## CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

## ĐỊA CHÎ: ĐƯỜNG N1, KSXTT BÌNH CHUẨN, KP BİNH

 PHÚ, P BÌNH CHUẨN, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG MÃ SỐ THUÉ: 0300398078
## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

| Mã số |  | TÀI SABN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 2 , ? | 3 | 4 | 5 |
| 100 | A- | TÀ̇ SÅN NGÅN HẠN |  | 101.885.346.367 | 98.941.432.410 |
| 110 | 1. | Tiền và các khoăn tương đương tiền | V. 01 | 2.751 .357 .734 | 7.994.148.660 |
| 111 | 1. | Tiền |  | 2.751.357.734 | 7.994.148.660 |
| 112 | 2. | Các khoản tương đương tiền |  | - | - |
| 120 | II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | V. 02 | - | - |
| 130 | III. | Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 20.139.138.805 | 11.967.481.695 |
| 131 | 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | V. 03 | 19.628.060.630 | 11.350 .020 .391 |
| 132 | 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | V. 04 | 813.652 .000 | 999.148 .751 |
| 133 | 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn |  |  |  |
| 134 | 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |  |  |  |
| 135 | 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn |  |  |  |
| 136 | 6. | Phài thu ngắn hạn khác | V. 05 | 245.666.175 | 166.552 .553 |
| 137 | 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | V. 07 | (548.240.000) | (548.240.000) |
| 139 | 8. | Tài sản thiếu chờ xừ lý | V. 06 |  |  |
| 140 | IV. | Hàng tồn kho | V. 08 | 77.070.612.028 | 77.146.098.322 |
| 141 | 1. | Hàng tồn kho |  | 84.231.939.384 | 84.307.425.678 |
| 149 | 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |  | (7.161.327.356) | (7.161.327.356) |
| 150 | V . | Tài sản ngắn hạn khác |  | 1.924.237.800 | 1.833.703.733 |
| 151 | 1. | Chi phi trả trước ngắn hạn | V. 09 | 1.924.237.800 | 1.084.141.641 |
| 152 | 2. | Thuế giá tri gia tăng được khấu trừ |  | - | - |
| 153 | 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |  | - | 749.562 .092 |
| 154 | 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |  |  |  |
| 155 | 5. | Taii sản ngắn hạn khác |  |  |  |
| 200 | B- | TȦI SẢN DȦI HẠN |  | 87.425.754.794 | 87.595.627.780 |
| 210 | I. | Các khoăn phäi thu dài hạn |  | - | - |
| 220 | II. | Tài sản cố định | V. 10 | 77.285.838.723 | 79.393.458.045 |
| 221 | 1. | Tài sann cố định hữu hình |  | 77.285 .838 .723 | 79.393 .458 .045 |
| 222 |  | - Nguryên giá |  | 321.649.712.191 | 321.649.712.191 |
| 223 |  | - Giá tri hao mòn lũy kế (*) |  | (244.363.873.468) | (242.256.254.146) |
| 224 | 2. | Tài sản cố định thuê tài chính |  | - | (2.256.254.140) |
| 227 | 3. | Tài sản cố định vô hình | V. 11 | - | - |
| 230 | III. | Bất động sản đầu tu |  | - | - |
| 240 | IV. | Tài sản dở dang dài hạn | V. 12 | 2.379.957.326 | 73.325 .300 |
| 241 | 1. | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn |  |  |  |
| 242 | 2. | Chi phi xây dựng cơ bản dở dang |  | 2.379.957.326 | 73.325 .300 |
| 250 | V . | Đầu tư tài chính dài hạn |  | 2.880.050.000 | 2.880.050.000 |
| 251 | 1. | Đầu tur vào công ty con |  |  |  |
| 252 | 2. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |  | 2.880.000.000 | 2.880.000.000 |
| 253 | 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |  | 50.000 | 50.000 |
| 254 | 4. | Dự phòng đầu tư tài chinh dài hạn (*) |  |  |  |
| 255 | 5. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |  |  |  |
| 260 | VI | Tài sản dài hạn khác |  | 4.879.908.745 | 5.248.794.435 |
| 261 | 1. | Chi phi trả trước dài hạn | V. 09 | 4.879.908.745 | 5.248.794.435 |
| 262 | 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |  |  |  |
| 263 | 3. | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |  |  |  |
| 268 | 4. | Tài sản dài hạn khác |  |  |  |
| 270 |  | $\text { TÓNG COONG TȦISÅN } \quad(270=100+200)$ |  | 189.311.101.161 | 186.537.060.190 |


