Bảng 2.8: TỔNG DỰ TOÁN

Dự án:....................................................................................................................

Địa điểm XD:........................................................................................................

*Đơn vị tính:...*

| STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **1** | **Chi phí xây dựng** |  |  |  | **GXD** |
| 1.1 | Chi phí xây dựng công trình 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí xây dựng công trình 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| **2** | **Chi phí thiết bị** |  |  |  | **GTB** |
| 2.1 | Chi phí thiết bị công trình 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Chi phí thiết bị công trình 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| **3** | **Chi phí quản lý dự án** |  |  |  | **GQLDA** |
| 3.1 | Chi phí QLDA công trình 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Chi phí QLDA công trình 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| **4** | **Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng** |  |  |  | **GTV** |
| 4.1 | Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình 1 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 4.2 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác tính chung cho dự án (chưa tính trong dự toán xây dựng công trình) |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |
| **5** | **Chi phí khác** |  |  |  | **GK** |
| 5.1 | Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Chi phí khác công trình 1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Chi phí khác công trình 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 5.2 | Chi phí khác tính chung cho cả dự án (chưa tính trong dự toán xây dựng công trình) |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |
| **6** | **Chi phí dự phòng** |  |  |  | **GDP** |
| 6.1 | Chi phí dự phòng của các dự toán xây dựng công trình |  |  |  |  |
| 6.2 | Dự phòng cho các chi phí tính chung cho dự án |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)** |  |  |  | **GTDT** |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP** *(Ký, họ tên)* | **NGƯỜI CHỦ TRÌ** *(Ký, họ tên)*  Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng ..., số ... |

Ghi chú: Trường hợp tổng dự toán xác định từ dự toán gói thầu thì căn cứ nội dung khoản mục chi phí trong từng dự toán gói thầu tương ứng với các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt để tổng hợp.