## BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN CÔNG TY ME

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

| Mã s | TÀI SẢN | Thuyết minh | $\begin{gathered} 30 / 9 / 2012 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 1 / 1 / 2012 \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | A. TȦı SẢN NGÅN Hân |  | 141,819,191,332 | 162,579,351,432 |
| $\begin{aligned} & 110 \\ & 111 \\ & 112 \end{aligned}$ | I. Tiền và các khoản tương đương tiền <br> 1. Tiền <br> 2. Các khoản tương dương tiền | 03 | $\begin{array}{r} 22,481,046,858 \\ 8,481,046,858 \\ 14,000,000,000 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 34,133,482,289 \\ 6,483,482,289 \\ 27,650,000,000 \end{array}$ |
| $\begin{aligned} & 120 \\ & 121 \\ & 129 \end{aligned}$ | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn <br> 1. Đầu tư ngắn hạn <br> 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 04 | $\begin{aligned} & 20,950,000,000 \\ & 20,950,000,000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 13,300,000,000 \\ & 13,300,000,000 \end{aligned}$ |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 55,277,755,392 | 85,840,182,136 |
| 131 | 1. Phải thu của khách hàng |  | 37,910,808,775 | 29,237,294,705 |
| 132 | 2. Trả trước cho nguời bán |  | 3,193,641,106 | 35,546,698,817 |
| 133 | 3. Phaii thu nội bộ ngắn hạn |  | 3,362,195,668 | . |
| 134 | 4. Phài thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD |  | - |  |
| 135 | 5. Các khoản phải thu khác | 05 | 11,657,572,841 | 21,902,651,612 |
| 139 | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) |  | $(846,462,998)$ | (846,462,998) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 06 | 13,888,716,051 | 215,828,275 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho |  | 13,888.716,051 | 215,828,275 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |  | - |  |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác |  | 29,221,673,031 | 29,089,858,732 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |  | 1,775,272,355 | 3,443.411.246 |
| 152 | 2. Thuế GTGT dược khấu trừ |  | 15,621,269,756 | 13,940,960.172 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |  | 5,393,646.762 | 5,393,646,762 |
| 158 | 4. Tài sản ngắn hạn khác |  | 6,431,484,158 | 6,311,840,552 |
| 200 | B. TÀI SẢN dÀ HAN |  | 408,849,395,727 | 356,812,741,512 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn |  | - | - |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |  |  | - |
| 212 | 2. Vốn kinh doanh ở đon vị trực thuộc |  |  |  |
| 213 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |  |  | - |
| 218 | 4. Phải thu dài hạn khác |  |  | - |
| 219 | 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) |  |  | - |
| 220 | II. Tài sản cố định |  | 77,385,856,936 | 106,911,301,599 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 07 | 12,696,457,310 | 56,913,816,856 |
| 222 | - Nguyên giá |  | 39,613,538,268 | 84,199,951,109 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế |  | (26,917,080,958) | (27,286,134.253) |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 08 | 6,215,505,106 |  |
| 225 | - Nguyên giá |  | 6,445,709.005 |  |
| 226 | - Giáa trị hao mòn lũy kế |  | (230.203.899) |  |
| 227 | 3. Tài sản cố dịnh vô hình | 09 | 6,741,435,624 | 1,634,040,937 |
| 228 | - Nguyên giá |  | 7,113,399,892 | 1.754.152.355 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế |  | $(371,964,268)$ | (120,111,418) |
| 230 | 4. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang | 10 | 51,732,458,896 | 48,363,443,806 |
| 240 | III. Bất dộng sản đầu tư |  | 131,753,380,396 | 60,397,539,836 |
| 241 | - Nguyên giá |  | 140,407,183,957 | 63,259.940.149 |
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) |  | (8.653.803.561) | (2,862.400.313) |
| 250 | IV. Các khoản dầu tư tài chính dài hạn | 11 | 196,416,998,124 | 184,623,047,152 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con |  | 174,728,578.371 | 168.329,021.945 |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kế, liên doanh |  | - | - |
| 258 | 3. Dầu tư dài hạn khác |  | 47.033.683,000 | 43,360.310.000 |
| 259 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) |  | (25.345.263,247) | (27.066.284.793) |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác |  | 3,293,160,271 | 4,880,852,925 |
| 261 | 1. Chi phí trà trước dài hạn | 12 | 3,258,569,711 | 4.764,974.618 |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |  | - | 81,287.747 |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác |  | 34.590,560 | 34.590 .560 |
| 270 | TÓNG CÔNG TȦ SAN |  | 550,668,587,059 | 519,392,092,944 |

# BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ 

(Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

| Mã số | NGUƠN VƠN | Thuyết minh | $\begin{gathered} 30 / 9 / 2012 \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{gathered}$ | $1 / 1 / 2012$ $V N Ð$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300 | A. NỢ PHẢI TRẢ |  | 80,839,372,643 | 59,941,466,966 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn |  |  | 35,45 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | 13 | 57,683,294,135 $9,690,333,356$ | $35,456,871,222$ $11,343,121,661$ |
| 312 | 2. Phải trả người bán |  | 41,024,715,299 | 18,357,300,517 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền truớc |  | 5,600,000 | 5.600.000 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 14 | 254,966,137 | 329.031 .844 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động |  | 929,795,491 | 2,259,735,057 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | 15 | 2,991,202,102 | 1,547.328.094 |
| 317 | 7. Phải trả nội bộ |  | 1,531,115,600 | 1.547 .328 .08 |
| 318 | 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD |  | 1,531,115,60 | - |
| 319 | 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 16 | 1,131,972,957 | 1,474,710,856 |
| 320 | 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn |  | 1,131,972,957 | 1,47410,85 |
| 323 | 10. Qũy khen thường phúc lợi |  | 123,593,193 | 140,043,193 |
| 330 | II. Nọ̣ dài hạn |  | 23,156,078,508 | 24,484,595,744 |
| 331 | 1. Phải trả dài hạn người bán |  | - | - |
| 332 | 2. Phải trả dài hạn nội bộ |  | - | - |
| 333 | 3. Phải trả dài hạn khác |  | 157,062,000 | 136,277,000 |
| 334 | 4. Vay và nợ dài hạn | 17 | 22,984,672.719 | 23,947.572,390 |
| 335 | 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |  | - |
| 336 | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |  | 337,409,270 | 400.746,354 |
| 337 | 7. Dự phòng phải trả dài hạn |  | , | , ${ }^{\text {a }}$ |
| 338 | 8. Doanh thu chưa thưc hiện |  | $(323,065,481)$ | - |
| 400 | B. VÓN CHỦ SỞ HŨU |  | 469,829,214,416 | 459,450,625,978 |
| . |  |  |  |  |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 18 | 469,829,214,416 | 459,450,625,978 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |  | 340,000,000,000 | 340,000,000,000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |  | 45,847,272,500 | 45,847.272,500 |
| 413 | 3. Vốn khác của chủ sở hữu |  | 2,817,000,000 | 2,000,000,000 |
| 414 | 4. Cổ phiếu ngân quỹ (*) |  | (238,790,000) | (238,790,000) |
| 415 | 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |  | (238,70,00) | (238.790, |
| 416 | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |  | 5,454.493 | 5.454.493 |
| 417 | 7. Quỹ đầu tư phát triển |  | 9,300,535,841 | 9,300.535,841 |
| 418 | 8. Quỹ dự phòng tài chính |  | 3,483,755,905 | 3.483.755.905 |
| 419 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  | 238,790,000 | 238,790,000 |
| 420 | 10. Lợi nhuận chưa phân phối |  | 68.375.195.677 | 58,813,607,239 |
| 421 | 11. Nguồn vốn đầu tur xây dựng cơ bản |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |  | - |  |
| 431 | 1. Quỹ khen thuờng, phúc lợi |  | . |  |
| 432 | 2. Nguồn kinh phí |  | - | - |
| 433 | 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 439 | C. Lợi ích của cổ đông thiểu số |  | - |  |
| 440 | TÓNG CỌNG NGUÓN VÓN |  | 550,668,587,059 | 519,392,092,944 |
|  |  |  | 0 | - |

## CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Chỉ tiêu

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Người lập biểu

Phạm Thị Khái

$$
\operatorname{lictc} \operatorname{lc}
$$

Thuyết
minh

VND
USD

$$
3,279,222,252
$$

1.478 .90 3,279,222,252

32,072
$30 / 9 / 2012$
1/1/2012
-

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2012

| Mã số | CHİ TIÊU |
| :---: | :---: |
| 1 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 3 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp |
| 20 | 5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính |
| 22 | 7. Chi phí tài chính |
| 23 | Trong đó: Chi phi lãi vay |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| 30 | 10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh |
| 31 | 11. Thu nhập khác |
| 32 | 12. Chi phí khác |
| 40 | 13. Lợi nhuận/(lỗ) khác |
| 45 | 14. Phần lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh, liên kết |
| 50 | 15. Tổng lợi nhuận/(Iỗ) trước thuế |
| 51 | 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành |
| 52 | 17. (Chi phi)/thu nhập thuế TNDN hoãn lại |
| 60 | 18. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN |
|  | Người lập biểu |
|  | Niculen |
|  | Phạm Thị Khái |

Thuyết
minh


# BÁO CÁO LU'U CHUYÊN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ <br> (Theo phương pháp trực tiếp) <br> Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012 

Mã số Chỉ̉ tiêu
Thuyết

minh $\quad$| Từ $01 / 01 / 2012$ dến |
| ---: |
| $30 / 09 / 2012$ |
|  |

Từ 01/01/2011 dến 30/09/2011

## I. Luu chuyển tiển từ hoạt dộng kinh doanh

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu
khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Luu chuyển tiền thuà̀n từ hoạt động kinh doanh

## II. Luu chuyển tiền từ hoat động dầu tư

Tiên chi để mua sằm, xây dựng TSCD và các tải sản dài hạn khác
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sån
dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào dơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Luu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng dầu tu

## III. Luu chuyển tiền từ hoạt dộng tài chính

Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở

1. hữu

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Luuu chuyển tiền thuần tù̀ hoạt dộng tài chính
Luu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiển và tương đương tiền đầu kỳ
61 Ảnh hưởng của thay đồi tý giá hối doái quy đổi ngoại tệ
70 Tiền và tương dương tiền cuối kỳ


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Quí III năm 2012

## 1 . ĐẠC ĐIẺM HOẠT ĐỢNG DOANH NGHIẸP

## Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vinafco được thành lập theo Quyết định số 211/2001/QĐ/BGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Trụ sở chính của Công ty: Tầng 9 số 109 Trần Hưng Đạo - P. Cửa Nam - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà nội Vốn điều lệ của Công ty là: $\quad 340.000 .000 .000$ VND

## Các đơn vị thành viên:

## Tên đơn vị

Công ty cổ phần Vinafco - Chi nhánh miền Nam

Công ty cổ phần Vinafco - Chi nhánh miền Bắc

## Các công ty con:

Tên dơn vị

- Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
- Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco
- Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco
- Công ty TNHH Đầu tư Vinafco Hà nội
- Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco Đình Vũ
- Công ty TNHH MTV Vinafco Bình Dương

Công ty TNHH Tiếp vận Đà Nẵng

- Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang
- Công ty TNHH MTV Vinafco Thanh Trì

| Địa chỉ |
| :--- |
| Phong 1, tang 12, toa nha |
| Green Power, 35 Tôn Đức |
| Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, |
| Tp. Hồ Chí Minh |
| Tầng 9, 109 Trần Hưng Đạo, |
| Hoàn Kiếm, Hà nội |

## Địa chỉ

33C Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
33C Cát Linh - Đống Đa - Hà Nôi
33C Cát Linh - Đống Đa - Hà
Nội
36 Phạm Hùng - Từ Liêm Hà Nội
Văn Cao, phường Đằng
Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Khu CN Sóng Thần, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đường số 8 , khu CN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Cụm CN tập trung Đông Phú giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ
Hiệp, Huyện Thanh Tri, TP
Hà Nội

Hoạt dộng kinh doanh chính

Vận tải, giao nhận hàng hóa

Vận tải, giao nhận hảng hóa

## Hoạt dộng kinh doanh chính

Vận tải, giao nhận hàng hóa

Vận tải, giao nhận hàng hóa
Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi
Đầu tư, thương mại, cho thuê văn phòng
Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi

Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi

Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi

Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi

Vận tải, giao nhận hàng hơa, cho thuê kho bãi

## Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy ĐKKD số 0103000245 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2001, thay đổi đăng ký doanh nghiệp số 0100108504 lần thứ 23 ngày 23 tháng 2 năm 2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, hoạt dộng kinh doanh của Công ty là:

- Vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, ôtô trong và ngoài nước;
- Đại lý vận tải hàng hóa;
- Kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng: than, thạch cao, apatite, quặng các loại, cát, xỉ perit, đá vôi, gỗ,
- Giao nhận kho vận quốc tế;
- Dịch vụ vận tải quốc tế trong đó có vận tải hàng quá cảnh;
- Đại lý vận tải biển và môi giới hàng hải, nhận ủy thác đại lý giao nhận, nhận ủy thác vận tải hàng không:
- Kinh doanh vận tải và xếp dỡ, bảo quản các loại hàng hóa;
- Kinh doanh kho bãi, bãi container và thu gom hàng hóa;
- Nhận ủy thác nhập khẩu, làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho các chủ hàng;
- Kinh doanh dịch vụ các mặt hàng phân bón, khí amoniắc hóa lỏng, clinke;
- Kinh doanh nhập khẩu phương tiện thiết bị giao thông vận tải;
- Kinh doanh cung ứng lương thực (ngô, sắn, thức ăn gia súc);
- Sản xuất, chế biến và kinh doanh thép xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Buôn bán thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, vât tư. máv móc. thiết bi. hàng tiêu dùng:
- Buôn bán, lắp đặt, bảo hành máy, thiết bị bưu chính viễn thông (diện thoại, điện thoại di động, tổng đải);
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
- Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- Cho thuê văn phòng và vác dịch vụ cho thuê văn phòng.


## 2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

### 2.1 Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt dầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
2.2 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trường Bộ Tai chinh.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mưc kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước dã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

Hinh thức kế toán áp dưng
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

### 2.3 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương dương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyền đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi

### 2.4 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuồi nợ quả hạn cua các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

### 2.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

### 2.6 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tải sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc, thiết bị
- Phương tiện vận tải
- Thiết bị văn phòng
05-20 năm
$03-08$ năm
$06-10$
năm
$03-07$

ISCĐ thuê tài chính được trích khâu hao như ISCĐ của Công ty. Đôi với ISCĐ thuê tài chính không chăc chăn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ich của nó.

### 2.7 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiềm soát dược trinh bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn gôp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết qua hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương dương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.


### 2.8 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tải sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bồ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản c

### 2.9 Chi phí trả trước

Các chi phí dã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bồ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

### 2.10 Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỷ đề đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây dột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở dảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### 2.11 Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
Ihặng dư vôn cỏ phân được ghı nhặn theo sô chênh lệch lớn hơn/hoặc nhó hơn giữa gıá thực tê phat hanh va mẹ̉nh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hảnh cồ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cồ phần.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp dược các tô chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ ( - ) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sàn dược tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.
Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản diều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và diều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dược chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi dược Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy dịnh của pháp luật Việt Nam.

### 2.13 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiểu kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định 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

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác dịnh theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

## Doanh thu hoạt dộng tài chinh

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

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

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty dược quyền nhận cổ tức hoặc dược quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

### 2.14 Ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đồi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt dộng tài chính.

### 2.15 Các khoản thuế

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho kỳ kế toán hiện hành và các năm trước dược xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đển ngày kết thúc kỳ kế toán.

