# CÔNG TY CỔ PHÀN DƯỢC PHẢ̉M BẾN TRE (BEPHARCO) 

Địa chi: Số 6A3, Quốc 60, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Điện thoại: (075) 3817617-3829528

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QUÝ IV NĂM 2011 

CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHÂM BÉN TRE
BÅNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÂT
Ngày 31 tháng 12 nām 2011
Đon vi tinh lâ Đởng Viẹt Nam ngoại trừ có ghi chä khảc.

| TAI 3AN | $\begin{aligned} & \text { Mä } \\ & \text { só } \end{aligned}$ | Th. milnh | 50 cuól nalm | soó dàu nam |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. TȦI SȦN NGÁN HAN | 100 |  | 246.327.419.547 | 212.651.869.678 |
| I. Tiền và các khoàn tương đương tiền | 110 |  | 8.947.822.381 | 10.276.789.023 |
| 1. Tiên | 111 |  | 8.947.822.381 | 10.276.789.023 |
| 3 Cace khoản trong durong tien | 112 |  |  | - |
| II. Các khoản đẩu tư tài chinh ngấn hạn | 120 |  | 787.590 .000 | 1.104.691.073 |
| 1. Đău tư ngắn hạn | 121 |  | 1.268.552.191 | 1.554.518.827 |
| 2. Dưp phoong giàm giá chứng khoán đâu tư ngấn hạn | 129 |  | (480,962.191) | (449.827.754) |
| III. Các khoàn phài thu ngắn hąn | 130 |  | 101.706.846.902 | 03.362.773.230 |
| 1. Phál thu khách háng | 131 |  | 92.715,912.696 | 78.047.847.201 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 |  | 7.301.937.798 | 3.678 .787 .026 |
| 3. Phải thu nộ bó | 133 |  | . | 3.678.787.026 |
| 4. Phải thu theo tiến độ ké hoach hơp đồng xây dựng | 134 |  | - | - |
| 5. Các khoản phàl thu khác | 135 |  | 2.042.522.659 | 1.989.665.254 |
| 6. Dư phòng các khoản phài thu khó đòi | 139 |  | (353.526.251) | (353.526.251) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 |  | 125.030.258.329 | 110.005.527.347 |
| 1. Hảng tón kho | 141 |  | 125.818.590.949 | 111.334.101.914 |
| 2. Dư phȯng giàm giá hàng tồn kho | 149 |  | (788.332.620) | (1.328.574.567) |
| V. Tàl sàn ngắn hạn khác | 150 |  | 9.854.901.935 | 7.902.089.005 |
| 1. Chi phi trả trướ ngấn hạn | 151 |  | 649.555.309 | 13.153.133 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trùr | 152 |  | 1.661.834.974 | 1.771.316.533 |
| 3. Thuế và các khoàn khác phải thu Nhà nược | 154 |  | 2.922 .904 | 1.771.316.533 |
| 4. Tal sản ngắn han khác | 158 |  | 7.540.588.748 | 6.117.619.339 |

CÔNG TY CO PHÀN DƯỢC PHÅM BÉN TRE
BẢNG CÂN ĐỚ KÉ TOÁN HỢP NHÁT
Ngày 31 thang 12 năm 2011
Đon vì tinh là Đơng Việt Nam ngoaì trứ có ghi chú khác

| TÀl SȦN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Th. minh | Só cuối năm | Số đầu nảm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B. TȦl SȦN DȦl HẠN | 200 |  | 45.534.514.359 | 43.688.775.483 |
| I. Các khoàn phài thu dài hạn | 210 |  | - | - |
| 1. Phải thu dải hạn của khàch hàng | 211 |  | - |  |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trucc thuộc | 212 |  | - |  |
| 3. Phài thu dài hạn nơi bộ | 213 |  | - |  |
| 4. Phăi thu dài hạn khác | 218 |  | - |  |
| 5. Duy phỏng phải thu dài hạn khơ đơl | 219 |  | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 37.612.245.970 | 38.762.512.524 |
| 1. TSC® hựu hinh | 221 |  | 30.314.505.801 | 31.486.113.789 |
| + Nguyèn giá | 222 |  | 57.099.927.533 | 54.621.061.046 |
| + Giá tri hao món loy ké | 223 |  | (26.785.421.732) | (23.134.947.257) |
| 2. TSC® thuee tai chinh | 224 |  | 1.655.291.406 | ( |
| + Nguyèn giá | 225 |  | 1.789.504.224 | - |
| + Giá trị hao mỏn lûy kế | 226 |  | (134.212.818) | - |
| 3. TSCE vó hinh | 227 |  | 1,952.178.793 | 5.441.393.718 |
| + Nguyên giá | 228 |  | 2.103.443.959 | 5.659.160.559 |
| + Giáa trị hao mòn lúy ké | 229 |  | (151.265.166) | (217.766.841) |
| 4. Chi phi xayy dưng cơ bàn dở dang | 230 |  | 3.690.269.970 | 1.835.005.017 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 |  | 17.091.552 | 29.156.172 |
| + Nguyền giá | 241 |  | 125.214 .090 | 125.214.090 |
| + Giá tri hao món lây kế | 242 |  | (108.122.538) | $(96.057 .918)$ |
| IV. Các khoản đầu tư tải chính dài hạn | 250 |  | 216.710.000 | 216.710.000 |
| 1. Đâu tur vào cóng ty con | 251 |  | - | - |
| 2. Đâu tư vào conng ty liên kêt, liên doanh | 252 |  | - | - |
| 3. Đâu tư dài hạn khác | 258 |  | 216.710.000 | 216.710.000 |
| 4. Dư phơng glẩm gla chưng khoan dàu tư dàı hạn | 259 |  | - | - |
| V. Tài sàn dài hạn khác | 260 |  | 7.688.466.837 | 4.680.396.787 |
| 1. Chi phi trả truớc dài hạn | 261 |  | 7.151.228.439 | 3.553.420.823 |
| 2. Taii sản thuế thu nhập hoẫn lạ | 262 |  | 327,838.398 | 234.463.483 |
| 3. Tài sàn dài hạn khác | 268 |  | 209.400.000 | 892.512.481 |
| Vl. Lơi thé thương mại | 269 |  | - | - |
| TONG CỘNG TȦı SȦN | 270 |  | 291.861.933.906 | 256.340.645.161 |

