|  |
| --- |
| **NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN VỀ TỔ HỢP TÁC NĂM 2025**  *(phiếu điều tra thử nghiệm)* |
| THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐƯỢC BẢO MẬT THEO LUẬT THỐNG KÊ |
| **THÔNG TIN ĐỊNH DANH** |
| TÊN TỔ HỢP TÁC: |
| HỌ VÀ TÊN TỔ TRƯỞNG: |
| TỈNH/THÀNH PHỐ: *........................................................................................................................* |
| HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: ..................................................................... |
| XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: ............................................................................................................... |
| THÔN/XÓM/ẤP/BẢN/TỔ DÂN PHỐ: .............................................................................................. |
| ĐỊA CHỈ CỦA TỔ HỢP TÁC: …………………………………………………………..……………….  TÊN, MÃ NGÀNH CỦA TỔ HỢP TÁC: ………………………………………………………………… |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG** | | | | | | | | | | | | | |
| **Câu 1. Xin [Ông/Bà] cho biết Tổ hợp tác có giấy chứng nhận do chính quyền cấp không?** | | | | | | | | | 1. CÓ 2. KHÔNG | | | | |
| **Câu 2. Mã số thuế của Tổ hợp tác** | | | | | | | | | ................................................................ | | | | |
| **PHẦN II. LAO ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC** | | | | | | | | | | | | | |
| **Câu 3. Ước tính lao động bình quân năm 2024 làm việc cho Tổ hợp tác là bao nhiêu người?**  **Câu 3.1. Trong đó: Lao động được trả công là bao nhiêu người?** | | | | | | | | | (người)  (người) | | | | |
| **Câu 4. Tổng số tiền trả cho người lao động cả năm 2024 là bao nhiêu?** | | | | | | | | | (Triệu đồng) | | | | |
| **PHẦN III. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN** | | | | | | | | | | | | | |
| **Câu 5. Xin [Ông/Bà] cho biết tại thời điểm đầu năm và cuối năm 2024, Tổ hợp tác có hàng tồn kho không?**  (HÀNG TỒN KHO GỒM: GIÁ TRỊ SẢN PHẨM ĐANG SẢN XUẤT DỞ DANG; HÀNG TRONG KHO CHƯA BÁN, HÀNG GỬI BÁN CHƯA CÓ TIỀN VỀ) | | | | | | | | | 1. CÓ 2. KHÔNG | | | | |
| **STT** | **Hàng tồn kho** | | | | | | **Đơn vị** | **Ngày 01/01/2024** | | **Ngày 31/12/2024** | | | |
| **A** | **B** | | | | | | **(1)** | **(2)** | | **(3)** | | | |
| 1 | Giá trị sản xuất dở dang | | | | | |  |  | |  | | | |
| 2 | Giá trị thành phẩm tồn kho | | | | | |  |  | |  | | | |
| 3 | Giá trị hàng gửi bán | | | | | |  |  | |  | | | |
| **Câu 6. Tổ hợp tác có tài sản trên 10 triệu phục vụ cho sản xuất không?**  **(**TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GỒM: NHÀ XƯỞNG, CỬA HÀNG, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, MÁY MÓC, VƯỜN CÂY CHO THU HOẠCH TRÊN 1 NĂM, ĐÀN GIA SÚC LÀM GIỐNG HOẶC LẤY SỮA…) | | | | | | | | | 1. CÓ 2. KHÔNG | | | | |
| **STT** | **Tên tài sản**  **(15 DÒNG)** | | | | **Nguyên giá tài sản**  *(Triệu đồng)* | | | **Năm mua tài sản**  (*YYYY)* | **Số năm tính khấu hao**  *(Năm)* | | | **Khấu hao 1 năm**  *(Triệu đồng)*  (4)=[(1)/(3)]  [ ĐK TÍNH KHẤU HAO: 2024- (2) ≤ (3) ] | |
| **A** | **B** | | | | **(1)** | | | **(2)** | **(3)** | | | **(4)** | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  | |
| **PHẦN VI. THÔNG TIN VỀ THUẾ GIÁN THU** | | | | | | | | | | | | | |
| **Câu 7. Tổ hợp tác có phải nộp các khoản thuế nào dưới đây cho năm sản xuất 2024 không? giá trị là bao nhiêu?** | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Các khoản thuế** | | | | | | **Đơn vị tính** | **Giá trị phải nộp cho năm sản xuất 2024** | | | | | |
| **A** | **B** | | | | | | **(1)** | **(2)** | | | | | |
| 1 | Thuế Giá trị gia tăng (VAT) | | | | | |  |  | | | | | |
| 2 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | | | | |  |  | | | | | |
| 3 | Thuế xuất khẩu | | | | | |  |  | | | | | |
| **PHẦN V. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Câu 8. Xin [Ông/Bà] cho biết thêm thông tin về sản xuất sản phẩm và dịch vụ năm 2024 của Tổ hợp tác?** | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên sản phẩm và dịch vụ của THT** | **Mã ngành sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Số lượng sản xuất năm 2024** | | **Doanh thu/ giá trị sản phẩm năm 2024**  *(Triệu đồng)* | | **Chi phí sản xuất năm 2024**  *(Triệu đồng)*  (KHÔNG BAO GỒM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAY TIỀN THUÊ LAO ĐỘNG) | **Giá vốn hàng bán/ hàng chuyển bán năm****2024**  *(Triệu đồng)* | | **Giá trị nhà thầu phụ thi công năm 2024**  *(Triệu đồng)*  (CHỈ HIỆN NGÀNH F) | | **Chi hộ khách hàng năm 2024**  *(Triệu đồng)*  (CHỈ HIỆN NGÀNH 79xxx) |
| **A** | **B** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | | **(4)** | | **(5)** | **(6)** | | **(7)** | | **(8)** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |

Ghi chú: (6) chỉ điều tra đối với ngành thương mại và bất động sản