03 . TIỀN

Tiền mặt
Tiển gứi ngân hàng
Các khoản tương dương tiền

04 . CÁC KHOẢN ĐÀU TU' TÀI CHÍNH NGĂN HẠN

Cho vay cá nhân
Các khoản tiền gửi NH có kỳ hạn trên 3 tháng Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn $\left(^{*}\right)$

## Cộng

05 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGǺN HẠN KHÁC

Phải thu chuyển nhượng cổ phần Phải thu BQL Cụm Công nghiệp Quất Động Phải thu cổ tức
Phải thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm
Phải thu bồi thường
Phải thu khác

06 . HÀNG TÒN KHO

Hàng mua đang di dường
Nguyên nhiên liệu, vật liệu
Công cư, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Thành phầm
Hàng hóa

| 9/30/2012 | 1/1/2012 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 150,922,044 | 493,492.587. |
| 8,330,124,814 | 5,989,989,702 |
| 14,000,000,000 | 27,650,000,000 |
| 22,481,046,858 | 34,133,482,289 |
| 9/30/2012 | 1/1/2012 |
| VND | VND |
| 13,300,000,000 | 13,300,000,000 |
| 7,650,000,000 |  |
| 20,950,000,000 | 13,300,000,000 |
| 9/30/2012 | 1/1/2012 |
| VND | VND |
|  | 20,000.000.000 |
| 464,958,000 | 464,958,000 |
| 10,034,307,959 |  |
|  | 862,987,068 |
| 1,158,306,882 | 574.706,544 |
| 11,657,572,841 | 21,902,651,612 |
| 9/30/2012 | 1/1/2012 |
| VND | VND |
| 64,948,564 | 57,688.808 |
|  | 36,663.640 |
| 85,544,169 | 121.475 .827 |
| - | - |
| 13,738,223,318 | - |
| 13,888,716,051 | 215,828,275 |

07 Tài sản cồ định hữu hình
Chỉ tiêu
Nhà cưa, vật kiến trúc
Máy móc,
thiết bị
Phuoơng tiẹn
Dung cu
Tổng cộng

Số dư đầu năm
31,878,876,384
$14,213,657,191 \quad 35,702,361,594$
1,765,738,531
83,560,633,700
$31,121,818$
$31,121,818$
Chuyển từ TS
Xây dựng cơ bản hoàn thành

| $4,192,544,197$ | $5,030,825,683$ |
| ---: | ---: |
| $(31,865,990,358)$ | $(12,735,630,472)$ |
| $(4,192,544,197)$ | $(2,207,012,229)$ |

9,223,369,880
$(44,601,620,830)$
$(6,399,556,426)$
Chuyển góp vốn vào cty con
$(4,192,544,197)$
$(2,207,012,229)$
Giảm khác
$12,886,026$

|  | $(2,125,556,238)$ |
| ---: | :--- |
| $4,301,840,173$ | $33,576,805,356$ |


| $(74,853,636)$ | $(2,200,409,874)$ |
| ---: | ---: |
| $1,722,006,713$ | $39,613,538,268$ |

Số dư cuối năm
$2,126,250,272$
690,324
$(1,318,538,542)$
$(796,666,546)$
$11,735,508$
$1,899,964,690$
$33,793,332$
$(1,800,799,518)$
$871,328,922$
$1,004,287,426$
$25,241,687,808$
$690,685,799$
$(1)$
$(1,280,938,214)$
$24,651,435,392$
$1,296,377,963$
$97,034,508$
$(74,662,375)$
$(69,127,464)$
$1,249,622,632$

30,564,280,733
822,203,963
$(3,119,338,060)$
$(1,350,065,678)$
Hao mòn thanh lý nhượng bán
$11,735,508$
1,004,287,426
26,917,080,958

Giá trị còn lại:
Số dư đầu nǎm
$29,752,626,112$
$12,313,692,501$
$3,297,552,747$
$10,460,673,786$
469,360,568
52,996,352,967
Số dư cuối năm
1,150,518
8,925,369,964
472,384,081
12,696,457,310

| Số dư đầu kỳ |  | $\begin{aligned} & 1,656,852,355 \\ & 5,359,247,537 \end{aligned}$ |  | 97.300 .000 | 1.754.152.355 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số tăng trong kỳ |  |  |  | 5,359,247,537 |
| Số giàm trong kỳ | - | - | - |  | - | , |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 7,016,099,892 | 97,300,000 | 7,113,399,892 |
| Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ |  |  | 193,299,442 | 94,713,876 | 288,013,318 |
| Số tăng trong kỳ <br> - Khấu hao trong kỳ | - | - | $\begin{aligned} & 82,842,618 \\ & 82,842,618 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1,108,332 \\ & 1,108,332 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 83,950,950 \\ & 83,950,950 \end{aligned}$ |
| Số giảm trong kỳ | - | - | 82,812,618 | 1,108,332 | 83,050,050 |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 276,142,060 | 95,822,208 | 371,964,268 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| Tai ingày dầu kỳ | - | - | 1,463,552,913 | 2.586,124 | 1,466.139.037 |
| Tại ngày cuối kỳ | - | - | 6,739,957,832 | 1,477,792 | 6,741,435,624 |

