**Phụ lục II**

**THỜI GIAN HOÀN THÀNH TÍNH CHỈ TIÊU PHỤC VỤ
BIÊN SOẠN GRDP**

*(Kèm theo Thông tư số / ngày tháng năm 2024 của Chính phủ)*

| **STT** | **Chỉ tiêu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP** | **Phục vụ biên soạn GRDP** | **Thời gian hoàn thành** *(ngày….năm báo cáo)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Quý I  | Quý II  | Quý III  | Quý IV  | Cả năm |
| **1** | **Hệ thống CSG** | Ước tính  | 21/3 | 21/6 | 21/9 | 21/11 | 21/6 và 21/11 |
| Sơ bộ  | 22/6 | 22/9 | 22/11 | 22/3 năm kế tiếp | 22/3 năm kế tiếp |
| Chính thức  | 10/7 năm thứ 2 kế tiếp | 10/7 năm thứ 2 kế tiếp | 10/7 năm thứ 2 kế tiếp | 10/7 năm thứ 2 kế tiếp | 10/7 năm thứ 2 kế tiếp |
| **2** | **Chi phí trung gian** | Ước tính  | 25/3 | 25/6 | 25/9 | 25/11 | 22/6 và 22/11 |
| Sơ bộ  | 25/6 | 25/9 | 25/11 | 25/3 năm kế tiếp | 25/3 năm kế tiếp |
| Chính thức  | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp |
| **3** | **Giá trị sản xuất** | Ước tính  | 25/3 | 25/6 | 25/9 | 25/11 | 25/6, 25/11 |
| Sơ bộ  | 25/6 | 25/9 | 25/11 | 25/3 năm kế tiếp | 25/3 năm kế tiếp |
| Chính thức  | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp |
| **4** | **Thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm** | Ước tính  | 28/3 | 28/6 | 28/9 | 28/11 | 28/6 và 28/11 |
| Sơ bộ  | 28/6 | 28/9 | 28/11 | 28/3 năm sau năm báo cáo | 28/3 năm sau năm báo cáo |
| Chính thức  | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp | 15/7 năm thứ 2 kế tiếp |