CÔNG TY CÓ PHÅN DƯỢC PHẢM BÉN TRE

## BÅNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT

Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Đon vi tinh là Đờng Viêt Nam ngoagi trừ có ghi chữ khác

| NGUON VON | $\begin{aligned} & \text { Mă } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Th. <br> minh | Số cuối näm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. NƠ' PHẢI TRȦ | 300 |  | 204.733.916.875 | 172.322.784.889 |
| I. Nọ̆ ngần hạn | 310 |  | 200.942.943.716 | 167.680.640.161 |
| 1. Vay vá nọ ngấn hạn | 311 |  | 133.798.014.790 | 99.545.467.194 |
| 2. Phàl trà ngườ bán | 312 |  | 51.257.796.826 | 59.231 .671 .961 |
| 3. Người mua trà tiền trước | 313 |  | 1.064.724.051 | 1.595.143.566 |
| 4. Thué và càc khoản phăi nộp Nhà nước | 314 |  | 5.328.895.790 | 4.177.485.973 |
| 5. Phải trả người lao đờng | 315 |  | 5.877.118.915 | 1.448.847.370 |
| 6. Chi phi phải trà | 316 |  | 2.200.000.000 | - |
| 7. Phài trả nọi bộ | 317 |  | - | - |
| 8. Phảl trã theo tiên đợ ké hoạch hơp đông xây dưng | 318 |  | - | - |
| 9. Các khoản phải trã, phải nộp ngấn hạn khåc | 319 |  | $1.246,288.502$ | 1.613.019.991 |
| 10. Dư phơng phài trả ngấn hạn | 320 |  | - | - |
| 11. Quy khen thương, phúc lợi | 323 |  | 170.104 .842 | 69.004.106 |
| III. Nợ dài hạn | 330 |  | 3.790.973.159 | 4.642.144.728 |
| 1. Phải trả dali hạn người bán | 331 |  | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nọi bơ | 332 |  | - | - |
| 3. Phải trả dài han khác | 333 |  | 168.049.590 | 244.572 .442 |
| 4. Vay và nơ dài han | 334 |  | 3.608 .818 .673 | 4.302.556.273 |
| 5. Thuể thu nhập hoăn lai phải trả | 335 |  | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cáp mát việc | 336 |  | 14.104.896 | 76.834.194 |
| 7. Dư phông phàl tră dải han | 337 |  | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thup hiepn | 338 |  | - | 18.181.819 |
| 9. Quy̆ phát triên khoa hoc và công nghệ | 339 |  | - | - |
| B.VÓN CHÚ SỜ HƠU | 400 |  | 78.145.953.735 | 74.250.017.882 |
| I. Vổn chư sờ hựu | 410 |  | 78.095.953.735 | 74.200.017.882 |
| 1. Vởn đầu tư của chư sở hựu | 411 |  | 30.000 .000 .000 | 30.000 .000 .000 |
| 2. Thăng dư vốn oó phàn | 412 |  | 26.493.488.000 | 26.493.488.000 |
| 3. Vốn khác của chù sở hữu | 413 |  | - ${ }^{-}$ | - |
| 4. Cổ phiếu ngân quy̆ | 414 |  | (1.264.443.840) | (1.264.443.840) |
| 5. Chẻnh lệch đánh giá lai tài sản | 415 |  | - | - |
| 6. Chênh lêch tỳ giá hối đoái | 416 |  | - | - - |
| 7. Quy̆ đn̂̀u tur phót tričn | 417 |  | 3.007.323.020 | 3.007.323.020 |
| 8. Quỹ dư phờng tài chinh | 418 |  | 2.259.048.949 | 1.740.914.407 |
| 9. Quy khac thuợc vốn chủ sỡ hợu | 419 |  | 2.031.177.464 | 1.518 .242 .922 |
| 10. Lợi nhuạn chura phân phói | 420 |  | 14.668.560.142 | 11.798.493.373 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 |  | - - | - - |
| 12. Quỹ hỡ trơ sấp xếp doanh nghiêp | 422 |  | - | - |
| II. Nguồn kinh phi, quȳ khác | 430 |  | 50.000 .000 | 50.000.000 |
| $1 \mathrm{~N}_{\text {guiñ }}$ kinh phi | 132 |  | 50.000 .000 | 50.000 .000 |
| 2. Nguôn kinh phi đả hinh thành TSCE | 433 |  | - | - |
| C. Lợl İCH COO ĐÔNG THIĖU SO | 439 |  | 8.982.063.296 | 9.767.842.389 |
| TÓNG COQNG NGUON VON | 440 |  | 291.861.933.906 | 256.340.645.161 |

## CÔNG TY CO PHÅN DƯỢC PHÅM BÊN TRE

## BÅNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT

Ngáy 31 tháng 12 năm 2011
Eon vi tinh la Đö̉ng Viêt Nam ngoại trừ có ghi chá khác
Th.
CHI TIÊU NGOÅI BÅNG CÃN ĐÓI KÉ TOÅN HỢP NHÁT minh Số cuối năm Số đầu năm

1. Tal sản thuê ngoài
.
2. Vẹt tur, hàng hơa nhận giờ họ, nhận gla công
3. Hâng hóa nhận bán họ, nhận ký gửi
4. Nơ khơ đôl đã xữ ly̆
5. Ngoại tệ các loại