10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

|  | $\begin{array}{r} 9 / 30 / 2012 \\ \mathrm{VND} \end{array}$ | 1/1/2012 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Xây dựng cơ bản dở dang |  |  |
| - Dư án bến xe tải Thanh Trì | 927,415,601 | 36,488, 747,969 |
| - Dur án Tiên Son | 533,590,909 |  |
| - Dư án bến xe tải Trâu Qui | 7,101,342,166 | 4,199,426,431 |
| - Phần mềm kế toán | 117,727,365 |  |
| - Phàn mềm quản lý kho | 25,991,454 | 5,280,880,134 |
| - Dur án Logistic Đà Nã̃ng | 4,683,437,381 | 2,267.904.434 |
| - Dur án Logistic Bình Durong | 7,579,275,880 | 4,017,818 |
| - Dưr án Logistic Hạu Giang | 30,763,678,140 | 122,467,020 |
| - Một số công trình khác |  |  |
|  | 51,732,458,896 | 48,363,443,806 |

TĂNG, GIẢM BÁT ĐỌNG SÅN ĐÀU TU'

|  |  |  |  |  | Đon vị tinh: VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Quyền sử dụng đất | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | $\begin{aligned} & \text { TSCD } \\ & \text { vô hinh khác } \end{aligned}$ | Cộng |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu kỳ | 95,805,563,127 |  |  |  | 95,805,563,127 |
| Số tăng trong kỳ | 32,545,622,978 | 31,865,990,358 | 12,735,630,472 |  | 77,147,243,808 |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - |  | - |
| Số dư cuối kỳ | 128,351,186,105 | 31,865,990,358 | 12,735,630,472 | - | 172,952,806,935 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu kỳ | 4,026,340,121 |  |  |  | 4,026,340,121 |
| Số tăng trong kỳ | 581,969,904 | 1,731,079,183 | 2,314,414,353 | - | 4,627,463,440 |
| - Khấu hao trong kỳ | 581,969,904 | 1,731,079,183 | 2,314,414,353 |  | 4,627,463,440 |
| Số giàm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 4,608,310,025 | 1,731,079,183 | 2,314,414,353 | - | 8,653,803,561 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| Tai ngày đầu kỳ | 91,779,223,006 | - | - | - | 91,779,223,006 |
| Tại ngày cuối kỳ | 123,742,876,080 | 30,134,911,175 | 10,421,216,119 | - | 164,299,003,374 |


| Đầu tư vào công ty con <br> Công ty cổ phần Vận tải biển Vinafco <br> Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco <br> Công ty TNHH Vận tải và dịch vu Vinafco <br> Công ty TNHH Đầu tu Vinafco Hà Nội <br> Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco Đình Vũ <br> Công ty TNHH MTV Vinafco Dà Nãng <br> Công ty TNHH MTV Vinafco Binh Duơng <br> Công ty TNHH Đà̀u tu và quản lý tòa nhà Vinafco |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Đầu tư dài hạ khác

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu (Gemadept)
- Tiền gửi có kỳ hạn (NH Techcombank)
- Đầu tư dài hạn khác

12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HAN

Chi phi nghiên cứu hoạch định chiến lược
Chi phí cải tạo văn phòng

Chi phi trả trước dài hạn khác

13 . VAY VÀ NỢ NGÅN HẠN

## Vay ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn trả
Trái phiếu chuyền đổi
14. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌP NHȦ NUỚC

Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhà thầu
Thuế nhà đất và tiền thuê đất
Các loại thuế khác
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

