|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP-------** |  |

**BÁO CÁO**

**Tình hình hoạt động năm ……………….
(từ 01/01 đến 31/12)**

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện quy định của Thông tư số 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, *(tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán)* báo cáo tình hình hoạt động năm .......... như sau:

**1. Tình hình nhân viên:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| **Số người** | **Tỷ lệ (%)** | **Số người** | **Tỷ lệ (%)** |
| I. Tổng số nhân viên đến 31/12 |  |  |  |  |
| II. Số người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam |  |  |  |  |
| *1. Người Việt Nam* |  |  |  |  |
| *2. Người nước ngoài* |  |  |  |  |
| III. Số người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại doanh nghiệp |  |  |  |  |
| *1. Người Việt Nam* |  |  |  |  |
| *2. Người nước ngoài* |  |  |  |  |
| IV. Số người có Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên nước ngoài |  |  |  |  |
| *1. Người Việt Nam* |  |  |  |  |
| *2. Người nước ngoài* |  |  |  |  |

**2. Tình hình doanh thu:**

***2.1. Cơ cấu doanh thu loại dịch vụ:***

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| **Số tiền** | **Tỷ lệ (%)** | **Số tiền** | **Tỷ lệ (%)** |
| **Tổng doanh thu** |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |
| 1. Dịch vụ làm kế toán |  |  |  |  |
| 2. Dịch vụ làm kế toán trưởng |  |  |  |  |
| 3. Dịch vụ lập báo cáo tài chính |  |  |  |  |
| 4. Dịch vụ tư vấn kế toán |  |  |  |  |
| 5. Công việc khác |  |  |  |  |

***2.2. Cơ cấu doanh thu theo đối tượng khách hàng:***

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đối tượng khách hàng** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| **Số lượng khách hàng** | **Doanh thu** | **Số lượng khách hàng** | **Doanh thu** |
| **Số tiền** | **Tỷ lệ (%)** | **Số tiền** | **Tỷ lệ (%)** |
| **Tổng doanh thu** |  |  |  |  |  |  |
| ***A. Theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Công ty cổ phần |  |  |  |  |  |  |
| 2. Công ty TNHH |  |  |  |  |  |  |
| 3. Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |  |  |  |  |  |  |
| 4. Đơn vị khác |  |  |  |  |  |  |
| ***B. Theo hình thức sở hữu*** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| 2. Doanh nghiệp nhà nước |  |  |  |  |  |  |
| 3. Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức khác |  |  |  |  |  |  |

**3. Kết quả kinh doanh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| 1. Tổng số vốn điều lệ (1) |  |  |
| 2. Tổng số vốn chủ sở hữu thực tế (2) |  |  |
| 3. Kết quả kinh doanh sau thuế (Lãi +; Lỗ -) |  |  |
| 4. Nộp Ngân sách |  |  |
| *- Thuế Giá trị gia tăng* |  |  |
| *- Thuế Thu nhập doanh nghiệp* |  |  |
| *- Thuế và các khoản phải nộp khác* |  |  |
| 5. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%) |  |  |
| 6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%) |  |  |

**4. Những thay đổi trong năm:**

*(Đổi tên công ty; thay đổi người đại diện theo pháp luật, Giám đốc/Tổng Giám đốc); thay đổi hình thức sở hữu; chuyển đổi loại hình; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; tăng giảm kế toán viên đăng ký hành nghề...)*

**5. Thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất hoặc thông tin khác công ty cần cung cấp cho Bộ Tài chính (nếu có):**

- Thuận lợi

- Khó khăn

- Kiến nghị (với Bộ Tài chính, với VAA, ...)

- Thông tin khác.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……, ngày ….. tháng ….. năm ……***NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT***(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)* |

***Ghi chú:***

*(1) Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy tờ khác có giá trị tương đương.*

*(2) Ghi theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp.*