## CÔNG TY CƠ PHÅN DƯỢC PHÅM BÉN TRE

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH HỢP NHÁT

Cho kỳ ké toán két thức vào ngày 31 thàng 12 nalm 2011


| CHİ TIEU |  | $\begin{aligned} & \text { Mä } \\ & \text { só } \end{aligned}$ | Th. minh | Quy 4 năm 2011 | Quy 4 năm 2010 | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Doanh thu bân hàng vá cung câd dich vu | 01 |  | 191,521,643,478 | 161.465.263.259 | 549.680 741639 | 491736775170 |
|  | Casc Khoann giasm trừ doanh thu | 02 |  | 511.183 .004 | 184.084.404 | 1.701,818.325 | 1.210.494.370 |
| 3. | Doanh thu thuan vè bain hàng vas cung cáp dich vu | 10 |  | 191.010.459.574 | 101.201.198.765 | 547.888.925.314 | 490.525.780.800 |
| 4. | Giá vơn hàng bán | 11 |  | 161.870 .231 .010 | 129.507,043.319 | 436.281.418.608 | 386.405.748.889 |
| 5. | Lợi nhuạ̀n gộp về bân hâng và cung cấp địch vụ | 20 |  | 29.140 .228 .564 | 31.774.155.446 | 111.607.506,706 | 104.120.031.911 |
| 6. | Doanh thu hoagt đông taii chinh | 21 |  | 3.964.018.634 | 680.830.876 | 5.738 .848 .160 | 4.133.638.012 |
| 7. | Chi pht tal chinh | 22 |  | 9.646 .685 .435 | 6.395 .010 .852 | 32.921.773.807 | 21.047.500.185 |
|  | trang ofo, chi phl lail vay | 23 |  | 7.803.929.553 | 4.042,447,406 | 23.413562 .006 | 16.193.614.508 |
| 8. | Chi phit bán hàng | 24 |  | 21.423.093.693 | 21.388.047.195 | 61.178,682.230 | 60.182 .185 .412 |
| 9. | Chi phil quȧn lý doanh nghiẹp | 25 |  | 4.012.547.305 | 5.095.173.619 | 17.593.583.578 | 20.891.560.285 |
|  | Lơi nhuán thuân tù hoat đơng kinh doanh | 30 |  | (1.978.059.235) | (433.245.344) | 5.852.315.251 | 6.132.424.041 |
| 11. | Thu nh@p khác | 31 |  | 10,021,584.463 | 5,932.952.758 | 35.179.786.645 | 21.180.090.386 |
| 12. | Chi phi khác | 32 |  | 2.413.319.286 | 176.552.438 | 21.906.316.781 | 10.054,617,506 |
| 13. | Lợi nhuăn khác | 40 |  | 7.608.265.177 | 5.756 .400 .320 | 13.273.469.864 | 11.125.472.880 |
| $14 .$ | Phaln lọi nhuag̣n(ilis) trong cóng ty lien ket, BÀn doanh | 50 |  |  |  | 0 | 0 |
| 15. | Tóng lỵi nhuạn ké toán trước thué | 60 |  | 5.630.205.942 | 5.323.154.976 | 18.925.785.115 | 17.257.896.921 |
| 16.1 | Chi phi thué TNDN hiên hảnh | 61 |  | 2.194.361.118 | 2.358 .315 .587 | 5.867.354.763 | 4.490.141.425 |
| 16.2 | Chi phi thué TNDN hoaln lai | 62 |  | (157.073.830) | ( 91.202 .776 ) | (93.374.915) | 185.492 .108 |
| 17. | Lọi nhuận sau thuế thu nhạpp doanh nghiẹp | 70 |  | 3.592.918.654 | 2.502.652.398 | 13.151.805.267 | 12.582.263.388 |
|  | 1. Lợi ich cùa có đông thiêu só | 71 |  | 399.167 .566 | 409.610.954 | 1.656.396.925 | 1.169.429.022 |
|  | 2. Lộ nhuân sau thuê cùa cổ đông cùa cóng ty mȩ | 72 |  | 3.193.751.088 | 2.093 .041 .434 | 11.495.408.342 | 11.412.834.386 |
| 18. | Lav(I0̆) cơ bản trền cố phiếu cûa công ty me | 80 |  | 1.083 | 731 | 3.899 | 3.837 |

Cho kỳ kế toán kết thúc vảo ngày 31 tháng 12 năm 2011
Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác


| 5. Tiền chi trả nơ thuê tài chinh | 35 | - | (199.584.684) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6. Cỏ̉ tức, lỵi nhuận đã trả cho chù sở hữu | 36 | (7.895.864.000) | (6.998.790.000) |
| Lưu chuyển tiển thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 25.662.945.996 | (22.887.129.413) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (1.328.966.643) | 3.711.084.836 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kẏ̉ | 60 | 10.276.789.023 | 6.165.040.644 |
| Ȧnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoải quy đổi ngoại tệ | 61 | - | 400.663 .543 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 8.947.822.380 | 10.276.789.023 |



NGUYĚ̃N VĂN CHÍ CƯỜNG


Bản thuyết minh nảy mợt bộ phận khơng thể tách rở và đượ đọc cùng với bán báo cáo tải chính đinh kem .

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.1. Các thông tin chung

Công ty Cỏ̉ phả̀n Dượ Phẩm Bển Tre (dưới đây goi tất lả Công ty) được thânh lập theo Quyết định só 1541/QĐ-UB ngảy 06 tháng 05 năm 2004 cùa Ừy Ban Nhân Dân Tỉnh Bển Tre về việc chuyển Công ty Dượ và Vât tư Bến Tre thành Công ty Có phân Dược Phẩm Bến Tre, Giáay chựng nhân đäng ký kinh doanh số 55-03-000017 do Sờ Ké hoach và Đàu tư tinh Bến Tre cấp ngảy 05 tháng 07 năm 2004 và các Giây phép thay đởi sau đó vợi làn thay đời gẳn đây nhất là vào ngày 04 tháng 09 năm 2009.
Tru sờ và nhà máy được đặt tair:

* Ela chl: só 6Ả3 Quóc lô60, P. Phù Tan, Thành phó Bén Tre, TInn Bén ire
* Điện thoại: 0753829528
- Fax: 0753827467.