## 15. CHI PHÍ PHÅI TRẢ

Chi phí phải trả liên quan đến DA Bình Dương Chi phí phải trả liên quan đến DA Đà nẵng Chi phí cài tạo văn phòng
Chi phí thuê kho, v/c phải trả
Chi phí phải trå khác

| $9 / 30 / 2012$ | $1 / 1 / 2012$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| VND |  | VND |
| $\mathbf{1 7 4 , 7 2 8 , 5 7 8 , 3 7 1}$ |  | $\mathbf{1 6 8 , 3 2 9 , 0 2 1 , 9 4 5}$ |
| $30,000,000,000$ |  | $30,000,000,000$ |
| $25,000,000,000$ |  | $25,000,000,000$ |
| $20,000,000,000$ |  | $20,000,000,000$ |
| $14,356,830,730$ |  | $14,356,830,730$ |
| $19,780,000,000$ |  | $19,780,000,000$ |
| $25,000,000,000$ |  | $25,000,000,000$ |
| $40,591,747,641$ |  | $34,192,191,215$ |
|  |  |  |
|  |  | $43,360,310,000$ |
| $\mathbf{4 7 , 0 3 3}, \mathbf{6 8 3}, \mathbf{0 0 0}$ |  | $(27,066,284,793)$ |
| $(25,345,263,247)$ |  |  |
| $\mathbf{1 9 6 , 4 1 6 , 9 9 8 , 1 2 4}$ |  | $\mathbf{1 8 4 , 6 2 3 , 0 4 7 , 1 5 2}$ |


| $9 / 30 / 2012$ | $1 / 1 / 2012$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| VND |  | VND |
| $\mathbf{4 3 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0}$ |  | $43,200,000,000$ |
| $3,833,683,000$ |  | $160.310,000$ |
| $\mathbf{4 7 , 0 3 3 , 6 8 3 , 0 0 0}$ |  | $\mathbf{4 3 , 3 6 0 , 3 1 0 , 0 0 0}$ |



168,305.339

| $254,966,137$ |
| ---: |


| 9/30/2012 | 1/1/2012 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 2,028,811,241 |  |
| 688,776,591 | 395,732,000 |
| 224,079,225 | 656,689,613 |
| 49,535,045 | 494,906,481 |
| 2,991,202,102 | 1,547,328,094 |

## 16. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỌP NGǺN HẠN KHÁC

|  | $\begin{array}{r} 9 / 30 / 2012 \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1 / 1 / 2012 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tài sản thừa chờ xử lý |  |  |
| Kinh phí công đoàn | 849,248,425 | 950,828,019 |
| Bảo hiểm xã hội+ bảo hiểm thất nghiệp+ bảo hiểm y tế | 46,413,887 |  |
| Doanh thu chờ phân bổ |  |  |
| Chi phí lãi vay phải trả |  | 67,904,712 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |  |  |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 236,310,645 | 455,978,125 |
|  | 1,131,972,957 | 1,474,710,856 |
| VAY DȦI HẠN VÀ NỢ DẢI HẠN |  |  |
|  | 9/30/2012 | 1/1/2012 |
|  | VND | VND |
| Vay dài hạn |  |  |
| - Vay ngân hàng | 19,033,998,632 | 23,947,572,390 |
| - Vay dối tuơng khác | 3,950,674,087 |  |
| Nợ dài hạn |  | - |
|  | 22,984,672,719 | 23,947,572,390 |

c) Các giao dịch về vốn vơi các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lọi nhuận

| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Kỳ này | Kỳ trước |
| :--- | :--- | :--- |
| - Vốn góp dầu năm | $340,000,000,000$ | $200,000,000,000$ |
| - Vốn góp tăng trong năm |  | $140,000,000,000$ |
| - Vốn góp giảm trong năm | $340,000,000,000$ | $340,000,000,000$ |

Cổ tức, lội nhuận đã chia

- Cố tưrc, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm 2011
d) Cổ phiếu

| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành |  | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 20,000,000 |
| Số lượng cồ phiếu đã bán ra công chúng |  | 34,000,000 | 34,000,000 |
| - Cô phiếu phồ thông |  | 34,000,000 | 34,000,000 |
| - Cồ phiếu uu đãi |  |  |  |
| Số lượng cổ phiếu được mua lại |  | 23,879 | 23,879 |
| - Cô phiếu phô thông |  | 23,879 | 23,879 |
| - Cổ phiếu uu đãi |  |  |  |
| Số lượng cồ phiếu đang lưu hành | T | 33,976,121 | 33,976,12 1 |
| - Cổ phiếu phổ thông |  | 33,976,121 | 33.976.121 |
| - Cổphiếu uu đãi |  |  |  |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: |  | 10,000 | 10,000 |

