*Hà Nội, ngày «ngay\_1» tháng «thang\_1» năm «nam\_1»*

**Tài liệu lập kế hoạch kiểm toán**

Tên cuộc kiểm toán: «ten\_cuoc\_kiem\_toan\_1»

Số hiệu cuộc kiểm toán: «ma\_cuoc\_kiem\_toan\_1»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yêu cầu** | **Họ và tên** | **Ngày** |
| Lập bởi | «nguoi\_tao\_ke\_hoach» | «ngay\_tao\_ke\_hoach» |
| Phê duyệt bởi | «nguoi\_duyet\_ke\_hoach» | «ngay\_duyet\_ke\_hoach» |

**MỤC LỤC**

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN
2. THỜI GIAN VÀ THỜI HIỆU KIỂM TOÁN
3. CÁC RỦI RO CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
4. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN
6. **MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN**
7. **Mục tiêu kiểm toán**

«muc\_tieu\_kiem\_toan\_1»

1. **Phạm vi kiểm toán**

«pham\_vi\_kt\_new\_1»

1. **Giới hạn phạm vi kiểm toán**

* «ngoai\_pham\_vi\_kiem\_toan\_1»

1. **THỜI GIAN VÀ THỜI HIỆU KIỂM TOÁN**
2. **Thời gian kiểm toán**

* Từ ngày từ ngày «ngay\_bat\_dau\_ke\_hoach\_1» đến ngày «ngay\_ket\_thuc\_thuc\_dia\_1»

1. **Thời hiệu kiểm toán**

* Từ ngày «thoi\_hieu\_kt\_tu\_1» đến ngày «thoi\_hieu\_kt\_den\_1»

1. **CÁC RỦI RO CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN**
2. **Tóm tắt về các rủi ro chính và phương pháp kiểm toán**

| **Đơn vị được kiểm toán** | **Các rủi ro chính** | **Phương pháp kiểm toán** |
| --- | --- | --- |

1. **Đề cương kiểm toán**
2. **THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**
3. **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN**
4. **Các đầu mối liên hệ chính phía khách hàng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phòng/Ban** | **Tên** | **Chức vụ** | **Email** |
|  |  |  |  |

1. **Thành phần đoàn kiểm toán**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Vai trò** | **Email** |

1. **Lịch trình thực hiện cuộc kiểm toán**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Thời gian dự kiến thực hiện** | **Người chịu trách nhiêm** |

1. **Ngân sách**

«ngan\_sach\_1»