Các đơn vj trưc thuờc tính đến 31/12/2011 gồm:
- Chì nhánh Công ty Cổ phẳn Dược phẳm Bến Tre tại Thánh phố Hổ Chi Minh;
- Chì nhánh Cóng ty Cổ phẩn Dược phẩm Bến Tre tại Hà Nôi;
- Chi nhānh Công ty Có phằn Dược phảm Bến Tre tại Đà Nảng;
- Chi nhánh Công ty Cổ phằn Dược phám Bến Tre tại Cẳn Thor,
* Chì nhánh Công ty Cồ phằn Dược phảm Bến Tre tại Khánh Hòa.

Cơng ty có đầu tư váo 01 cơng ty con như được trinh bảy tại muc 1.4 dưới đảy (củng với Công ty dưới đây goi chung là Tập đoàn).
1.2. Lïnh vưc kinh doanh

Thương mại và săn xuát.

### 1.3. Ngành nghè̀ kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chinh cùa Tâp đoàn lả:

- Sản xuắt, kinh doanh thuốc trí bệnh cho ngưỡi;
* Xuất nhạp khả̉u các mặt hàng: thuốc thành phảm, bao bl, nguyên phụ liệu, hượng liệu phưc vư sản xuấ, hóa chất xét nghiêm, sản phảm sinh học. Kinh doanh thuốc trị bệnh cho ngưỡi. Kinh doanh thưc phẳm chức năng (thự phảm dinh dương);
- Kinh doanh các loại máy móc, trang thiét bil y tế;
- Sản xuất, mua bân nước uống đóng chai, thủng;
- Cho thuê mặt bằng, kho bāi.
1.4. Danh sách các công ty con được hợp nhất


### 1.4.1. Cōng ty con trục tiếp

| STT | Tên công ty con | Dia chi | Quyển biểu quyết cùa | Tỳ lê lợ ich của |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | cong ty me | conng ty me |
| 1. | Cơng ty Cô phần Liên Doanh Meyer | só 6A3 Quốc lộ 60, P. Phú Tản, Thành phố Bến Tre, Tinh Bển Tre | 50\% | 60\% |

# CÔNG TY CÓ PHÂN DƯỢC PHÁM BÉN TRE <br> THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÃT 

Cho kỳ kế toán kêt thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
Đon vi tính là Đởng Việt Nam trùr trương hopp đuợc ghi chư khác.

## 2. Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sự dụng trong ké toán

### 2.1. Năm tà chinh

Näm tải chinh cưa Tập đoàn tử 01/01 đến 31/12 háng näm.
2.2. Đon vị tiền tệ sừ dụng trong kế toán

Đơn vi tiền tệ sự dụng trong ghi chép kế toân là Đờng Việt Nam.
3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
3.1. Chế độ kế toán áp đụng

Tâp đoàn âp dưng Chuẩn mực và Chế đọ kế toán Viṣ̂t Nam.
3.2. Hinh thức kế toán áp dụng

Tập đoàn áp dụng hình thức kế toàn là Nhật kỳ chung..

### 3.3. Tuyẽn bố về việc tuân thù Chuần mực kế toán và Chế độ kế toán

Cơng ty tuân thù Chuẫn mực kế toân Việt Nam só 25 - Đẩu tư vảo cơng ty con vả bảo cảo tải chinh hợp nhắt để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chinh hơp nhất cho năm tải chính két thúc vào ngáy 31 tháng 12 năm 2011.
4. Các chinh sách kế toân áp dụng
4.1. Nguyên tẩc hợp nhất báo cáo tải chinh

Báo cáo tàl chinh hơp nhât bao gồm báo cáo tàl chinh của Công ty cỏ̉ phẩn Dượ Phả̉m Bển Tre, bảo cáo tâl chinh các cóng ty con vá phàn quyền lợi của Công ty trong läi, lô của các công ty liên doanh, liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sờ hựu cho năm tải chính két thức vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Các báo cáo tài chính của công ty con đẩ đượ lập cho cùng năm tâl chính vớl Cớng ty theo các chinh sách kế toán thớng nhất với các chính sách kế toán của Công ty. Các bưt toán điêúu chỉnh đả̉ được thực hiện đở với bát ky chinh sách kế toán nảo co điểm khác biệt nhầm đảm bảo tính thống nhát giởa các công ty con và Công ty,
Tất cả các số dư vâ các giao dịch nội bộ, kẻ̉ cả cảc khoản lâi chưa thực hiện phát sinh từ các giao đich nội bộ đâ được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhát, trừ trường hợp khōng thê thu hồi chi phi.
4.2. Nguyèn tắc ghi nhạan tiển và các khoản tương đương tiền
 tiển lá các khoản đả̀u tư ngẩn hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyên đổi dể dàng thành một lương tiển xác đinh và khơng oó nhiễu rùi ro trong chuyển đö̉i thành tiền.

### 4.3. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bầng ngoại tệ được hạch toàn theo tỳ giá hối đoái vảo ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và cờng nợ có gốc ngoại tệ được chuyẻ̉n đởi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giâ hốl đoál vào ngáy lập bảng cân đối kể toản. Tát cà cảc khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toân hoặc chuyển đối váo cuổi năm tài chinh được ghi nhận trong báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh trong ky.
4.4. Chinh sách kể toán đối với hàng tồn kho

- Nguyên tắc đành già hảng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toân theo giá gồc. Trường hợp giá trị thuẩn có thể thực hiền được tháp hon giá gốc thi hạch toán theo giá trí thuần oó thê thực hiện được.
Giâ gốc hàng tờn kho bao gồm: Chi phi mua, chi phi chể biễn và các chi phi liên quan trưc tiếp khác phát sinh để có được hảng tồn kho ở đia điển và trạng thái hiện tại.

Chi phi mua cùa hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lail, chi phi vân chuyển, bốc xép, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến viếc mua hàng tờn kho. Cảc khoản chiét khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua khơng đủng quy cách, phảm chát được trừ (-) khỏi chi phi mua.

- Phương phấp xác đïnh giâ trị hàng tờn kho cuới năm tầ chính

Giá trị hàng tồn kho được xác địhh theo phương pháp bình quân gia quyè̀n.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tò̀n kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

* Lập dự phòng giảm giáa hàng tồn kho

Cuối nầm tài chính, khi giáa trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giăm giá hàng tồn kho.
Số dự phông giảm giá hàng tờn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gớc của hảng tồn kho lớn hơn giá trí thuần có thé thực hiện được của hàng tồn kho.
Dự phông giảm giá hàng tờn kho được thực hiệ̃n trẻn cơ sỡ từng mặt hàng tổn kho. Đối với djch vụ cung câp dở dang, việc lạp dự phòng giảm glá hảng tởn kho được tinh theo từng loai dich vu có mức giá riêng biệt.
Nguyên liểu, vật liệu và cóng cư dưng cư dự trự để sừ dưng cho muc đich sản xuát ra sản phẳm không được lập dự phỏng nếu sản phả̉m do chúng góp phẩn cấu tạo nên sẽ được bân bẳng hoặc cao hơn giá thành sản xuất của sàn phẩm.

### 4.5. Nguyên tắc ghi nhặn các khoàn phải thu thương mại và phài thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu thương mại và phảil thu khác thể hiện giá trị có thể thực hiện được theo dự kién.

- Nguyèn tắc dự phóng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đôi được lập cho các khoà̀n nợ phải thu quá hạn thanh toán hoăc câc khoản nợ cơ bắng chứng chắc chấn là không thu được.
4.6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sàn cố định

* Nguyên tắc ghi nhặn nguyên giá tâi sản cô đỉnh hỡu hình

Tài sản cô định hữu hình được xảc định giá trị ban đầu theo nguyên già. Nguyên giá là toản bô các chi phi mà Tập đoàn bơ ra đế cơ được tàl sẩn cô định hợu hinh tính đền thờ điểm đưa tài sản đo vào trang thâi sẳn sàng sữ dưng.

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vó hình

Tài sản cố định vố hinh được xảc đinh giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bọ̃ các chí phi mà Tâp đoàn bò ra để có được tài sàn cố định vố hình tính đốn thời điếm đưa tài sản đó vào trạng thaii sưr duyng theo duy tinh.

- Phương pháp khâu hao

Nguyên giá tải săn có đỉnh được kháu hao theo [phương pháp đ̛ường thả̉ng/ phương pháp khấu hao theo só dư glam dản co điều chinhi/ phương phà khâu hao theo sô lượng, khốl lự̛̣ng sán phảm] trong suót thờ gian hợu dưng dự tính của tali sản.
Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tải sản như sau:


### 4.7. Nguyên tắc ghì nhận và khấu hao tài sản cố định thuê tà̀ chính

* Nguyên tắc ghi nhạn nguyên giá tài sàn cố định thuê tải chính

Tải sàn thuê tài chinh được ghi nhận theo giá trị hơp lý của tải sản tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tối thiểu cho việc thuê tải sản thì ghi theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tối thiéu.

- Nguyền tấc vả phương phảp khấu hao tải sản cố định thuê tải chinh

Chỉnh sách khá́u hao nhắt quân vớl chinh sâch khắu hao của tâl sản cùng loai thuộc sở hợu của Tạp đoàn.
4.8. Nyuyôn tấu ghii nhận và khấu hau Lất độny sản đằu tur

- Nguyên tẳc ghi nhận bất động sản đả̉u tư

Bât đọng sàn đàu tư được ghi nhận theo nguyèn giá. Nguyên giá bất động sản đầu tư là toàn bọ̃ các chi phi bẳng tiển hoặc tương dương tiền mả doanh nghiệp phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lŷ của câc khoần đưa ra đê trao đồi nhàm có được bát động sàn đâu tư tính đến thởi điểm mua hoặc xây dưng hình thành bát động sản đẩu tư đô. Nguyền giá của bát động sản đầu tư bao gồm cả các chi phi giao dich liên quan trực tiếp ban đâu.

* Phương pháp khâu hao bất đơng sàn đàu tư

Bát động sả̉n đảu tư được khấu hao theo [phương pháp đưỡng thằng/ phương pháp khấu hao theo số dur giăm dẩn có điều chỉnh/ phương phạp kháu hao theo số lượng, khối lượng sàn phắm].
Thởi gian khấu hao ước tính cho một số nhóm bất động sản như sau:

+ Quyền sữ dưng đất $\quad 45$ - 50 năm


### 4.9. Nguyên tấc ghi nhận các khoản đầu tư tàl chính

- Các khoàn đằu tur vào công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn chừ sớ hứu.
- Cả́c khoản đầu tur vào cơng ty liền doanh, liên kết được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sờ hợu.
* Các khoản đẳu tư ngấn hạn, dâl hạn khác được ghi nhặn theo giá góc.
* Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chưng khoán ngằn hạn, dải hạn.

Cuối nām tải chinh, khi giá trị thuần có thẻ thực hiện được của chứng khoân đâu tư nhở hoon giâ gốc thỉ phải lạp dự phỏng giảm giá đả̉u tư chửng khoán. Số dự phỏng giảm già đầu tư chựng khoán được lập là số chênh lệch giựa giá gốc cùa chứng khoán đầu tự lớn hơn giá trị thuần cô thẻ thự hiẹn được cuìa chûng.
4.10. Ghì nhận chì phí phải trà và dự phòng phải trà

* Chi phi phải trà được ghi nhạn căn cứ vào các thông tin có được vào thời điểm cuói nằm và các ước tính dựa vào thóng kê kinh nghiẹ̀m.
* Theo Luât Bảo hiểm Xâ hội, Tạp đoàn và các nhàn viền phải đơng góp váo quy̆ Bả̉o hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xả hội Việt Nam quản ly. Mức đóng bởi mỡi bến được tính bằng $1 \%$ của mực thấp hơn giợa lương 0 ơ bản cùa nhân viên hoặc 20 lằn mức lương tốl thiễu chung đượ Chinh phủ quy đinh trong tùng thởi kẏ.


