|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu PTTH2-02**  Ban hành kèm theo TT  số ..../2022/TT-BTTTT  Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng: Trước 05/9 năm báo cáo. Kỳ năm: Trước 05/3 năm tiếp theo. | **MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN**    **6 tháng đầu năm [[Nam]]** | Đơn vị báo cáo: Doanh nghiệp THTT     Đơn vị nhận báo cáo:  Cục PTTH&TTĐT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền:** | [[SoLuongThueBaoTHTraTien]] | (Thuê bao) |
| *Trong đó (1 = 1.1 +...+ 1.5)* |  |  |
| 1.1. Truyền hình cáp: | [[TruyenHinhCap]] |  |
| 1.2. Vệ tinh: | [[VeTinh]] |  |
| 1.3. Số mặt đất: | [[SoMatDat]] |  |
| 1.4. Internet: | [[Internet]] |  |
| 1.5. Di động | [[DiDong]] |  |
|  |  |  |
| **2. Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền:** | [[DoanhThuDichVuTruyenHinhTraTien]] | (Tỷ đồng) |
| *Trong đó (2=2.1 +.. + 2.4+ 2.5)* |  |  |
| 2.1. Truyền hình cáp: | [[DoanhThu\_TruyenHinhCap]] |  |
| 2.2. Vệ tinh: | [[DoanhThu\_VeTinh]] |  |
| 2.3. Số mặt đất: | [[DoanhThu\_SoMatDat]] |  |
| 2.4. Internet: | [[DoanhThu\_Internet]] |  |
| 2.5 Di động: | [[DoanhThu\_DiDong]] |  |
|  |  |  |
| **3. Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp NSNN:** | [[SoTienDoanhNghiepCungCap]] | (Tỷ đồng) |
|  |  |  |
| **4. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** | [[LoaiNhuanSauThue]] | (Tỷ đồng) |
|  |  |  |
| **5. Số lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** | [[SoLaoDongCuaDoanhNghiep]] | (Người) |
| 5.1. Trong đó lao động nữ: | [[SoLaoDongNu]] |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG HỢP, LẬP BIỂU** *(Thông tin người thực hiện)* | *…., ngày ... tháng ... năm 20...***TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký điện tử)* |

*a) Khái niệm, phương pháp tính*

**Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền:** Là số lượng thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền của doanh nghiệp THTT đang được duy trì dịch vụ tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo. (Doanh nghiệp báo cáo theo số lượng thuê bao tương ứng mà doanh nghiệp trực tiếp thu cước).

**Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền:** Là tổng số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong kỳ báo cáo.

**Số tiền doanh nghiệp truyền hình trả tiền nộp NSNN:** Là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật trong kỳ báo cáo.

**Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** Là phần lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền sau khi trừ đi số tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ báo cáo theo quy định.

**Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** Là số lượng người lao động hưởng lương tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo.

*b) Cách ghi biểu*

Ghi thông tin, số liệu theo hướng dẫn cụ thể trên biểu mẫu. Sử dụng dùng đơn vị tính đã hướng dẫn.

*c) Nguồn số liệu*

Biểu được lập từ thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp THTT phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh.