## NGÂN HÀNG TMCP NAM VIẸT

Dịa chi: 343 Phạm Ngũ Lào, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Tp.HCM

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ 1 NĂM 2011

## BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÂT <br> QUÝ INĂM 2011

| STT | Chî tiêu | Thuyết <br> minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (1) | (2) |  |  |
| $A$ | Tài sản |  |  |  |
| 1 | Tiến mằt, vàng baç, dá quí |  | 789,326,398,578 | 780,425,865,473 |
| II | Tiến gừ tai NHNN |  | 247,827,394,720 | 595,699,666,111 |
| III | Tiển, vàng gứí tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khảc |  | 4,748,075,745,418 | 4,111,691,449,347 |
| 1 | Tién, vàng gửi tai các TCTD khác |  | 4,748,075,745,418 | 4,111,691,449,347 |
| 2 | Cho vay các TCTD khác |  | - | - |
| 3 | Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (*) |  |  | - |
| IV | Chứng khoán kinh doanh |  | - | - |
| 1 | Chưng khoán kinh doanh ${ }^{(1)}$ |  |  | - |
| 2 | Dụ̣ phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( ${ }^{*}$ ) |  |  |  |
| V | Các cóng cụ tài chinh phái sinh và các tài sản tài chính khác |  |  | 939,944,883 |
| VI | Cho vay khách hàng |  | 11,234,363,601,847 | 10,638,936,137,653 |
| 1 | Cho vay khách hàld | V. 1 | 11,361,982,259,441 | 10,766,554,795,247 |
| 2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | V. 2 | $(127,618,657,594)$ | $(127,618,657,594)$ |
| VII | Chứng khoán đầu tư | V. 3 | 1,867,036,547,700 | 1,867,069,699,410 |
| 1 | Chưng khoán đâu từ sẵn sàng để bán ${ }^{(2)}$ |  | 167,036,547,700 | 167,069,699,410 |
| 2 | Chứng khoán đâu tu giư đén ngày đáo hạn |  | 1,700,000,000,000 | 1,700,000,000,000 |
| , | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ${ }^{*}$ ) |  |  | - |
| VIII | Góp vốn, dẩu tư dài hạn | V. 4 | 690,115,000,000 | 539,115,000,000 |
| 1 | Đấu tu vào công ty con |  |  |  |
| 2 | Vón góp liên doanh |  | - | - |
| 3 | Đấu tư vào công ty liên kêt |  | - |  |
| 4 | Đáu tu dai han khác |  | 690,115,000,000 | 539,115,000,000 |
| 5 | Dự phòng giảm giá đấu tu dài han (*) |  | - | 1. |
| IX | Tài sản cốdinh - |  | 126,207,652,850 | - $106,570,582,824$ |
| 1 | Tài sản có dinh hưu hinh |  | 66,029,643,556 | 65,350,035,632 |
| a | Nguyên giá TSCO |  | 104,005,866,493 | 100,648,721,772 |
| b | Hao mòn TSCD (*) |  | $(37,976,222,937)$ | $(35,298,686,140)$ |
| 2 | Tài sản có dinh thuê tài chính |  | - | - |
| a | Nguyên giá TSCD |  | - | - |
| b | Hao mòn TSCE (*) |  | - |  |
| 3 | Tài sản cớ đinh vô hinh |  | 60,178,009,294 | 41,220,547,192 |
| a | Nguyėn giá TSCD |  | 64,574,304,802 | 45,462,744,702 |
| b | Hao mòn TSCE (*) | $\cdots$ | $(4,396,295,508)$ | (4,242,197,510) |
| X | Bất động sản đầu tư |  | - | \% |
| a | Nguyèn giá BESE |  |  | ¢ - |
| b | Hao mòn BESET ( ${ }^{*}$ ) |  |  | - |
| XI | Tàl sản Có khác |  | 2,076,406,095,867 | 1,375,937,508,317 |


| 1 | Các khoản phải thu | 1,480,865,872,916 | 953,891,553,811 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Các khoản lāi, phí phải thu | 290,043,925,984 | 173,329,782,480 |
| 3 | Tài sản thuế TNDN hoān lại | - | - |
| 4 | Tài sản Có khác | 305,496,296,967 | 248,716,172,026 |
|  | - Trong đó: Lợi thế thương maí |  | - |
| 5 | Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nơi bảng khác (*) |  | - |
|  | Tống tài sản Có | 21,779,358,436,980 | 20,016,385,854,018 |


| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) |  | (2) |  |  |
| B | Nợ phài trả và vốn chủ sở hữu |  |  |  |
| I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | V. 5 | 142,124,130,581 | 160,419,214,738 |
| 11 | Tiển gửi và vay các TCTD khác | V. 6 | 5,738,685,260,194 | 5,308,626,322,774 |
| 1 | Tiên gửi của các TCTD khác | V.6.1 | 5,738,685,260,194 | 5,308,626,322,774 |
| 2 | Vay các TCTD khác | V.6.2 | - | 5, |
| III | Tiển gửi của khách hàng | V. 7 | 11,497,166,722,228 | 10,721,301,807,605 |
| IV | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nơ tài chinlli khác |  | 33,496,295 | . . . |
| V | Vốn tà̀i trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay TCTD chiu rủi ro |  | 273,319,850,000 | 254,363,200,000 |
| VI | Phát hành giấy tờ có giá | V. 9 | 637,380,059,320 | 689,193,033,000 |
| VII | Các khoản nợ khác | V. 8 | 217,843,635,082 | 860,144,069,455 |
| 1 | Các khoản lăi, phí phải trả |  | 139,851,656,499 | 134,376,613,357 |
| 2 | Thuế TNDN hoān lai phải trả |  |  | - |
| 3 | Các khoản phải trả và công nợ khác |  | 77,991,978,583 | 725,767,456,098 |
| 4 | Dự phòng rủi ro khác (Dư phòng cho cóng nọ̣ tiếm ẩn và cam kết ngoại bảng) |  |  | - - |
| VIII | Vốn và các quy̆ | V. 11 | 3,272,805,283,280 | 2,022,338,206,446 |
| 1 | Vốn của TCTD |  | 3,010,215,520,000 | 1,820,234,850,000 |
| a | Vốn diêul lệ |  | $3,010,215,520,000$ | 1,820,234,850,000- |
| b | Vón đấu tu XDCB |  | - | , |
| c | Thặng dư vớn cổ phấn |  | - | - |
| d | Cô phiếu quỹ (*) |  | - | - |
| e | Cổ phiếu ưu đãi |  | - | - |
| g | Vốn khác |  | - | - |
| 2 | Quy̆ của TCTD |  | 44,797,044,975 | 44,730,689,127 |
| 3 | Chênh lệch tỳ giá hối doái ${ }^{(3)}$ |  | $(33,496,295)$ | - |
| 4 | Chênh lệch đánh giá lai itai sản |  |  | - |
| 5 | Loi nhuân chua phân ohơi/ Lō luv̄ kê |  | 217,826,214,600 | 157,372,667,319 |
| a | Lợi nhuạñlỡ năm nay |  | 60,453,547,281 |  |
| b | Lợi nhuậnlol̃ lũy kế nǎm trước |  | 157,372,667,319 | 157,372,667,319 |
| IX | Lơi ich của cổ dông thiểu số |  |  |  |
|  | Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hựu |  | 21,779,358,436,980 | 20,016,385,854,018 |



## Lập Bảng

(Ký, ghi rô họ tên)
1

Kế toán truởng
(Ký,ghi rốhọ tên)

TPHCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2011
Tồng Giám đốc



## BÁO CÁO KÉT QUẢ HQ̣AT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ INĂM 2011

Eon v v tinh : đổng $V \mathrm{~N}$


TPHCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rợ họ tên)

## Tổng Giám đốc



## BÁO CÁO LUUU CHUYẺN TIẺN TẸ HỢP NHÁT

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ INĂM 2011
Don vil tinh: đöng VN

| STT | Chî tiêu | Thuyét minh | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lıu chuyển tiên tư hoạt dọng kinh doanh |  |  |  |  |
| 01 | Thu nhạ̣p lãi và các khoản thu nhập tưong tự nhận được |  | 508,468,189,309 | 417,025,146,036 |
| 02 | Chi phi lăi và các chi phi tương tư đỡ trả (*) |  | $(549,398,219,596)$ | (451,323,654,201) |
| 03 | Thu nhọ̣p từ hoạt lị̛ng dich vẹ nhận đurọc |  | 3,387,824,647 | 11,877,029,140 |
| 04 | Chênh lệch sớ tiên thực thu/thực chi từ hoạt dộng kinh đoanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) |  | 70,421,968,242 | 56,598,634,119 |
| 05 | Thu nhập khasc |  | (23,830,477,687) | (17,276,829,511) |
| 06 | Tiến thu các khoản nợ đã được xừ lýy xoá, bư đắp bằng nguón rủi ro |  |  |  |
| 07 | Tiến chi trả cho nhán viên vả hoạt động quản lý, cóng vu (*) |  | (57,090,835,786) | $(37,648,949,938)$ |
| 08 | Tiên thuế thu nhập thưcc nộp trong ky (*) |  | - | $(452,748,603)$ |
| Lưu chuyến tiền thuẩn từ hoạt đọng kinh doanh truợc nhưng thay đö̀ vêt tàl sản và vôn luñu động |  | - | $(48,041,550,871)$ | (21,201,372,958) |
| Nhựng thay đổi vể tài sàn l. aqt động |  |  | - |  |
| 09 | (Tãng)/Giàm các lihoản tiénn, vàng g gừ và cho vay các TCTD khác |  | - |  |
| 10 | (Tăng)/ Giảm các khoản vê kinh doanh chíng khoán |  | 33,151,710 |  |
| 11 | (Tăng)/Giảm các công cư tài chinh phái sinh và các tài sả̉n tài chính khác |  | 939,944,883 | 2,281,882,511 |
| 12 | (Tang)/ Giảm các khoản cho vay khách hảng |  | $(595,427,464,194)$ | $(415,513,831,191)$ |
| 13 | Giảm nguởn dự phòng dể bư dắp tổn thấl các khoản |  | - | - |
| 14 | (Täng)/ Giảm khác vé tai sản hoạt động |  | (728,233,344,116) | $(132,117,111,027)$ |
| Những thay đổi vể công nç wuạt động |  |  | - |  |
| 15 | Tång/ (Giàm) các khoản nç chính phủ và NHNN |  | $(18,295,084,157)$ | $(500,000,000,000)$ |
| 16 | Tăng' (Giảm) céc khoản tién gử, tiến vay các tó chức tín dung |  | 430,058,937,420 | (2,689,840,024,887) |
| 17 | Tăng/ (Giảm) tiến gựi của khách hàng (bao góm cả Kho bạc Nhà nước) | , | 775,864,914,623 | (1,240,633,424,630) |
| 18 | Tâng/ (Giàm) phát hành giáy tờ có giáa (ngoại trừ giááy tơ có giá phát hành được tinh vào hoạt động tài chính) |  | (51,812,973,680) | 790,240,677,035 |
| 19 | Tãng/ (Giảm) vón tà̀ trợ, uy̆ thác đáa tư, cho vay mà TCTD chuu nii ro |  | 18,956,650,000 | - |
| 20 | Tăng/(Giảm) các cóng cu tài chính phái sinh và các khoản nơ tài chírt khàc |  | 33,496,295 | - |



Lâp Bảng (Ký, ghi rõ họ tên)


Qि Thi Whomh Whury

TPHCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2011 Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rō họ tên, đóng dấu)


## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT QUÝ 1 NĂM 2011

## I.Đặc điểm hoạt động của Tổ chức Tín dụng

1. Giấy phép thành lập và hoạt động: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt trước đây có tên gọi là Ngân hàng TMCPNT Sông Kiên, là ngân hàng cổ phần được thành lập theo Giấy phép số $00057 / \mathrm{NH}-\mathrm{GP}$ ngày 18 tháng 09 năm 1995 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và Giấy phép thành lập công ty số 1217/GP-UB ngày 17 tháng 10 năm 1995 do Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp. Ngân hàng hoạt động̣ kinh doanh theo Giấy chựng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005193 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (đăng ký lần đầu theo Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số 050046 ngày 02 tháng 11 năm 1995 của Uỷ ban kế hoạch tỉnh Kiên Giang).
2. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
3. Thành phần Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨ́C DANH HỘI <br> ĐỔNG QUẢN TRI | ĐẠI DIỆN GÓP VỐN |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| 1 | Nguyễn Vĩnh Thọ | Chủ tịch |  |
| 2 | Đặng Thành Tâm | Thành viên thường trực |  |
| 3 | Lê Quang Trí | Thành viên |  |
| 4 | Vũ Đức Ciang | Thành viên | Tập đoàn dệt may VNN |
| 5 | Nguyễn Quốc Khánh | Thành viên | Công ty Đại lý Liên hiệp <br> vận chuyền |
| 6 | Nguyễn Tri Hổ | Thạ̀nh viên |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên |  |

4. Thành phần Ban Tổng Giám đốc:

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Lê Quang Trí | Tổng Giám đốc |
| 2 | Cao Kim Sơn Cương | Phó Tống Giám đốc |
| 3 | Nguyễn Giang Nam | Phó Tổng Giám đốc |
| 4 | Nguyễn Hồng Sơn | Phó Tổng Giám đốc |

5.     - Trụ sở chính : 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

- Số chi nhánh : 14
- Số công ty con : 1

6. Công ty con : Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Nam Việt Ngân hàng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000321 ngày 28/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp với tỷ lệ vốn góp là $100 \%$. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng của Ngân hàng TMCP Nam Việt và tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản nọ̣ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất.
7. Tổng số cán bộ, công nhân viên : 1.324

## II. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Kỳ kế tóan năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNe) ).
III.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :
- Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 Trình bày Báo cáo tài chính cũng như các chuẩn mực kế toán khác.
- Báo cáo kế toán áp dụng theo Chế độ kế toán thống nhất ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005, Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 và chế độ báo cáo tài chịnh đối với các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam.
- Hình thức sổ sách kế toán là Nhật ký chung.


## IV . Chính sách kế toán áp dụng tại tổ chức tín dụng <br> 1.Chuyển đổi tiền tệ :

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý bằng ngoại tệ, chủ yếu là Dollar Mỹ (USD), được quy đổi sang Đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá liên ngân hàng vào thời điểm cuối tháng, cuối năm.

Chênh lệch tỷ giá của các nghiệp vụ ngoại tệ phát sinh trong kỳ và đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được đưa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh đ̛oanh.
2. Nguyên tắc thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính: báo cáo được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định tại chuẩn mực kế toán

Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.

## 3.Kế toán thu nhập lãi, chi phí lãi và ngừng dự thu lãi :

Các khoản thu nhập từ lãi cho vay, tiền gửi và đầu tư được ghi nhận trên cơ sở dự thu. Đối với hoạt động tín dụng, dự thu áp dụng cho các khoản nợ xác định là có khả năng thu hồi cả gốc, lãi đúng hạn và không phải trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định. Đến kỳ hạn trả nợ, khách hàng không trả được nợ đúng hạn thì hạch tóan vào chi phí hoạt động kinh doanh và theo dõi ngoại bảng, khi thu được thì hạch toán vào thu hoạt động kinh doanh.
Các khoản chi phí trả lãi vay, tiền gửi được hạch toán trên cơ sở dự chi.
4.Kế toán các khoản thu từ phí và hoa hồng: được ghi nhận khi phát sinh
5.Kế toán đối với cho vay khách hàng :

- Nguyên tắc ghi nhận khoản vay: theo phương pháp định lượng
- Các nguyên tắc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Ngân hàng áp dụng việc phấn lọai nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và xử lý rủi ro theo các hướng dẫn tại quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định trên. Các khoản nợ được phân lọai-chủ yếu theo thời hạn nợ của khách hàng và dự phòng được trích lập theo tỷ lệ Quy định tại Quyết định trên.

6. Kế toán tài sản cố định:

Nguyên tắc ghi nhận: Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định. Riêng những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp và thời gian khấu hao: Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp yới hướng dẫn tại Quyết định số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 nắm 2009 của Bộ Tài Chính.

7. Tiền và các ḱhoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ; tiền gửi tại Ng ân hàng Nhà nước; cộng thêm tín phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu Ngân hàng Nhà nước, chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác không kỳ hạn và đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi.
8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhậ̂ doanh nghiệp: thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam.

## 9. Vốn chủ sở hữu :

- Trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: được thực hiện theo nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của chính phủ và thông tư số 12/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định này .

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
Ngoài các thông tin yêu cầu trong mục này, các TCTD có thể trình bày bổ sung các thông tin khác phù hợp với tinh hình thực tế hoạt động tại đơn vị.

## 1. Cho vay khách hàng

Cho vay các tổ chức kinh té, cá nhân trong nước Tổng

- Phân tích chất lượng nợ cho vay:

Nơ đủ tiêu chuẩn
Nợ cần chú ý
Nợ dưới tiêu chuẩn
Nợ nghi ngờ
Nọ có khả năng mất vốn
Tổng

- Phân tích dư nợ theo thời gian:

Nơ ngắn han
Nợ trung hạn
Nọ̣ dài hạn
Tổng

Cuối kỳ

11,361,982,259,441
11,361,982,259,441

Cuối kỳ
10,783,592,131,216
353,715,713,561
41,999,557,413
55,413,793,033
127,261,064,218
11,361,982,259,441

## Cuối kỳ

6,718,622,282,841
2,439,643,974,795
2,203,716,001,805
11,361,982,259,441

Dầu kì
10,766,554,795,247
10,766,554,795,247

## Dấu kỳ

10,361,796,775,420
163,655,650,538
55,444,396,525
70,315,837,914
115,342,134,850
10,766,554,795,247

## Dầu kỳ

6,165,388,668,946
2,345,023,331,413
2,256,142,794,888
10,766,554,795,247

## Dưphòng cu thê

(50,704,139,844)
Số dư đầu kỳ
Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳl (Hoàn
nhập dự phòng trong kỳ)
Dự phòng giảm do xử lý các khoản nợ khó
thu hồi bằng nguồn dự phòng
Số dư cuối kỳ
(76,914,517,750)

## Kỳ trước

Số dư đầu' kỳ
Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ! (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)

Dự phổng giảm do xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng
Số dư cuối ky
3. Chứng khoán đầu tư

### 3.1. Chứng khoán

a. Chứng khoán Nọ
b. Chứng khoán Vốn

### 3.2. Chứng khoán

a. Giá trị chứng khoán
b. Dự phòng giảm giá Tổng

## Cuối kỳ

167,036,547,700
167,036,547,700
$1,700,000,000,000 \quad 1,700,000,000,000$
1,700,000,000,000
$1,867,036,547,700 \quad 1,867,069,699,410$

1,700,000,000,000
$(50,704,139,844)$
31,740,945,048
$38,962,577,714$

19,999,382,918
50,704,139,844

Đầu kỳ
167,069,699,410
167,069,699,410
4. Góp vốn, dầu tư dài hạn:

- Phân tích giá trị đầu tư theo loại hình đầu tư:

Đầu tư vào công ty con
Các khoản đầu tư dài
Dự phòng giảm giá đầu
Tổng
5. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN

1. Vay NHNN Tổng
2. Tiền, vàng gửi và vay các TCTD khác
6.1 Tiển, vàng gửi và vay các TCTD khác a. Tiền, vàng gửi không kỳ
hạn

- Bằng VND
- Bà̀ng vàng và ngoại tệ
b. Tiền, vàng gửi có kỳ hạn
- Bằng VND
- Bằng vàng và ngoại tệ

Tổng
6.2 Vay các TCTD khác

- Bằng VND
- Bằng vàng và ngoại tệ
Tống

Tổng tiền, vàng gửi và vay của TCTD khác

5,738,685,260,194
Dầu kỳ

| $539,115,000,000$ |
| ---: |
| $\cdots$ |
| $539,115,000,000$ |

Đầu kỳ
160,419,214,738
160,419,214,738

## Đầu kỳ

1,419,850,322,774
$1,041,096,518,925$
378,753,803,849
$3,888,776,000,000$
2,601,400,000,000
1,287,376,000,000
5,308,626,322,774


5,308,626,322,774

## 7. Tiền gữ của khách hàng

- Thuyết minh theo loại tiền gử:
- Tiên, vàng gửi
- Tiền gửi không
- Tiền gửi không
-Tiên, vàng gửi có kỳ
- Tiền gửi có kỳ
- Tiền gửi có kỳ
- Tiền gửi vốn chuyên
- Tiền gửi ky quỹ

Tổng
8. Các khoản nợ khác

Các khoản phải trả nội bộ
Các khoản phải trả bên
Các tài sản nợ khác
Lãi và phí phải trả Tổng

## Cuối kỳ

60,353,961,925
17,145,456,726
492,559,932
139,851,656,499
217,843,635,082

Dầukì
394,623,554,989
370,209,482,117
24,414,072,872
10,280,496,344,100
8,535,893,345,917
1,744,602,998,183
388,317,494
45,793,591,022
10,721,301,807,605
Đầu kì
38,936,526,423
686,277,904,832
553,024,843
$134,376,613,357$
9. Phát hành giấy tờ có giá thông thường

- Chứng chỉ tiền gửi dưới 1 năm
- Chứng chî tiền gưi từ 1 đến 5 năm

Tổng

Cuối kỳ
$\begin{array}{r}637,343,299,320 \\ 36,760,000 \\ \hline\end{array}$
637,380,059,320

Dầu kỳ
689,193,033,000
10. Tinh hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN và thuế thu nhập hoãn lại
10.1. Tinh hinh thực hiện nghĩa vụ với NSNN

| Chî tiêu | Số dư đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ |  | Số dư cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Số phải nộp | Số đã nộp |  |
| 1. Thuế GTGT | 2,085,022,966 | 456,216,304 | 218,040,565 | 2,323,198,705 |
| 2. Thuế tiêu thụ đặc biệt |  |  |  |  |
| 2. Thuế TNDN | 14,801,571,348 | 15,113,386,820 | 18,877,767,576 | 11,037,190,592 |
| 4. Thuế xuất, nhập khẩu |  | - | - |  |
| 5. Thuế sử dụng vốn NSNN |  | - | - |  |
| 6. Thuế tài nguyên |  | . | - |  |
| 7. Thuế nhà đất |  | - |  |  |
| 8. Tiền thuê đất |  | - | - |  |
| 9. Các loại thuế khác | 179,549,145 | 66,775,843 | 226,248,225 | 20,076,763 |
| 10. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phâai nộp khác |  |  |  | *" |
| Tổng cồng | 17,066,143,459 | 15,636,378,967 | 19,322,056,366 | 13,380,466,060 |

11. Vốn và quỹ của Tổ chức tín dụng

### 11.1. Báo cáo tinh hinh thay đổi vốn chủ sở hữu:

11.2. Cổphiếu:

- Số lượng cở phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

$$
\begin{aligned}
& \text { + Cổ phiếu phổ thông } \\
& \text { + Cổ phiêu ưu đãi }
\end{aligned}
$$

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

> + Cổ phiếu phổ thông
> + Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

Cuốikỳ
Dầu kỳ
182,023,485
182,023,485
301,021,552
301,021,552

301,021,552
301,021,552
10,000

182,023,485
182,023,485
182,023,485

10,000

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
(Đơn v! tính: đồng VN)
12. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

- Thu nhập lä̀i tiền gửi
- Thu nhập lấi cho vay
- Thu lãi từ kinh doanh, đầu
- Thu khác từ hoạt động tín dụng