### 4.11. Nguổn vốn chủ sờ hữu

- Vốn đả̉u tư của chủ sở hứu được ghi nhận theo số vổn thực góp của chủ sở hựu.
- Ghi nhận vá trinh bày oó phiếu ngân quȳ

Cố phiếu ngân quŷ được ghi nhận theo giá mua và được trinh bây như một khoản giảm vốn chủ sở hựu trền bả̉ng cấn đới ké toân.

* Ghi nḥ̣̂n oổ tôno

Cỏ từc được ghi nhận là mồt khoản phải trả vảo ngày công bó cổ tức.

### 4.12. Nguyên tắc ghil nhận doanh thu

* Doanh thu bán hâng được xác định theo giá trị hợp lý cùa các khoàn đá thu hoăc see thu được. Trong hẳu hét các trương hợp doanh thu được ghi nhạan khi chuyễn glao cho ngưởi mua phẩn lớn rưi ro vả lợi ich kinh tế gấn liễn với quyễn sỡ hợu hâng hơa.
* Doanh thu vè̀ cung cấp dịch vụ được ghi nhạ̉n khi kết quả của giao dịch đó được xàc đinh một cảch đáng tin cạy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đên nhiều ky thi doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phằn oóng việc hoàn thành vào ngảy lập bảng cân đốl kế toản của kỳ đô.


### 4.13. Thuẻ tài sàn

Các hợp đồng được phàn loại là các hợp đồng thuê tài chính khi các điểu khoản của hợp đồng thuê vể căn bản chuyển giao mọi rùi ro và lợi ích lién quan đến quyền sở hỡu tâi sản cho Tập đoàn. Các hơp đồng không thỏa điểu kiện nêu trén được phân loại là thué hoat động.
Các khoàn thanh toán tièn thuê hoạt động đurọc ghi nhận vào báo cáo két quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đưởng thà̉ng dưa vào thới hạn của hơp đồng thuê.
4.14. Thuế

- Nguyên tấc vâ phương pháp ghi nhận chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành: Chi phi thué TNDN hiệ̣n hành được xâc địinh trên cơ sở thu nhập tịnh thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành
* Nguyên tầc và phương pháp ghi nhạn chi phi thuế TNDN hoã̃n laai: Chi phi thuế TNDN hoăn lai được xác định trén cơ sờ sổ chênh lệch tạn thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thởi chịu thué và thuế suất thuế TNDN dự tinh sĕ áp dưng cho năm tài sàn được thu hời hay nợ phài trà được thanh toán, dựa trền các mức thuea suăt (và các luật thué) có hiệu lực tại ngày kêt thùc năm tà chinh.
* Theo cóng văn só 592/CT/TH-DT ngáy 16 tháng 11 năm 2004 của Tống cuc thuế - Cuc thuế Tĩnh Bến Tre, Công ty Cỏ̉ phẩn Dược phả̉m Bến Tre được hưởng các ưu đãi thuế do chuyền đởi duanh rughlêp nhà nước thánh Corry ly Co phần vu thê la dưư miễn thué thu nhâp doanh nghiệp 02 nâm đâu ké tự khi có thu nhập chju thuê và giàm $50 \%$ thuê thu nhập doanh nghiệp cho 3 năm tiếp theo. Thời gian miển giảm thuế thu nhập doanh nghiêp tính tứr năm 2005 cho đến hét thời gian miěn giàm.
* Các báo cáo thuế của các Công ty trong Tập đoàn sễ chiu sự kiềm tra của cợ quan thuế. Do
 thich theo nhiêu cách khác nhau, dản đến số thuế được trình bảy trên báo cáo tài chính hơp nhất có thẻ̉ bi thay đỏi theo quyết đinh cuó́i cùng của cơ quan thué đới với các báo cáo tải chính của các Công ty trong Tạp đoàn.


### 4.15. Các bên liên quan

Các bên được coỉ là liền quan nếu một bên cơ khả năng kiêm soát hoạ̃c có ảnh hưởng đảng kể đốl vớl bễn kia trong việc ra quyết đinh tâl chinh và hoạt động.

## 5. Thông tin bổ sung cho các khoàn mục trình bày trèn bàng cần đối kế toán hợp nhất

5.1. Tiền và cấc khoản tương đương tiền

|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mằt | 421.998.280 | 257.511 .720 |
| Tiền gừi ngån hàng | 9.854 .790 .743 | 8.690 .310 .661 |
| Tồng cộng | 10.276.789.023 | 8.947.822.381 |

### 5.2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Cỏ phiếu ngấn hạn

## Đầu năm

Cho kỳ kế toán két thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đon vi tinh là Đóng Việt Nam trừ truờng hopp đurợ ghi chứ khác.

|  | Trái phiếu ngắn han | - | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Đằu tur ngán hạn khác | - | $\sim$ |
|  | Cộng giá gốc các khoản đẩu tư ngấn hạn | 1.554.518.827 | 1.268.552.191 |
|  | Dự phông giàm giá đàu tư ngấn hạn | (449.827.754) | (480.962.191) |
|  | Giá trị thuần cua đầu tư tài chinh ngấn hạn | 1.104.691.073 | 787.590 .000 |
| 5.3. | Các khoản phài thu ngấn hạn |  |  |
|  |  | Đằu năm | Cuôl kỳ |
|  | Phải thu khách hàng | 78.047.847.201 | 92.715.912.696 |
|  | Tra truode cho nuưol batn | 3.6/8.18/.026 | 7.301,937.798 |
|  | Các khoản phali thu khac | 1.989 F65 254 | ? 04.) 572 859 |
|  | Cónq câc khoàn phài thu nqán han | 83.716.299.481 | 102.060.373.153 |
|  | Dư phông phải thu khô đôi | (353.526.251) | (353.526.251) |
|  | Giá trị thuần cua các khoản phàl thu | 83.362.773.230 | 101.706.846.902 |

Phải thu khách hâng là các khoản phải thu thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh binh thường của Tập đoàn.

