|  |  |
| --- | --- |
| Doanh nghiệp bảo hiểm | Năm báo cáo: |

**I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM**

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:...

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro:...

Các Khoản chi phí liên quan:...

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung:...

Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm:...

Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm:...

Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung:...

**II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài sản | Giá trị đầu năm | Thay đổi trong năm | Giá trị cuối năm |
| - Tiền |   |   |   |
| - Danh Mục các Khoản đầu tư (liệt kê chi tiết) |   |   |   |
| - Các tài sản khác |   |   |   |
| Tổng tài sản |   |   |   |

**III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Năm trước | Năm nay | Ghi chú |
| Thu nhập: chi tiết thu nhập từ hoạt động đầu tư theo danh Mục phù hợp với quy định |   |   |   |
| Tổng thu nhập |   |   |   |
| Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh Mục phù hợp với quy định |   |   |   |
| Tổng chi phí |   |   |   |
| Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí |   |   |   |
| Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm |   |   |   |
| Tỷ suất đầu tư thực tế |   |   |   |
| Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm |   |   |   |