính:………*

| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Số tiền** |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 |
|  | **Tài sẢn ngẮn hẠn** |  |  |
| **1** | **Tiền và tương đương tiền** | **10** |  |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | - Tiền mặt | 11 |  |
|  | - Tiền gửi ngân hàng | 12 |  |
|  | - Tương đương tiền | 13 |  |
| **2** | **Đầu tư tài chính ngắn hạn** | **15** |  |
|  | Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 16 |  |
|  | Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | 17 |  |
| **3** | **Các khoản phải thu ngắn hạn** | **20** |  |
|  | Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 21 |  |
|  | Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 22 |  |
| **4** | **Hàng tồn kho** | **25** |  |
| **5** | **Tài sản ngắn hạn khác** | **27** |  |
|  | **Tài sẢn dài hẠn** |  |  |
| **6** | **Đầu tư tài chính dài hạn** | **30** |  |
|  | Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 31 |  |
|  | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 32 |  |
|  | Đầu tư tài chính dài hạn khác | 33 |  |
| **7** | **Các khoản phải thu dài hạn** | **35** |  |
|  | Phải thu của khách hàng dài hạn | 36 |  |
|  | Các khoản phải thu dài hạn khác | 37 |  |
| **8** | **Mua sắm, đầu tư xây dựng dở dang** | **40** |  |
| 1 | Mua sắm, nâng cấp tài sản cố định | 41 |  |
| 2 | Đầu tư, xây dựng dở dang | 42 |  |
| 3 | Dự án, công trình đầu tư xây dựng đã bàn giao, chờ phê duyệt quyết toán | 43 | (…) |
| **9** | **Tài sản dài hạn khác** | **45** |  |
|  | **NỢ PHẢI TRẢ ngẮn hẠn** |  |  |
| 10 | Phải trả nợ vay ngắn hạn | 51 |  |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 52 |  |
| 12 | Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác | 53 |  |
|  | **NỢ PHẢI TRẢ dài hẠn** |  |  |
| 13 | Phải trả nợ vay dài hạn | 55 |  |
| 14 | Dự phòng phải trả dài hạn | 56 |  |
| 15 | Các khoản nợ phải trả dài hạn khác | 57 |  |
|  | **TÀI SẢN THUẦN** |  |  |
| 16 | Tài sản thuần | 60 |  |
|  | **DOANH THU** |  |  |
| 17 | Doanh thu từ hoạt động SXKĐV do đơn vị tự thu | 70 |  |
| 18 | Doanh thu khác không thuộc nguồn NSNN | 71 |  |
|  | **CHI PHÍ** |  |  |
| 19 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người | 72 |  |
| 20 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ | 73 |  |
| 21 | Chi phí khấu hao/hao mòn | 74 |  |
| 22 | Chi phí tài chính | 75 |  |
| 23 | Chi phí khác | 76 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *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/CCTT** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTC ngày 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 CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI ĐƠN VỊ**

Năm…….

*Đơn vị tính:………*

**I. TSCĐ hữu hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản mục** | **Nhà, công trình xây dựng** | **Vật kiến trúc** | **...** | **...** | **...** | **Tổng cộng** |
| **1** | **Nguyên giá** |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm:  + Mua trong năm  + Đầu tư xây dựng hoàn thành  + Tăng khác |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm:  + Thanh lý, nhượng bán  + Điều chuyển  + Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế** |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm:  + Hao mòn, khấu hao trong năm  + Tăng khác |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm:  +Thanh lý, nhượng bán  + Điều chuyển  + Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Giá trị còn lại** |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm |  |  |  |  |  |  |

**II. TSCĐ vô hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khoản mục** | | **Quyền sử dụng đất** | **Quyền tác giả …** | | **Quyền sở hữu công nghiệp** | **...** | **...** | **Tổng cộng** |
| **1** | **Nguyên giá** | |  |  | |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm | |  |  | |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: | |  |  | |  |  |  |  |
| + Mua trong năm  + Tạo ra từ nội bộ đơn vị  + Tăng do điều chuyển đến  + Tăng khác | |  |  | |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm: | |  |  | |  |  |  |  |
| + Thanh lý, nhượng bán  + Giảm khác | |  |  | |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm | |  |  | |  |  |  |  |
| **2** | **Giá trị hao mòn lũy kế** | |  |  | |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm | |  |  | |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: | |  |  | |  |  |  |  |
| + Hao mòn, khấu hao trong năm  + Tăng khác | |  |  | |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm: | |  |  | |  |  |  |  |
| + Thanh lý, nhượng bán  + Giảm khác | |  |  | |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm | |  |  | |  |  |  |  |
| **3** | **Giá trị còn lại** | |  |  | |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm | |  |  | |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm | |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | | *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/CCTT** |
|  | *(Kèm theo Thông tư số /2025/TT-BTC ngày 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 CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG**

Năm…….

*Đơn vị tính:………*

**I. Tài sản kết cấu hạ tầng là TSCĐ hữu hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khoản mục** | **Hạ tầng giao thông vận tải** | | | | | **Hạ tầng thủy lợi** | **…** | **…** | **Tổng cộng** |
| **Đường bộ** | **Đường sắt** | **Đường thủy nội địa** | **Đường hàng hải** | **Đường hàng không** |
| **Nguyên giá** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Hình thành mới trong năm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Tăng khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Thanh lý, nhượng bán* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Giảm khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Khấu hao, hao mòn lũy kế** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Hao mòn, khấu hao trong năm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Tăng khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Thanh lý, nhượng bán* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Giảm khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Giá trị còn lại** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Tài sản kết cấu hạ tầng là TSCĐ vô hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khoản mục** | **Hạ tầng giao thông vận tải** | | | | | **Hạ tầng thủy lợi** | **…** | **…** | **Tổng cộng** |
| **Đường bộ** | **Đường sắt** | **Đường thủy nội địa** | **Đường hàng hải** | **Đường hàng không** |
| **Nguyên giá** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Hình thành mới trong năm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Tăng khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Thanh lý, nhượng bán* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Giảm khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Khấu hao, hao mòn lũy kế** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng trong năm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Hao mòn, khấu hao trong năm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Tăng khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Thanh lý, nhượng bán* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *+ Giảm khác* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Giá trị còn lại** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư đầu năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Số dư cuối năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *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)* |