### 5.4. Hàng tồn kho

|  | Đầu năm | Cuôl kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Hàng mua đang đi đường | 4.267.331.492 | 408.114.346 |
| Nguyên liệu, vật lięu | 13.416.264.237 | 13.161.491.887 |
| Chi phi sàn xuăt, kinh doanh dờ dang | 3.501.297.809 | 3.838.534.696 |
| Thành phảm | 6.546 .499 .158 | 7.885 .810 .767 |
| Hàng hóa | 83.602 .708 .918 | 100.524 .639263 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 111.334.101.914 | 125.818.590.949 |
| Dưp phơng giàm giá hảng tồn kho | (1.328.574.567) | (788.332.620) |
| Giá trị thuần oó thể thưo hiş̣n | 110.005.527.347 | 125.030.250.329 |
| Tai sàn ngấn hąn khác |  |  |
|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| Tam úng | 404.531 .391 | 1.376.050.430 |
| Ký quŷ, kẏ cược ngằn hạn | 5.713 .087 .948 | 6.164 .538 .318 |
| TẢng rộng | 6.117.619.339 | 7.540.628.718 |

5.6. Tăng, giàm tài sàn cổ định hữu hình

| DVT: ngàn đồngKhoản muc | Nhà cưa | Máy móc thiet bi | Phương tiện vân tải truyền dẵn | TSCD hữu hình khác | Tông cờng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyen gia |  |  |  |  |  |
| Số dư đâu nằm | 26.909.817.930 | 19.410.303.072 | 5.146 .054 .610 | 3,154,885,434 | 54.621,061.016 |
| Mua trong ky | 2.434.291.404 | 212.510 .000 | 668.121 .999 | 133,159.520 | 3.428.082.923 |

Cho kỳ kế toán kêt thúc vào ngày 31 thàng 12 năm 2011 Đon vi tính là Đóng Viẹt Nam trùr trương hop đươc ghi chứ khác.

| Thanh ly trong ky | (85.005.523) |  |  |  | (85.005.523) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sổ dư cuối kỳ | 29.344.109.334 | 19.622.813.072 | 5.794.176.609 | 3.288.044.954 | 57.099.927.533 |
| Giá trị hao mòn lūy kế |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 7.947.397303 | 10.956.772.313 | 2.292.927.125 | 1.937.850.550 | 23.134.947.291 |
| Khấu hao trong ky | 1.905501.038 | 1.704.877.866 | 552.660 .302 | 422.985.786 | 4.586.024.992 |
| Thanh ly trong ky | (39.880.053) |  |  |  | (39.880.053) |
| S 0 dur cuôi ky | 9.852.898.301 | 12.661.650.179 | 2.845.587.427 | 2.360.836.336 | 26.785.421.767 |
| Giá trị còn lại | - |  |  |  |  |
| Tai ngày đâu năm | 18.962.420.627 | 8.453.530.759 | 2.853.127.485 | 1,217.034.884 | 31.486,113.755 |
| Tại ngày cuối kỳ | 19.491.210.993 | 6.961.162.893 | 2.948.589.182 | 927.206.618 | 30.314.505.766 |

5.7. Tăng, giàm tài sản cố định vô hình

| Khoan mup | Số đẩu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giâ | 5.659.160.559 | 273.032.400 | 3.828.749.000 | 2.103.443.959 |
| - Quyền sừ dụng đất | 5.659.160.559 | 273.032.400 | 3.828.749.000 | 2.103.443.959 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 217.766.838 | 70.639 .025 | 137.140 .697 | 151.265 .166 |
| - Quyển sứ dưng đất | 217.766.838 | 70.639 .025 | 137.140.697 | 151.265 .166 |
| Glá trị còn lại | 5.441.393.721 |  |  | 1.952.178.793 |
| - Quyền sừ dụng | 5.441 .393 .721 |  |  | 1.952 .178 .793 |

5.8. Tài sản cố định thuê tài chỉnh

Khoản mục Máy đóng gói
Nguyên giá
Số dư đả̉u näm 0
Tăng trong ky
1.789 .504 .224

Số dự cuối kỳ
1.789 .504 .224

Khấu hao lūy kế
Só dư đấu năm
Khấu hao trong kỳ
134.212,818

Số dư cuối kỳ
134.212.818

Giá trị cón lại
Tai ngày สầ॥ năm
1.789.504.224

Tai nqày cuối kỳ
1.655.291.406
5.9. Chi phi xây dựng cơ bản dờ dang

|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Công trinh xây dựng Cửa hàng giới thiệu sản phảm | 285.083.169 |  |
| Kho Đöng Duroc | 67.446.031 |  |
| Kho Số 2 - KCN Tân Tạo | 21.000.000 | 21.000 .000 |
| Văn phòng Chi nhánh Khánh Hòa | 4.295.454 | 134.345 .817 |
| Công trinh xây dựng xương sản xuât thuốc nước | 275.669 .080 | 3.478.195.063 |
| Mua sắm tài sản cố định (Meyer) | 1.181.511.283 | 56.729 .090 |
| Tông cộng | 1.835.005.017 | 3.690.269.970 |

5.10. Täng, giảm bất động sân đàu tıp

Khoản mục
Nguyên giá
Số dư đầu năm
Số dự cuối kỳ
Giâ trị hao món lựy kế
Số dư đầu năm
Tang trong ky
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
Tại ngảy đấu năm
Tại ngày cuối kỳ
5.11. Đău tư tài chính dài hạn

|  | Đầu năm | Cuốl kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cơ phiéu | 196.710 .000 | 196.710.000 |
| Trali phiếu kho bạc | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Cộng glá góc các khoản đầu tư dài hạn | 216.710.000 | 216.710 .000 |
| Dự phơng giảm giá đẩu tư dài hạn | - | - |
| Giá trị thuằn của đầu tư tài chính dài hạn | 216.710.000 | 216.710.000 |

Đấu tư dài hạn khác được chi tiét như sau:

|  | Đầu năm |  | Cuôi kỳ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sóluọng | Giá tri | Só lưong | Giá tri |
| Đàu tư cổ phiếu | 7.971 | 196.710.000 | 7.971 | 196.710.000 |
| Đả̉u tư trái phiếu kho bạc | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |
| Cộng | 7.972 | 216.710.000 | 7.976 | 216.710.000 |