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hũu

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hừu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch tỷ giá hối đoán | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỳ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dư đầu năm trước | 200,000,000,000 | 45,847,272,500 | 1,661,313,681 | $(238,790,000)$ | $(59,576,213)$ | 9,300,535,841 | 3,595,025,714 |  | 43,428,966,918 | 303,534,748,441 |
| Lãi trong năm |  |  |  | - |  |  | - |  | 16,112,116,640 | 16,112,116,640 |
| Trái phiếu chuyển đồi | 140,000,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000,000,000 |
| Trich lập các quỹ | - | - | 338,686,319 | - |  |  | (111,269,809 | 238,790,000 | (727,476,319) | (150,000,000) |
| Sử dụng quỹ |  |  |  |  |  |  | (111,269,809) |  |  | $(111,269,809)$ |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - | - |  |  | 65,030,706 |  |  |  |  | 65,030,706 |
| Số dư đầu kỳ | 340,000,000,000 | 45,847,272,500 | 2,000,000,000 | $(238,790,000)$ | 5,454,493 | 9,300,535,841 | 3,483,755,905 | 238,790,000 | 58,813,607,239 | 459,450,625,978 |
| Lãi trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,528,438,536 | 10,528,438,536 |
| Tăng trong năm(*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,902 | 149,902 |
| Giảm trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Trich lập các quỹ |  |  | 817,000,000 |  |  |  |  |  | $(967,000,000)$ | $(150,000,000)$ |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| Số dư cuối kỳ | 340,000,000,000 | 45,847,272,500 | 2,817,000,000 | $(238,790,000)$ | 5,454,493 | 9,300,535,841 | 3,483,755,905 | 238,790,000 | 68,375,195,677 | 469,829,214,416 |

(*) Chi nhánh Miển Băc

Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Cộng

20 . GIȦ VÓN HÀNG BÁN

Giá vốn của hàng bán
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Cộng
21 . DOANH THU HOẠT ĐỌNG TẢI CHÍNH

Lãi tiền gừi, tiền cho vay
Lơi nhuận được chia từ các CT con
Cổ tức, lợi nhuận được chia
Lãi kinh doanh chứng khoán
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Hoàn nhập dự phòng các khoản ĐT tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng

| VND | VND |
| :---: | :---: |
| 3,071,316,810 |  |
| 37,029,272,903 | 22,992,622,802 |
| 40,100,589,713 | 22,992,622,802 |

Quý III/ 2012
Quý III/ 2011

| VND |  |  |
| ---: | :--- | ---: |
|  |  |  |
| $34,116,296,801$ |  |  |
| $\mathbf{3 7 , 9 3 6 , 5 8 3 , 5 0 1}$ |  | $21,953,779,744$ |

Quý III/ 2011

| VND | VND |
| ---: | ---: |
|  |  |

62,660
18,684.395

14,605,086,465 $17,655,233,075$

Lãi tiền vay

| VND | VND |
| ---: | ---: |
| $1,470,788$ | $1,662,388,950$ |
| $3,000,000,000$ |  |

Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
Lỗ kinh doanh chứng khoán
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
1,641,520
6,482,041
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Dưr phòng giảm giá các khoản đầu tur
Chi phí tài chính khác

## Cộng

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

## Cộng

24 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIÉU
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cồ phần phổ thông của
Công ty dược thực hiện dựa trên các số liệu sau
Quý III/ 2012
Quý III/ 2011
$\frac{\mathrm{VND}}{1,564,538,719}$\cline { }
Lợi nhuận thuần sau thuế
Trừ :

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi

Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phồ thông lưu hành bình quân trong kỳ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
$1,564,538,719$

$33,976,121$ | $2,800,294,175$ |
| ---: |