| Mã số | NGUȮN VÓN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | C- NỢ PHẢI TRẢ |  | 132.523.486.880 | 131.365.884.323 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn |  | 120.966.348.090 | 122.308.745.533 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | V. 15 | 49.276.432.934 | 48.240.785.290 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | V. 16 | 2.277.158.201 | 968.499 .526 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | V. 17 | 824.647 .729 | 878.921 .688 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động |  | 1.107.926.098 | 6.872 .648 .440 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | V. 18 | 15.780.898.696 | 15.605.899.671 |
| 316 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |  |  |  |
| 317 | 7. Phải trà theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |  |  |  |
| 318 | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |  |  |  |
| 319 | 9. Phải trả ngắn hạn khác | V. 19 | 10.030.209.033 | 8.720.875.349 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | V. 20.1 | 41.659.739.989 | 41.011 .780 .159 |
| 321 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |  |  |  |
| 322 | 12. Quỹ khen thường, phúc lợi |  | 9.335 .410 | 9.335 .410 |
| 323 | 13. Quỹ bình ổn giá |  |  |  |
| 324 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |  |  |  |
| 330 | II. Nợ dài hạn |  | 11.557.138.790 | 9.057.138.790 |
| 331 | 1. Phải trà người bán dài hạn |  |  |  |
| 332 | 2. Người mua trà tiền trước dài hạn |  | 5.300.000.000 | 2.800 .000 .000 |
| 338 | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | V. 20.2 | 6.257.138.790 | 6.257.138.790 |
| 400 | D- NGUON VÓN CHỦ SỞ HŨU |  | 56.787.614.281 | 55.171.175.867 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | V. 24 | 56.787.614.281 | 55.171.175.867 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu |  | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 |
| $411 a$ | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |  |  |  |
| 4116 | - Cổ phiếu uu đãi |  |  |  |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |  | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 413 | 3. Quyền chọn chuyền đổi trai phiếu |  |  |  |
| 414 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |  |  |  |
| 418 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |  | 782.200 .000 | 782.200 .000 |
| 419 | 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |  |  |  |
| 420 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  |  |  |
| 421 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  | (33.994.585.719) | (35.611.024.133) |
| 421a | - LNST chuta phân phối đến cuối kỳ truớc |  | (35.611.024.133) | (43.515.592.175) |
| 42 lb | - Lợi nhuạn chura phân phối kỳ này |  | 1.616.438.414 | 7.904.568.042 |
| 422 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |  | - | - |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |  | - | - |
| 431 | 1. Nguồn kinh phí |  |  |  |
| 432 | 2. Nguồn kinh phi đã hình thành TSCĐ |  |  |  |
| 440 | TƠNG CỌNG NGUÓN VÓN $\quad(440=300+400)$ |  | 189.311.101.161 | 186.537.060.190 |

## Nguời lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng


Phạm Thị Quế

Binh Dàny 18 tháng 04 năm 2018

|CÔNG TY CO PHÂN VITALY
Địa chi: Đ.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Binh Phú, P.Bình Chuần, TX Thuận An, Binhh Dư Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2018
Mẩu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH - QUÝ


## BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIỂN TẸ

（Theo phương pháp gián tiếp）
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018
DVT：VND


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Quý 1 năm 2018

Thuyết minh này là bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018.

## I ĐẬC ĐIẺ̉M HOẠT ĐỘNG

## 1. Hinh thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ Phần VITALY trước đây là doanh nghiệp nhà nước và được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước là Công Ty Gạch Ốp Lát số 1 thuộ̣c Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 sang Công ty cổ phần theo quyết định số 2007/QĐ-BXD ngày $16 / 12 / 2004$ của Bộ Truơơng Bộ Xây Dựng và Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh số 4103003002 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2005 , thay đổi lần 9 ngày 11 tháng 05 năm 2015.

Vốn điều lệ của Công ty là 80.000 .000 .000 VND.
Trụ sở chính của Công ty tại địa chi: Đường N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Binh Phú, P Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương

## 2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất vật liệu xây dựng

## 3. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (trừ cát). Kinh doanh nhà ở. Tư vấn, môi giới bất động sản đấu giá quyền sử dụng đất (trừ môi giới bất động sản). Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ thuộc lãnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Bổ sung: Cho thuê kho, bãi đỗ xe. Cho thuê nhà $/$.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thuờng diễn ra ngắn, và liên tục trong ngày
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính Tinh hinh bất thrờng trong hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hrơng đén báo cáo tài chính
6. Cấu trúc của doanh nghiệp

- Danh sách các Công ty con:
- Danh sách các Công ty liên doanh, liên két:
+ Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - Công ty cổ phần
+ Công ty TNHH Mua Bán Nọ Việt Nam
+ Công ty Cổ Phần Bao Bì và Khoáng Sản Số 1
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tue cách pháp nhân hạch toán phu thuộc:

7. So sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm tóan Tư Vấn Chuẩn Việt kiểm toán. Số liệu này đã được phân loại lại cho phủ hợp để so sánh với số liệu năm nay.

## II. NIÊN ĐỘ KÊ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

## 1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VND)
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó, tỷ giá được sử dụng để ghi sổ là tỷ giá thực tế phát sinh tại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

## III CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam theo thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014; thông tur số 75/2015TT-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn, sửa đồi, bồ sung chế độ kế toán doanh nghiệp và các Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán của Bộ Tài chính

## 2. Cam kết kế toán

Chúng tôi, Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần VITALY cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định

## 3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn và tiền đang chuyển
Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền : bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dẽ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc cuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.
Nguyên tắc và phương pháp chuyền đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dưng trong kế toán: Được áp dụng theo tỷ gía thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chinh lại theo tỷ giá bình quân trên thị truờng ngoại tệ liên ngân hàng.

## 2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính <br> Chứng khoán kinh doanh

Các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác, công cụ tài chỉnh được ghi nhận theo giá gốc;
Thời điểm ghi nhận các khoản chứng khoán kinh doanh là thời điểm nhà đầu tư có quyền sở hữu, cụ thể: Với chứng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệch ( $\mathrm{T}+0$ ); Chứng khoán chưa niêm yết được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật

Đường N1, KSXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng khoán kinh doanh bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, kế toán được lập dự phòng giảm giá;

Khoản cổ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm giá trị đầu tư.

## Các khoản đấu tur nẳm giũ đển ngàv đáo han

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc;
Khi lập báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng hay trên 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo) để trình bày là tài sản ngắn hạn hay dài hạn);
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, kế toán phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thục tế cuối kỳ;

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phải được xem xét lập dự phòng hoặc đánh giá khả năng thu hồi. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn về việc không thu hồi được một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư thì kế toán phải ghi nhận khoản tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ.
Trường hợp số tổn thất không xác định được một cách đáng tin cậy, kế toán có thể không ghi giảm khoản đầu tur nhưng phải thuyết minh trên báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản đầu tư

## Đẩu tur vào công tv con, công tv liên doanh, liên kết

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: được ghi nhận theo giá gốc.

