**BẢNG TÍNH LỢI NHUẬN HOẶC LỖ PHÂN BỔ CHO CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG**

***Đơn vị tính: ....***

|  |  |
| --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Giá trị** |
| **A** | **1** |
| **1. Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp** |  |
| **2. Số điều chỉnh giảm** |  |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi |  |
| *+ Cổ tức ưu đãi không luỹ kế* |  |
| *Lần 1:* |  |
| *Lần 2:* |  |
| ... |  |
| *+ Cổ tức ưu đãi không luỹ kế* |  |
| *Lần 1:* |  |
| *Lần 2:* |  |
| ... |  |
| - Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi |  |
| *Lần 1:* |  |
| *Lần 2:* |  |
| ... |  |
| - Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi |  |
| *Lần 1:* |  |
| *Lần 2:* |  |
| - ... |  |
| **Tổng số điều chỉnh giảm** |  |
| **3. Số điều chỉnh tăng** |  |
| - Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi với  giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu |  |
| *Lần 1:* |  |
| *Lần 2:* |  |
| - ... |  |
| **Tổng số điều chỉnh tăng** |  |
| **4. Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông** |  |

*Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông = Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN - Tổng số điều chỉnh giảm + Tổng số điều chỉnh tăng*