**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

***Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***

---\*\*\*---

**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU**

**Tên nhà thầu:** "Ten\_nha\_thau"

"Ngay\_thang\_ky\_ho\_so"

*Đơn vị tính: VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Năm tài chính của nhà thầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày**  **31 tháng 12** | | |
| **Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT** | | |
| **Năm 1: 2020** | **Năm 2: 2021** | **Năm 3: 2022** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng tài sản** | 1.879.692.507.370 | 2.242.021.397.306 | 2.591.110.410.637 |
| **Tổng nợ** | 1.667.417.651.989 | 2.003.736.432.534 | 2.260.592.201.890 |
| **Giá trị tài sản ròng** | 212.274.855.381 | 238.284.964.772 | 330.518.208.747 |
| **Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)** | 2.294.479.547.961 | 3.730.244.564.924 | 4.474.596.777.160 |
| **Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)** | **3.499.773.630.015** | | |
| **Lợi nhuận trước thuế** | 52.873.991.003 | 80.092.327.820 | 125.666.561.972 |
| **Lợi nhuận sau thuế** | 42.038.718.387 | 61.964.423.273 | 96.696.026.894 |