## 3. Các khoản phải thu thương mai và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Dược lập cho từng khoản công nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

> + $30 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm
> + $50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
> + $70 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
> + $100 \%$ giá trị đới với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: Căn cứ vào mức dự kiến tổn thất để lập dự phòng.


## 4. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc;
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền ngoại trừ giá trị tồn kho hàng hóa tính theo
Thực tế đích danh;
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
Lập dự phòng giảm gía hàng tồn kho: Vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

## 5. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

## Nguyên tắc đánh giá:

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá (-) giá trị hao mòn luỹ kế.

Nguyên gía 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 và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản bán thanh lý, nguyên gía và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi/(lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh

## Phương pháp khấu hao áp dụng:

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 với hi̛ớng dẫn theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

## Thời gian hữu dụng uớc tính của các nhóm tài sản cố định:

- Nhà cưa, vật kiến trúc
- Máy móc, thiết bị
- Phương tiện vận tải
- Thiết bị dụng cụ quản lý

05-40 năm
05-10 năm
06-10 năm
04-08 năm

## 6. Tài sản thuê hoạt động

## Công ty là bên cho thuê

Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí khi phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động;

## Công ty là bên đi thuê

Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

## 7. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của công ty là quyền sử dụng đất.
Quyền sử dụng đất là tiền thuê đất Công ty trả một tần cho nhiều năm, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ các chi phi thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao theo phương pháp đường thẳng kể từ ngày Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh đến hết thời hạn của quyền sử dụng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

## 8. Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá.

Bất động sản đầu tư được thề hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đồi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ich kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao của bất động sàn đầu tư như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc

$$
\begin{aligned}
& \text { 14-30 năm } \\
& 48-50 \text { năm }
\end{aligned}
$$

- Quyền sử dụng đất


## 9. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.
Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

## 10. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước: Chủ yếu là chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng, nhà xưởng được phân bổ dần vào chi phí kết quả kinh doanh trong kỳ, và thời gian phân bổ căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.
Phương pháp phân bồ: Theo phương pháp đường thẳng
11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận chủ yếu là các khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ phải trả và dược ước tính đáng tin cậy

## 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận là giá trị ước tính hợp lý về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán
Phương pháp ghi nhận: Khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán.

## 13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Là số vốn thực góp của chủ sở hữu;
Thặng dư vốn cổ phần: Là số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu;
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chinh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước;
Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Theo Điều lệ của Công ty.
14. Cổ tứe

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố

## 15. Doanh thu và chi phí

## Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; và xác định được phần công việc đã hoàn thành;
Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ;
Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.

## Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

## Doanh thu tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn:

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

## Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận phù hợp với doanh thu

## 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không có bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

## 17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

## Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cung như điều chinh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

## Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chinh và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ich của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại vả thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho năm sau (năm 2015) là $22 \%$.

## 18. Phân loại tài sản tài chính

Công ty phân loại các tài sản tài chính thành các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sã̃n sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Tài sản tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Tài sản tài chính đurợc phân loại vào nhóm chíng khoán nắm giũu để kinh doanh nếu:

Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;
Công ty có ý định nắm giữ nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn;
Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo lâ Các khoản đầu tu nắm giũ đến ngày đáo hạn
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoàn thanh toán cố Các khoản cho vay và phải thu
Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có Tài sản tài chính sã̃n sàng để bán
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sã̃n sàng để bán hoặc
Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản tài chính
Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dừng ghi nhận tại ngày bán. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu,

## 19. Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu

Các công cụ tài chính được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tại thời điểm ghi nhận ban đầu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.

## Nọ phải trả tài chính

Công ty phân loại nợ phải trả tài chính thành các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nợ phải trả tài chinh đurợc ghi nhận theo giá trị họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nợ phải trả tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nợ phải trả tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh nếu: Được phát hành hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;

## Các khoản nợ phải trả tài chinh đurợc xác định theo giá trị phân bổ

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của nợ phải trả tải chính trừ đi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng một tài khoản dụ̣ phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi.
Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bồ của một hoặc một nhóm nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòng đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuần của nợ phải trả tài chính.
Giá trị ghi sổ ban đầu của nọ phải trả tài chính
Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó.

## Công cụ vốn chủ sở hũ̃u

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của Công ty sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.

## Công cụ tài chính phức hựp

Công cụ tài chính phức hợp do Công ty phát hành được phân loại thành các thành phần nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng và định nghĩa về nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.
Phần vốn chủ sở hữu được xác định là giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ đi giá trị hợp lý của phần nợ phải trả. Giá trị của công cụ phái sinh (như là hợp đồng quyền chọn bán) đi kèm công cụ tài chính phức hợp không thuộc phần vốn chủ sở hữu (như là quyền chọn chuyển đổi vốn chủ sở hữu) được trình bày trong phần nợ phải trả. Tổng giá trị ghi sổ cho các phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khi ghi nhận ban đầu bằng với giá trị hợp lý của công cụ tài chính.
20. Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty:

- Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận;
- Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nlận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời điểm.


## 21. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rùi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.
Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lọi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

## 22. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.
13. Nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Công ty có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: $20 \%$, Thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.

Các loại thuế khác theo quy định hiện hành của Việt Nam.