5.12. Chỉ phi trả trước dài hạn

|  | Đalu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi thuê đất tại lô sớ $1 \mathrm{~A}, \mathrm{KCN}$ Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Binh Tân. Thời hạn thuể đât đển ngảy 17 tháng 08 năm 2047. | 3.553.420.823 | 3.453.324.455 |
| Giá tri quyè̀n sữ dụng đát có thơi gian sữ dung không vïnh viē̃n |  | 3.644.240.837 |
| Chi phi trả trước khác | - | 53.663 .147 |
| Tổng cộng | 3.553.420.823 | 7.151.228.439 |

5.13. Tài sàn dài hạn khác

Đây lá khoản kỳ quy, ký cược nhầm mục đich mue sấm tai sẻn cố định.
5.14. Vay ngẳn hạn

|  | Đâu năm | Cuố kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Vay ngân hàng | 78.726.543.855 | 108.986.175.995 |
| Vay đoil tuọng khác | 20.413.741.739 | 24.424.693.867 |
| Vay dài hạn đén hạn trả | 405.181.600 | 402.497.600 |
| Tông cộng | 99.545.467.194 | 133.798.014.790 |

Vay đối tượng khác là các khoản vay cá nhán đưới hình thức tín chắp, thởi hạn tờ 06 đén 12 tháng và chịu lăi suát $1,25 \% /$ thàng.
5.15. Phài trà người bán và người mua trà tiền trước

|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trà người bán | 59.231.671.961 | 51.257.796.826 |
| Người mua trả tiền trước | 1.595.143.566 | 1.064.724.051 |
| Tông cộng | 60.826.815.527 | 52.322.520.877 |

Phải trả người bán lả các khoản phài trả thương mại phát sinh trong điều kiện kinh doanh bình thường cùa Tâp đoàn.
5.16. Thuế và các khoàn phài nộp nhà nước

|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Thuế qià tri gia tăng | 264.221,870 | 262.481.098 |
| Thuể giá trị gia tăng hàng nhạp khấu | 675.685.165 | 960,940,968 |
| Thuế xuât, nhâp khảu | - | 2.655 .006 |
| Thueé thu nhạp doanh nghiệp | 1.690.847.915 | 2.627.677.312 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 1.546.731.023 | 1,475.141.406 |
| Tông công | 4.177.485.973 | 5.328.895.790 |

5.17. Các khoản phải trà, phải nộp ngấn hạn khác

|  | Đầu năm | Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
| Kinh phic cóng đoàn | 435.199 .060 | 369.490.938 |
| Bảo hiềm xả̉ hợí, bảo hiềm y tê, bảo hiểm thát nghiệp | 84.369.737 | 53.517.735 |
| Phài trả tiền giãi phóng mặt bầng | 233.000.000 | 233.000.000 |
|  |  | Trang 16 |


| Nhạn tièn thé chàn binh nưocc tinh kheet | 17.312.000 | 64.633 .019 |
| :---: | :---: | :---: |
| I huế thu nhạp ca nhân thu hộ | 36.880 .000 | 119.446.607 |
| Cô từc phái trâ | 188.665.350 | 206.974.350 |
| Các khoản phải trà, phải nợp khác | 557.593 .844 | 199.225.853 |
| Tồng cộng | 1.613.019.991 | 1.246.288.502 |

5.18. Vay và nợ dài hạn

|  | Dầu năm | Cuối ky |
| :---: | :---: | :---: |
| Vay ngân hâng | 4.077.683.085 | 3.565.493.497 |
| Vay đôi turọng khéc | 101.540 .012 |  |
| Vay Sở y tế tinh Bễn Tre | 43.325.176 | 43.325 .176 |
| Tồng cộng | 4.302.556.273 | 3.608.818.673 |

5.18.1. Cổ phần

| - Sốlương cô phần đăng ky phát hành | 3.000 .000 | 3.000 .000 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Só lương cố phàn phở thông đã bán ra công chúng | 3.000 .000 | 3.000 .000 |
| - Sót lự̛̣g có phẳn phổ thông đươc mua lai | 51.500 |  |
| * Sốlự̛̣ng cô phần phổ thông đang lưu hành | 2.948 .500 | 2.948 .500 |
| giá cổ phản đang lưu hành: 10.000 |  |  |

6. Thồng tin bổ sung cho các khoàn mục trình bầy trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhắt
6.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | Quý 4 năm 2010 | Quý 4 năm 2011 |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng | 161.465.263.259 | 191.521.643.478 |
| Hàng bán bi trâ lai | (184.064.494) | (511.183.904) |
| Doanh thu thuần | 161.281.198.765 | 191.010.459.574 |

## G.2. Giả vốn hàng bán

|  | Quý 4 näm 2010 | Quý 4 năm 2011 |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn của hàng hóa đả bán | 129.507.043.319 | 161.870.231.010 |
| Tồng cộng | 129.507.043.319 | 161.870.231.010 |

7. Thông tin về các bển có liền quan

- Theo quy đïnh của Chuẩn mực kế toân Việt Nam, các đơn vil sau đãy được xem là các bên có liên quan với Công ty:
Tên công ty Mối quan hệ

1. Cóng ty Cổ phà̉n Liên Doanh Meyer

Công ty con

- Giao dich gi̛ưa Công ty và công ty con, đâ đượ loai trừ trong quá trình hợp nhất.

8. Phê duyột phát hành báo cáo tài chính

Bảo cáo tài chính họp nhát cho năm tài chính kêt thúc vảo ngáy 31 tháng 12 nâm 2011 đươc Giám đớc Cơng ty phê duyêt và phát hành vào ngày 20 thâng 02 năm 2012.

## CÔNG TY CÓ PHÀN DượC PHÅM BÉN TRE

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HƠP NHÃT
Cho ky ké toán két thèc våo ngày 31 thang 12 nam 2011
Don vi thh lá Dòng Viọt Nam trù' truving họp đ̛upv ghi ohú khúu.


Bón Tre.ngày 20 tháng 02 năm 2012


