|  |  |
| --- | --- |
| **#HUYEN#**  **#XA#**  **#MAQHNS#** | **Mẫu số: S01/BTH**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)* |

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BỔ SUNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH**

**#KY#**

1. **Hợp cộng số liệu giao dịch nội bộ**

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Quan hệ giao dịch** | | | | | | |
| **Tổng số** | Trong đơn vị kế toán trung gian 2 | Trong đơn vị kế toán trung gian 1 | Trong đơn vị dự toán cấp 1 | Ngoài đơn vị dự toán cấp 1- trong cùng tỉnh | Ngoài đơn vị dự toán cấp 1 (khác tỉnh, khác Bộ, ngành) – trong lĩnh vực kế toán nhà nước | Ngoài khu vực nhà nước |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Hợp cộng số liệu bổ sung thông tin thuyết minh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Số liệu năm nay** |
| A | B | 1 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#CHUCDANHKETOAN#** (Ký, họ tên)   #KTTRUONGSIGN#   |  | | --- | |  |   **#KETOANTRUONG#** | *Ngày #NGAYK# tháng #THANGK# năm #NAMK#* **#CHUCDANHTHUTRUONG#** (Ký, họ tên, đóng dấu)   #THUTRUONGSIGN#  **#THUTRUONGDV#** |