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Quý 1 năm 2018

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

V. 01 Tiền và các khoản tương đương tiển

|  | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2018 \\ V N D \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 534.475.784 | 295.051.621 |
| Tiền gửi ngân hàng | 2.216.881.950 | 7.699.097.039 |
| Tiền güi VND | 723.820 .001 | 3.523.410.100 |
| Tiền güi ngoại tệ | 1.493.061.949 | 4.175.686.939 |
| Tiền đang chuyển |  |  |
| Các khoản tương đương tiền |  |  |
| Tổng cộng | 2.751.357.734 | 7.994.148.660 |

## Ghi chú:

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 31/03/2018 khớp với biên bản kiềm kê thục tế
- Tiền gưi Ngân hàng vào ngày 31/03/2018 trên bảng cân đối kế toản phù hợp với các xác nhận số duc của Ngân hàng.
- Các khoản tuơng đurơng tiền là hơp đồng tiền gưỉ có kỳ hạn là 1 tháng tại ngân hàng thurong mại.
V. 02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

| $31 / 03 / 2018$ | $01 / 01 / 2018$ |
| ---: | ---: |
| $V N D$ |  |

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
2.1 Ngắn hạn

Tiền gưi có kỳ hạn
Các khoản đầu tu khác

### 2.1 Dài hụn

Tiền gưi có kỳ hạn
Các khoản đầu tu khác
Tổng cộng
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
3.1 Đầu tư vào công ty con
$\begin{array}{ccc}3.2 & \text { Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết } & 2.880 .000 .000 \\ \text { Công ty CP Bao Bì Và Khoáng Sản Số l } & 2.880 .000 .000 & 2.880 .000 .000 \\ \text { Giá gốc } & 2.880 .000 .000 & 2.880 .000 .000 \\ \text { Giá trị hơp lý } & 2.880 .000 .000 & 2.880 .000 .000 \\ \text { Dưphòng } & & \\ \text { Số lương cổ phiếu } & \text { (\# 308.160 cổ phiếu) } & \text { (\# 308.160 cố phiếu) }\end{array}$

## 3.3 Đầu tư vào đơn vị khác

Công ty CP Đá Hóa An
Giá gốc
Giá trị hơp lý
Dưphòng
Số lự̛ng cổ phiếu

| 50.000 | 50.000 |
| :---: | :---: |
| 50.000 | 50.000 |
| 50.000 | 50.000 |
| 50.000 | 50.000 |

$\underline{\frac{(\# 5 \text { cổ phiếu) }}{2.880 .050 .000}} \xlongequal{\underline{2.880 .050 .000}}$

Lưu v́:

- Công ty CP Bao Bi Và Khoán Sàn Số I là đon vị mà Công ty Cổ Phà̀n Vitaly nắm giũu $36 \%$ vốn điều lệ:
- Lĩnh vịcc kinh doanh của Công ty CP Bao Bi Và Khoáng Sàn Số I là sàn xuất kinh doanh bao bì có in
- Các giao dịch chủ yếu giũa doanh nghiệp với Công ty Bao Bi Và Khoáng sản Số 1 là mua bao bì, cao lanh và bán các loại gạch ceramic


## V. 03 Phải thu khách hàng

Chi tiết:
Phải thu khách hàng ngắn hạn
Khách hàng có số dur chiếm tỳ lệ $10 \%$ trở lêńt

| $31 / 03 / 2018$ <br> $V N D$ | $01 / 01 / 2018$ <br> $V N D$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 19.628 .060 .630 | 11.350 .020 .391 <br> 19.628 .060 .630 | 11.350 .020 .391 |
|  |  |  |
| 4.403 .287 .889 | 1.965 .155 .645 |  |
| 2.938 .426 .889 | 960.504 .190 |  |
| 1.058 .439 .259 | 90.393 .965 |  |
| 63.263 .472 | 134.198 .436 |  |
| 336.710 .399 | 372.111 .526 |  |
| 630.533 .887 | 606.787 .550 |  |
| 886.942 .934 | - |  |
| 9.310 .455 .901 | 7.220 .869 .079 |  |

2. Phải thu khách hàng dài hạn

Khách hàng có số dư chiếm tỷ lệ $10 \%$ trở lên

## Phải thu khác

3. Phải thu của khách hàng là bên liên quan

Tổng Công ty VLXD Số 1 - TNHH MTV
Tổng cộng
$19.628 .060 .630 \quad 11.350 .020 .391$
V. 04 Trả trước cho người bán

|  | $31 / 03 / 2018$ | 01/01/2018 |
| :--- | ---: | ---: |
| Chi tiết | VND | VND |
|  | 100.000 .000 | 100.000 .000 |
| Công ty TNHH XD TN DV MT Sài Gòn Xanh | 548.240 .000 | 548.240 .000 |
| Công ty TNHH TV TK XD TM Dát | 100.000 .000 | 100.000 .000 |
| Khác | 65.300 .000 | 250.908 .751 |
| Tổng cộng | $\mathbf{8 1 3 . 5 4 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{9 9 9 . 1 4 8 . 7 5 1}$ |

V. 05 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

| Chi tiết | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2018 \\ V N D \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ V N D D \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | 245.666 .175 | 166.552.553 |
| Phải thu về cổ phần hóa |  |  |
| Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |  |  |
| Phải thu ngurời lao động |  |  |
| Ký quỹ, ký cuợc |  |  |
| Cho mượn |  |  |
| Các khoản chi hộ |  |  |
| Phải thu khác ( ${ }^{*}$ ) | 245.666.175 | 166.552.553 |

2. Dài hạn

Tổng cộng
245.666.175
166.552 .553
${ }^{(*)}$ Phäi thu khác: Đây là khoản tạm úng cho CB_CNV trong công ty

## V. 06 Tài sản thiếu chờ xử lý

Chi tiết
Tiền

V. 07 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Chi tiết:

- Dự phòng cho khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 3 năm
Công ty TNHH XD TM DV Mồi Trường Sài Gòn Xanh
Tổng cộng

| $31 / 03 / 2018$ | 01/01/2018 |
| :---: | :---: |
| 548.000 .000 | 548.000.000 |
| 548.000 .000 | 548.000.000 |
| - |  |
| 548.000.000 | 548.000.000 |