Tổng

Ky̆ này
35,675,479,391
442,265,084,484
62,038,022,059
57,072,581
540,035,658,515

## Kỳ truóóc

49,162,350,539
289,450,678,772
60,661,083,401
36,516,820
399,310,629,532
13. Chi phí lãi và các khoản chi phi tương tự:

- Trả lâi tiển gửi
- Trả lãi tiên vay
- Trả lăi phát hành giấy tờ

Kı̈ nà
14. Thu nhập tữ góp vốn, mua cổ phẩn

Cổ tức nhận được trong kỳ từ góp vốn, đấu tu mua cở ohấn

- Từ chứng khoán Vốn kinh doanh (hạch toán trên TK
- Từ chứng khoán Vốn đẩu tu (hạch toán trên TK 15)
- Từ góp vớn, dấu tu dài hạn (hạch toán trên TK 34) Tổng

15. Chi phi hoạt động:
16. Chi nộp thuế và các khoản phi, lệ phí
17. Chi phí cho nhân viên:

Trong đó: - Chil lưong và phụ cấp

- Các khoản chi đóng góp theo lương
- Chi công tác xã hội

3. Chi vê tài sản :

- Trong đó khấu hao tài sản cố định

4. Chi cho hoat động quản lý công vụ:

Trong đó:

- Công tác phi

5. Chi nộp phí bảo

Tổng
VII-Các thông tin khác

386,955,863,751
8,995,478,048
$6,887,510,460$
4,849,714,122

## Kj̀ truóc

279,561,183,705
2,666,666,666
51,819,209,906
$29,925,000$
$334,076,985,277$

## Kỳ truóc

202,872,287


|  |  |
| :---: | :---: |
| 1,568,945,753 | Kı̀ truióc |
| 42,475,245,491 | 1,156,093,374 |
| 38,599,662,235 | 28,980,894,833 |
| 2,313,199,043 | 26,046,473,505 |
| 1,562,384,213 | 1,734,430,404 |
|  | 1,199,990,924 |
| 22,365,169,959 | 10,60,418,315 |
| 2,837,498,505 | 16,680,418,315 |
| 14,615,590,295 | 2,226,908,387 |
| -50,20 | 8,668,055,105 |
| 427,742,119 |  |
| 2,732,094,335 | 449,545,736 |
|  | 2,177,121,999 |
| 83,757,045,833 57,662,583,626 |  |
|  |  |

16. Mức độ tập trung theo khu vực địa lý của các tải sản, công nợ và các khoản mục ngoại bảng


VIII- Quản lý rủi ro tài chinh

## 17. Rửi ro thị trường

### 17.1. Rửi ro tiến tệ

- Để đánh giá rửi ro này, ngân hảng cẩn phân loại tài sản và co̊ng nợ theo loại tiển tệ được quy đổi sang VND tại thơi điả̉m lập báo cáo tài chính:



## Lập Bảng

(Ký, ghi rơ họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký,ghi röh 1 ọ tên)

TPHCM, Ngảy 12 tháng 04 năm 201 ।
Tổng Giám đốc

11.1. Báo cáo tinh hinh thay đổi vốn chủ sở hữu:

| i |  |  | $\begin{aligned} & \text { 㝘 } \\ & \text { 耇 } \\ & \frac{5}{2} \\ & 0.0 \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Số dư dầu kỳ | 1,820,234,850,000 | - | - | - | - | 1,104,851,822 | 28,795,647,292 | 14,830,190,013 |  | 157,372,667,319 |  |  | 2,022,338,206,446 |
| Tăng trong kỳ | 1,189,980,670,000 | - | - | - | 915,072,334,649 | - | - | - |  | 741,351,046,339 |  |  | 2,846,404,050,988 |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | 915,105,830,944 | - | - | - |  | 680,897,499,058 |  |  | 1,596,003,330,002 |
| Số dư cuối kỳ | $3,010,215,520,000$ | - | - | - | $(33,496,295)$ | 1,104,851,822 | 28,795,647,292 | 14,830,190,013 |  | 217,826,214,600 | - | - | 3,272,738,927,432 |

