## **SỰ KHÁC BIỆT TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG KẾ TOÁN MỸ**

## Giảng viên: Nguyễn Thị Kim Hương

## Trong kế toán mỹ, Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo cung cấp thông tin về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một đơn vị. Nhưng báo cáo này có sự khác biệt giữa 2 loại hình kinh doanh thương mại và dịch vụ. Cụ thể:

## Tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo kinh doanh dạng giản đơn, trên báo cáo này chỉ bao gồm các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và cuối cùng là kết quả lãi lỗ theo mẫu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số tiền** | **Số tiền** |
| Doanh thu từ cung cấp dịch vụ |  | xxx |
| Chi phí | xxx |  |
| Chi phí tiền lương | xxx |  |
| Chi phí thuê văn phòng | xxx |  |
| Chi phí văn phòng phẩm | xxx |  |
| Chi phí mua ngoài | xxx |  |
| Chi phí lặt vặt | xxx |  |
| …. | xxx |  |
| Tổng chi phí |  | xxx |
| Lợi nhuận |  | xxx |

## Trong báo cáo này doanh thu và chi phí không được chia ra cho từng hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động khác…

## Tại các doanh nghiệp thương mại, báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo cụ thể được lập nhiều bước có những tổng phụ và phần phụ, báo cáo này giống với báo cáo kết quả kinh doanh trong kế toán Việt Nam.

## Cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số tiền** | **Số tiền** | **Sô tiền** |
| Doanh thu bán hàng hóa |  | xxx |  |
| Các khoản giảm trừ doanh thu: |  |  |  |
| Chiết khấu thanh toán | xxx |  |  |
| Giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại | xxx |  |  |
| Tổng các khoản giảm trừ doanh thu |  | xxx |  |
| Doanh thu thuần |  |  | xxx |
| Giá vốn hàng bán |  |  | xxx |
| Lãi gộp |  |  | xxx |
| Chi phí hoạt động |  |  |  |
| Chi phí bán hàng |  |  |  |
| Chi phí tiền lương | xxx |  |  |
| Chi phí quảng cáo | xxx |  |  |
| Chi phí khấu hao | xxx |  |  |
| Chi phí vận chuyển hàng | xxx |  |  |
| Chi phí linh tinh về bán hàng | xxx |  |  |
| ….. |  |  |  |
| Tổng chi phí bán hàng |  | xxx |  |
| Chi phí quản lý Doanh nghiệp |  |  |  |
| Chi phí tiền lương | xxx |  |  |
| Chi phí thuê văn phòng | xxx |  |  |
| Chi phí khấu hao | xxx |  |  |
| Chi phí bảo hiểm | xxx |  |  |
| Chi phí linh tinh về quản lý doanh nghiệp | xxx |  |  |
| Chi phí văn phòng phẩm |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| Tổng Chi phí quản lý Doanh nghiệp |  | xxx |  |
| Tổng chi phí sản xuất kinh doanh |  |  | xxx |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh |  |  | xxx |
| Doanh thu và chi phí khác |  | xxx |  |
| Doanh thu từ việc cho thuê |  | xxx |  |
| Doanh thu tiền lãi |  | xxx |  |
| …. |  |  |  |
| Chi phí tiền lãi |  | (xxx) |  |
| Lợi nhuận |  |  | xxx |

## Báo cáo kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đơn giản hơn rát nhiều hơn so với doanh nghiệp thương mại.