## V. 08 Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

Chi tiết:
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí SXKD dở dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ${ }^{(*)}$
Tổng cộng
$\frac{(7.161 .327 .356)}{77.070 .612 .028}-\frac{(7.161 .327 .356)}{77.146 .098 .322}$

## Chi tiết

1. Ngắn hạn

Cộng cụ dụng cụ xuất dùng cho phân xường sản xuất
Dụng cụ, đồ dùng văn phòng
Bảo hiểm
Phí dịch vụ sửa chữa xe nâng, xe xúc
Dịch vụ khác
2. Dài hạn

Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
Quyền sử dụng đất BD
Sữa chữa cài tạo văn phòng
Trang bị máy lạnh văn phòng
Trang bị vật dụng đồ dùng
Tổng cộng
6.804.146.545
6.332.936.076

## BÁN THUYÊT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH Quý 1 năm 2018

## V. 10 Tài sản cố định hữu hình

Chi tiết tình hình tăng giảm tài sản cố định hũu hình nhut sau:
Don vi tinh: VND

| Chỉ tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị văn phòng | Tổng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình |  |  |  |  |  |
| 1. Số dư đầu năm | 71.844.384.126 | 241.639.392.063 | 8.165.936.002 | - | 321.649.712.191 |
| 2. Số tăng đến $31 / 03 / 18$ | - | - | - | - | - |
| - Mua sắm mới |  |  |  |  | - |
| - Xây dựng mới |  |  |  |  | - |
| - Tãng khác |  |  |  |  |  |
| 3. Số giảm đến $31 / 03 / 18$ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác |  |  |  |  | 321.649 .712 .191 |
| 4. Số dư đến 31/03/18 | 71.844.384.126 | 241.639.392.063 | 8.165.936.002 | - | 321.649.712.191 |
| II. Giá trị hao mòn luỹ kế |  |  |  |  |  |
| 1. Số dư đầu năm (*) | 34.868.825.839 | 201.132.139.292 | 6.255.289.015 | - | 242.256.254.146 |
| 2. Khấu hao đến $31 / 03 / 18$ | 465.997 .934 | 1.497.124.675 | 144.496.713 |  | 2.107.619.322 |
| 3. Giảm đến $31 / 03 / 18$ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý nhượng bán |  |  |  |  | - |
| - Giàm khác |  |  |  |  | 244.363.873.468 |
| 4. Số dư đến $31 / 03 / 18$ | 35.334.823.773 | 202.629.263.967 | 6.399.785.728 | - | 244.363.873.468 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH |  |  |  |  |  |
| 1. Tại ngày đầu năm | 36.975.558.287 | 40.507.252.771 | 1.910.646.987 | - | 79.393.458.045 |
| 2. Tại ngày $31 / 03 / 2018$ | 36.509.560.353 | 39.010.128.096 | 1.766.150.274 | - | 77.285.838.723 |

Tổng giá trị còn lại của tài sản cố định dùng để thế chấp, cầm cố tại Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam là: 1.370.502.601 đồng. Chi tiết gồm:
'- Giá trị dây chuyền sản xuất 5 tại ngày $31 / 03 / 2018$ (đã bao gồm cả phần sửa chữa nâng cấp DC 5 ) là 0 đồng.
'- Giá trị hệ thống Khí hóa than tại ngày 31/03/2018 giá trị còn lại là 0 dồng.
'- Giá trị tăng mới của dự án di dời dây chuyền sản xuất l\&2 với giá trị còn lại là 1.370 .502 .601 đồng.
'- Khoản vay trên được chuyển từ ngân hàng BIDV qua Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam với lãi suất hiện áp dụng từ ngày $01 / 01 / 2018$ đến hết ngày $31 / 03 / 2018$ là: $7,5 \% /$ năm.

Tài sản cố định dùng để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng BIDV - CN Bình Dương: Chi tiết gồm:
'- Tài sản dùng thế chấp để vay ngán hạn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số GCN: CT07534; Lò than xích DC3\&4; Máy mài cạnh số $1 ; 2 ; 3 ; 4$, với lãi suất vay ngăn hạn là $6,5 \% /$ năm
'- Tài sản dùng thế chấp để vay dài hạn là: 5 máy in kỹ thuật số với lãi suất vay tại ngày 31/03/2018 là $10,5 \% /$ năm.

## V. 11 Tài sản cố định vô hình

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018
V. 12 Tài sản dở dang dài hạn

|  | Cui tî́t | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Chi tiết , ..? | VND | $V N D$ |
| 1. | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | - | - |
| 2. | Xây dựng cơ bản dở dang | 2.379.957.326 | 73.325 .300 |
|  | Mua sắm mới tài sản cố định | 2.379.957.326 | 73.325.300 |
|  | Xây dụng mới tài sản cố định |  |  |
|  | Chuyền quyền sux dung đất |  |  |
|  | Tổng cộng | 2.379.957.326 | 73.325 .300 |

V. 13 Bất động sản đầu tư

## V. 14 Tài sản khác

V. 15 Phải trả người bán

| Chi tiết | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2018 \\ V N D \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ V N D \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả nguời bán ngắn hạn | 49.276.432.934 | 48.230.985.770 |
| Công ty Cổ Phần Bao Bi Số 1 | 8.943.473.915 | 8.842.858.027 |
| Công ty TNHH Fritta Việt Nam | 477.120.925 | 714.126.325 |
| Công ty CP XNK Hung Tam Long | 4.604.264.387 | 5.207 .648 .387 |
| Công ty CP Đầu Tư Toàn An | 11.750.537.740 | 11.407.270.440 |
| DNTN Thanh Tuyền | 1.621 .031 .100 | 2.215.643.100 |
| Công ty CP TM\&DV Thủy An | 3.584.862.176 | 2.538.082.966 |
| Khác | 18.295.142.691 | 17.305.356.525 |

