|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***….,ngày …tháng…năm….* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM ...**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính)*

*Đơn vị tính: ....... đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số hiệu Tài khoản** | **Nội dung** | **Số phát sinh trong năm** | **Ghi chú** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **THU NHẬP** |  |  |
|   | **Thu nhập hoạt động nghiệp vụ** |   |   |
|   | Chi tiết từng khoản mục thu nhập |   |   |
|   | ................ |   |   |
|   | **Thu hoạt động tài chính** |   |   |
|   | ................ |   |   |
|   | **Thu nhập khác** |   |   |
|   | ................ |   |   |
| **II** | **CHI PHÍ** |  |  |
|   | **Chi phí hoạt động nghiệp vụ** |   |   |
|   | Chi tiết từng khoản mục chi phí |   |   |
|   | ................ |   |   |
|   | **Chi trích lập dự phòng rủi ro** |   |   |
|   | Chi phí dự phòng rủi ro bảo lãnh |   |   |
|   | Chi phí dự phòng tài chính |   |   |
|   | **Chi từ hoạt động tài chính** |   |   |
|   | **Chi phí cho cán bộ, nhân viên Quỹ** |   |   |
|   | ................ |   |   |
|   | **Chi phí cho quản lý và công vụ** |   |   |
|   | **Chi về tài sản** |   |   |
|   | **Chi phí khác** |   |   |
|   | ................ |   |   |
| **III** | **CHÊNH LỆCH THU CHI (III = I - II)** |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **GIÁM ĐỐC***(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |