|  |  |
| --- | --- |
| **#HUYEN# #XA# #MAQHNS#** | **Mẫu số: S02/BTH** *(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)* |

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**#KY#**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên chỉ tiêu** | **Mã số** | **Số liệu hợp cộng** | **Số liệu giao dịch nội bộ phải loại trừ** | **Số liệu sau loại trừ** |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 |
|  |  |  |  |  |

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