2. Phải trã người bán dài hạn

## Tổng cộng


V. 16 Người mua trả tiền trước

|  | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi tiết gồm: | $V N D$ | $V N D$ |
| Người mua trả trước ngắn hạn | 2.277.158.201 | 968.499 .526 |
| Công ty TNHH Hữu Lộc | 38.496.203 |  |
| CH Sáu Dài | 826.016.762 |  |
| GI Import Export CO.LTD | 659.315 .000 | 659.315 .000 |
| Công ty TNHH Phát Hồng |  |  |
| Công ty TNHH An Hà Phát | 22.379.176 | 12.319 .943 |
| NCM WORLDWIDE MARKETING SDN BHD | 374.202.944 |  |
| Khác | 356.748.116 | 296.864.583 |
| Nguời mua trả trước dài hạn | - | - |
| Tổng cộng | 2.277.158.201 | 968.499.526 |

V. 17 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

|  | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi tiết | VND | $V N D$ |
| - Thuế giá trị gia tăng | 792.922 .349 | 872.209 .816 |
| - Thuế nhập khẩu | - | - |
| - Thuế TTĐB | - | - |
| - Thuế TNDN | 14.572 .506 | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 820.000 | 6.300 .415 |
| - Thuế khác | 16.444 .874 |  |
| Tổng cộng | 824.759.729 | 878.510 .231 |

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

## V. 18 Chi phí phải trả

Chi tiết
Ngắn hạn
Trich truớc tiền luoong trong thòi gian nghi phép
Chi phi trong thời gian nguìng kinh doanh
2. Dài hạn

Lãi vay phải trả cho Cty Mua Bán Nợ DATC
Lãi vay phải trả cho ngân hàng BIDV-CN BD

## Tổng cộng

15.780 .898 .696
15.605.899.671
15.607.017.076
15.472.705.959
173.881 .620
133.193 .712


## V. 19 Phải trả khác

|  | Chi tiết | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2018 \\ V N D \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ V N D \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Ngắn hạn | 10.030.209.033 | 8.720.875.349 |
|  | - Tài sản thừa chờ xử lý |  |  |
|  | - BHXH | 1.103.275.054 | 74.534 .101 |
|  | - BHYT |  |  |
|  | - BHTN |  |  |
|  | - KPCĐ | 119.402 .860 | - |
|  | - Phải trà về cổ phần hóa |  |  |
|  | - Nhận ký quỹ, ký cược ngăn hạn |  |  |
|  | - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 8.807.531.119 | 8.646 .341 .248 |
| 2. | Dài hạn | - |  |
| 3. | Số nợ quá hạn chưa thanh toán | - | - |
|  | Tổng cộng | 10.030.209.033 | 8.720 .875 .349 |

V. 20 Vay và nọ' thuê tài chính

|  |  | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Chi tiết | $V N D$ | VND |
| 1. | Vay nắn hạn | 9.746.521.574 | 5.856.461.744 |
|  | Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển VN - $\mathrm{CNBD}(1)$ | 9.496 .521 .574 | 5.606 .461 .744 |

Ngân hàng TM CP Quân Đội - CN BD
Vay ngắn hạn các cá nhân
2. Nợ dài hạn đến hạn trả

Tổng Công ty VLXD Số 1 - TNHH MTV(2)
Công ty Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Đọng của DN(3)
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển VN - $\mathrm{CNBD}(4)$
3. Vay dài hạn

Công ty Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Đọng của DN
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển VN - CNBD
4. Các khoản nợ thuê tài chính
5. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn

## Tổng cộng

47.916.878.779
47.268.918.949
(1): Vay theo hợp đồng tín dụng số 01/2015/93269/HĐBĐ ngày 23 tháng 06 năm 2015 với hạn mức tín dụng tối đa là: 40.000 .000 .000 đồng. Tài sản đảm bảo là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của hạng mục nhà sản xuất dây chuyền $3,4,5$.
(2): Vay theo hợp đồng vay vốn số $01 / 07 / H Đ V V-V I T A L Y$ với thời hạn vay là 5 năm và lãi suất là $0,2 \% /$ tháng. Phương thức đảm bảo khoản vay này bằng tín chấp.
(3): Là khỏan vay tại ngân hàng BIDV được chuyển sang Công ty Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Đọng của Doanh Nghiệp DATC vào ngày 20/05/2013, lãi suất dang áp dụng tại ngày $31 / 03 / 2018$ là $7,5 \% /$ năm
(4) Vay theo hợp đồng tín dụng số $01 / 2015 / 93269 / H$ DTD ngày 10 tháng 12 năm 2015, Lãi suất vay tại thời điểm giải ngân là $9,15 \% /$ năm. Tài sản thế chấp là máy in gạch ceramic kỹ thuật số 1 lắp đặt tại dây chuyền 5; Hợp đồng tín dụng số 02/2016/93269/HĐTD ngày 14 tháng 04 năm 2016, lãi suất tại thời điểm giải ngân là $10 \% /$ năm. Tài sản thế chấp là máy in kỹ thuật số 2 lắp đặt tại dây chuyền 4.; Hợp đồng tín dụng số 03/2016/93269/HĐTD ngày 24 tháng 10 năm 2016, lãi suất tại thời điểm giâi ngân là $10,5 \% /$ năm . Tài sản thế chấp là máy in kỹ thuật số 3 lắp đặt tại dây chuyền 2 . Hợp đồng tin dụng số $01 / 2017 / 93269 /$ HDTD ngày 18 tháng 01 năm 2017, lãi suất tại thời điểm giải ngân là $10,5 \% /$ năm . Tài sản thế chấp là máy in kỹ thuật số 4 lắp đặt tại dây chuyền 3 . Hợp đồng tín dụng số 02/2017/93269/HĐTD ngày 23 tháng 05 năm 2017, lãi suất tại thời điểm giải ngân là $10,5 \% /$ năm . Tài sản thế chấp là máy in kỹ thuật số 5 lắp đặt tại dây chuyền 1 .

