|  |  |
| --- | --- |
| DIC GROUP**C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 122 /CV-DIC No2V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTCSX 6T 2014 | *Vũng Tàu, ngày 22 tháng 08 năm 2014* |

###### **Kính gửi:**  **- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

######  **- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Tổ chức niêm yết**: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

#### **Địa chỉ trụ sở chính**: Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

#### Điện thoại: (84-64) 3613944 - Fax: (84-64) 3582017 - 3616365

#### Website: www.dic-2.com - Email: thanhhaidic2@gmail.com

#### Mã chứng khoán: **DC2**

#### Xin được giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau khi kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2014 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Mã chỉ tiêu** | **Số liệu trước kiểm toán** | **Số liệu sau kiểm toán** | **Chệnh lệch(Sau-trước)** |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 18,671,076,754  | 18.671.076.754 | -  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 |  -  | - | -  |
| **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)** | **10** |  **18,671,076,754**  | **18.671.076.754** |  -  |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 24,571,778,567  | 24.571.778.567 |  -  |
| **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)** | **20** |  (5,900,701,813) | (5.900.701.813) |  -  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 |  523,945,240  | 523.945.240 |  -  |
| 7. Chi phí tài chính | 22 |  2,582,918,373  | 3.809.751.307 |  1,226,832,934 |
|  *- Trong đó: Chi phí lãi vay* | *23* |  2,582,918,373  | 3.809.751.307 |  1,226,832,934 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 |  -  | - |  -  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 |  787,297,934  | 787.297.934 |  -  |
| **10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}** | **30** |  **(8,746,972,880)** | **(9.973.805.814)** |  **(1,226,832,934)**  |
| 11. Thu nhập khác | 31 |  -  | - |  -  |
| 12. Chi phí khác | 32 |  859,097,000  | 303.543.246 |  (555,553,754)  |
| **13. Lợi nhuận khác(40=31-32)** | **40** |  **(859,097,000)** | **(303.543.246)** |  **555,553,754** |
| **15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)** | **50** | **(9,606,069,880)** | **(10.277.349.060)** |  **(671,279,180)** |
| **18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)** | **60** |  **(9,606,069,880)** | **(10.277.349.060)** |  **(671,279,180)**  |

Nguyên nhân:

#### *Số Liệu sau khi kiểm toán điều chỉnh tăng chi phí tài chính: 1.226.832.934 đồng, đồng thời điều chỉnh giảm chi phí khác 555.553.754 đồng do đó làm giảm lợi nhuận trước và sau thuế 671.279.180 đồng.*

#### Trên đây là giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau khi kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2014 của Công ty.

####  Trân trọng!

#  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 GIÁM ĐỐC

 ĐÃ KÝ

TRẦN THANH HẢI