Các khỏan vay trên được thực hiện nhằm hình thành Dây chuyền gạch men Ceramic.

## V. 21 Doanh thu chura thực hiện

V. 22 Dự phòng phải trả

31/03/2018
01/01/2018
Chi tiết

1. Ngắn hạn
2. Dài hạn

## Tổng cộng

## V. 23 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2018
V.24. Vốn chủ sở hīu

1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chư sở hữu

| Chỉ tiêuVốn đầu tư <br> của chủ̉ sở <br> hữu | Thặng dur vốn cổ phần | Quỹ đầu tur phát triển | Lọi i nhuận chưa phân phối | $\begin{gathered} \text { Chênh lệch tỷ } \\ \text { giá } \\ \text { hối đoái } \\ \hline \end{gathered}$ | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 |  |  | 6 |
| - Số dư đầu năm truớc 80.000 .000 .000 | 10.000.000.000 | 782.200 .000 | (43.515.592.175) |  | 47.266.607.825 |
| - Tăng trong năm truớc |  | - | 7.904.568.042 |  | 7.904.568.042 |
| - Giảm trong năm trước |  |  | - |  | - |
| - Sô dư cuôi năm trước 80.000 .000 .000 | 10.000.000.000 | 782.200 .000 | (35.611.024.133) | . | 55.171.175.867 |
| - Số dư đầu năm nay 80.000.000.000 | 10.000.000.000 | 782.200 .000 | (35.611.024.133) | - | 55.171.175.867 |
| - Tăng vốn năm nay | - | - | 1.616.438.414 | - | 1.616.438.414 |
| + Tăng do phát hành thêm cổ phiếu |  |  |  |  | - |
| + Tăng lợi nhuận |  | 23 | 1.616 .438 .414 |  | 1.616.438.414 |
| + Tăng do phân phối lợi nhuận |  |  |  |  | - |
| + Tăng do chênh lệch tỷ giá |  |  |  |  |  |
| - Giảm trong năm nay | - | - | - | - | - |
| Phân phối lọi nhuận: |  |  |  |  | - |
| + Chia cổ tức |  |  |  |  | - |
| + Trích lập các qũy |  |  |  |  | - |
| Thù lao HĐQT \& BKS: |  |  |  |  | - |
| - Số dư cuối năm nay $\quad 80.000 .000 .000$ | 10.000.000.000 | 782.200 .000 | (33.994.585.719) | - | 56.787.614.281 |
| 2. Các giao địch về vốn với các chuỉ sở hưư và phân phối cổ tic | nhuận |  |  |  |  |
| Tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu |  | Năm nay | Năm trước |  |  |
| Vốn góp đầu năm |  | 80.000 .000 .000 | 80.000.000.000 |  |  |
| Vốn góp tăng trong năm |  |  |  |  |  |
| Vốn góp giảm trong năm |  |  |  |  |  |
| Vốn góp cuối năm |  | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 |  |  |
| Chi tiết cơ cấu vốn đầu tư của chủ sở hữu | Tỹ lệ | Số cuối năm | Số đầu năm |  |  |
| Vốn cổ đông Nhà nước | 27\% | 21.600 .000 .000 | 21.600.000.000 |  |  |
| Vốn góp Công ty DATC | 25\% | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |  |  |
| Vốn khác | 48\% | 38.400 .000 .000 | 38.400 .000 .000 |  |  |
| Vốn góp đến 31 tháng 03 năm 2018 | 100\% | 80.000.000.000 | 80.000 .000 .000 |  |  |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

## 3. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu thrờng
+ Cồ phiếu uu ããi
- Số lượng Cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu throòng
+ Cổ phiếu uu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu thurò̀ng
+ Cổ phiếu uu đãa
Mệnh giá cổ phiếu đang luru hành: 10.000 (VND/CP)


## Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận chura phân phối sau thuế lũy kế đến đầu năm
(35.611.024.133)
(43.515.592.175)

Lọi nhuận chura phân phối sau thuế phát sinh đến cuối quý 3
7.904.568.042

Phân phối lợi nhuận quý 4 năm 2016
Chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ

| $(33.994 .585 .719)$ | $(35.611 .024 .133)$ <br> $31 / 03 / 2018$ <br> $V / N D$ |
| ---: | ---: |
| $01 / 01 / 2018$ <br> $V N D$ |  |
| 782.200 .000 <br> 9.335 .410 | 782.200 .000 <br> 9.335 .410 |
|  |  |

## Mục đích của trich lập và sü̉ dụng các quỹ của doanh nghiệ̣p:

* Quỹ dư phòng tài chính đurợc dùng để:

Bủ đắp những tồn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
Bủ đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu.

* Quỹ đầu tu phát triến đurợc dìng để:

Bổ sung vốn điều lệ cho công ty;
Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị điều kiện làm việc của Công ty.

* Quỹ khen thurơng durơc dùng đế:

Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty;
Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty;

Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiểu cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của công ty.

* Quỹ phúc lợi đ̛ược dùng để:

Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty;
Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội;
Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng;
Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.
V. 25 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

$$
31 / 03 / 2018
$$

01/01/2018
Chi tiết
VND

1. Tài sản thuê ngoài

Thuê từ 1 năm trở xuống
Thuê từ 1 năm đến 5 năm
Thuê từ trên 5 năm
2. Tài sản nhận giữ hộ
3. Ngoại tệ các loại
4. Nộ khó đòi đx xử lý

Tổng cộng
11.035 .885 .212

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2018

## VI QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VI. 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1. Tổng doanh thu

+ Doanh thu bán hàng hóa
+ Doanh thu bán gạch thành phẩm
+ Doanh thu kinh doanh khác

2. Các khoản giäm trù̀ doanh thu

+ Giảm giá hàng bán
+ Hàng bán bị trả lại
+ Chiết khấu thương mại

3. Doanh thu thuần

Trong đó:

+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ


## VI. 2 Giá vốn hàng bán

- Giá vốn bán hàng hóa
- Giá vốn bán gạch thành phẩm
- Giá vốn kinh doanh khác
VI. 3 Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi lỗ chênh lệch tỳ giá
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
66.385.090.376
23.800 .000
66.361 .290 .376
92.595 .944
82.377.246
92.595 .944
66.292.494.432
53.649.973.480 66.292.494.432
58.600.839.446
27.040 .000
46.806.938.290
1.010 .000
58.573.799.446
46.805.928.290
27.335.142
58.426.463
2.754 .803
38.425.663
20.000 .800


## VI. 4 Chi phí tài chính

- Chi phí lãi vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá


## VI.5.1 Chi phí bán hàng

- Chi phí nhân viên bán hàng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí xuất khẩu gạch
- Chi phí vận chuyển bốc xếp
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác
VI.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí đồ dùng văn phòng
- Chi phí khấu hao TSCD
- Thuế, phí, lệ phí
- Chi phí trợ cấp thôi việc
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác


## VI. 6 Thu nhập khác

- Thu bán thanh lý TSCĐ
- Thu nhập khác
VI. 7 Chi phí khác
- Thanh lý TSCĐ
- Chi phí khác
VI. 8 Chi phí sản xuất theo yếu tố

Chí phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
719.352 .839
719.352 .839
2.825.573.597
1.132.051.391
32.352 .999
666.758 .035
568.978 .746
312.432 .212
113.000 .214
2.052.801.493
786.129 .854 40.217 .828 100.596 .096 288.347 .509
19.646 .250 537.213 .339 280.650 .617
7.371.017
7.371 .017
107.825.199
107.825.199
58.149 .954 .580
43.400 .591 .740
9.256.632.096
2.107.619.322
3.190 .701 .515
194.409.907
822.372 .056 778.389 .948 43.982 .108
2.203.247.073 888.254 .545 32.352 .999 113.644 .412 428.261 .059 434.195 .532 306.538 .526
2.053.281.409
667.232 .140 27.886 .534
100.596 .096
180.335 .481
119.915 .750
668.558 .165
288.757.243
7.363 .656
7.363 .656
92.471.802
92.471 .802
47.769.664.464
33.809 .440 .212
7.928.473.710
2.455 .012 .655
3.355 .964 .605
220.773 .282

## VI. 9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

404.109 .603
347.490 .594

- Chi phí thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh
404.109.603
347.490 .594
- Chi phí thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất


# THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LUU CHUYEN TIEN TẸ 

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

## Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
Chi tiết
Số tiền

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
5.890 .059 .830
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ vay dưới hình thức khác


## Tồng cộng

5.890 .059 .830

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
Chi tiết
Số tiền

- Tiền trả từ đi vay theo khế uớc thông thường
(5.242.100.000)
- Tiền trả từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền trả từ vay dưới hình thức khác


## Tồng cộng

## VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

## 1 Giải trình kết qủa kinh doanh:

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 của Công ty do ảnh hưởng một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Doanh thu quý 1 năm 2018 cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, nhưng thị trường tiêu thụ trong nước còn chậm cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong.
- Công ty đã thực hiện rất tốt việc tiết kiệm định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong giá thành sản xuất, sắp xếp định biên lại lao động phù hợp với từng công đoạn sản xuất và giảm tỷ lệ bể vỡ cũng như các chi phí phát sinh liên quan khác...,
- Do ảnh hưởng chính sách về khai thác tài nguyên từ Trung Quốc, vì vậy nguyên vật liệu đầu vào dùng để sản xuất gạch men tăng giá đột biến như zicon và một số nguyên vật liệu khác đều có chiều hướng tăng giá.
- Lãi suất vay trung dài hạn của khoản vay đầu tư từ cuối năm 2017 đến nay chịu một mức lãi suất từ $10 \% /$ năm đến $10,5 \% /$ năm

Những nguyên nhân trên đã đạt được kết quả kinh doanh trong quý 1 năm 2018 của Công ty lãi sau thuế là: 1,616 tỷ đồng

## Giải trình khỏan trích lâp dư phòng tài chính theo Thông tư 13/2006/TT-BTC:

Công ty không trích lập dự phòng tài chính về khỏan đầu tư cổ phiếu với giá trị 2.880 .050 .000 đồng, vi các cổ phiếu này chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên không có cơ sở giá thực tế để trích lập dự phòng. Gía gốc được ghi nhận khi đầu tư các cổ phiếu ngắn hạn bằng với mệnh giá (chi tiết đầu tư vào các công ty xem thuyết minh tại mục 5.8).

## Thưc hiên viêc sóat xét báo cáo tài chính qúy theo CV số 539/SGDHCM-NY:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm tóan và Tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm tóan độc lập của Công ty cho năm tài chính 2017. Báo cáo kiểm tóan năm của Công ty được gởi kèm cùng với báo cáo tài chính của Công ty.

## Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng


Phạm Thị Quế

Binh Duơng, ngày 18 tháng 04 năm 2018


Võ Văn Tùng

