## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018
Ngày 31 tháng 03 năm 2018

# Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 

THÔNG TIN CHUNG

## công TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ("Công ty") được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng kỷ Kinh doanh số 0103014996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13 tháng 12 năm 2006, Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số $36 /$ UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp tại ngày 25 tháng 12 nǎm 2006 và các giấy phép điều chỉnh sau:

| Giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh điều chỉnh só | Ngày | Nội dung thay đời |
| :---: | :---: | :---: |
| 36/UBCK-GPHĐKD | 25/12/2006 | Cấp phép lần đầu |
| 67/UBCK-GP | 24/08/2007 | Thay đổi vốn điều lệ từ 43.000.000.000 VND lên 86.000.000.000 VND |
| 92/UBCK-GPĐCCTCK | 05/12/2007 | Thay đổi vốn điều lệ từ 86.000.000.000 VND lên 430.000 .000 .000 VND |
| 115/GPĐC-UBCK | 03/12/2012 | Thay đôi đia chì trụ sở chinh |
| 38/GPĐC-UBCK | 27/08/2015 | Thay đổi vốn điều lệ từ 430.000.000.000 VND lên 476.438.880.000 VND |
| 32/GPĐC-UBCK | 05/09/2016 | Thay đổi vốn điểu lệ từ 476.438.880.000 VND lên 520.005.060.000 VND |
| 44/GPĐC-UBCK | 12/12/2016 | Thay đổi vốn điều lệ từ 520.005.060.000 VND lên 534.295.060.000 VND |
| 42/GPĐC-UBCK | 29/08/2017 | Thay đổi vốn điều lệ từ 534.295.060.000 VND lên 578.710.410.000 VND |

Hoạt động chinh trong năm của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính tại số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội và một chi nhánh (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại ngày 31 tháng 03 năm 2018.

## Những đặc điểm chính vể hoạt động của Công ty

Quy mô vốn
Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, tổng vốn điều lệ của Nhóm Công ty là 578.710.410.000 VND, vốn chủ sở hữu là 819.259.180.797 VND và tổng tài sản là 2.146.089.147.568 VND.

Mục tiêu đẩu tư
Công ty hoạt động với mục tiêu là đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đem lại lợi ich cho khách hàng, các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty.

## Hạn chế đả̉u tư

Công ty tuân thủ quy định hạn chế đầu tư theo Điều 44, Thông tư số $210 / 2012 /$ TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TTBTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số $210 / 2012 /$ TT-BTC.

# Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)

## HỘ ĐÓNG QUẢN TR!

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm và cho đến thởi điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này như sau:

| Họ tên | Chức vu | Ngày bổ nhiệm |
| :---: | :---: | :---: |
| Ông Nguyễn Trung Hà | Chủ tich | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Bà Đinh Thi Hoa | Phó Chủ tịch | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Ông Nguyễn Nam Sơn | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Bà Nguyển Thanh Thảo | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Ong Phạm Ngọc Quỳnh | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Bà Bùi Thị Kim Oanh | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Ong Phan Thanh Diện | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |

## BAN KIÉM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và cho đến thởi điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này như sau:

| Ho tên | Chức vu | Ngày bổ nhiệm |
| :---: | :---: | :---: |
| Ông Đỗ Việt Hùng | Trưởng ban | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Bà Trần Thị Hồng Nhung | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |
| Bà Văn Thị Lan Hưong | Thành viên | Ngày 1 tháng 4 năm 2014 |

## TONG GIÁM ĐỚC

Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này là bà Nguyễn Thanh Thảo, bổ nhiệm ngày 8 tháng 3 năm 2013.

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẠTT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này là ông Nguyễn Trung Hà, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Bà Nguyễn Thanh Thảo được ông Nguyễn Trung Hà ủy quyền ký báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 theo giấy ủy quyền số 03-13/UQ-HĐQT ngày 5 tháng 4 năm 2013.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018.

## TRÁCH NHIỆM CỦA TƠNG GIÁM ĐÓC ĐỚ VỚI BÁO CÁO TÀl CHÍNH HỢP NHÁT

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng kỳ kế toán của Công ty và công ty con phản ánh trung thực và hơp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất của Công ty và công ty con trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Tổng Giám đốc cần phải:

- Iựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dưng các chính sách này một cách nhất quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty và công ty con có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực nảy đã được trình bày và giải thich trong báo cáo tài chính hợp nhất; và

THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo)
p lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty và công ty con sẽ tiếp tục hoạt động.

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được đăng ký. Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và công ty con và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Tổng Giám đốc Công ty cam kết đả tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 kèm theo.

## CÔNG BÓ CỦA TÓNG GIÁM ĐÓC

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tải chính hợp nhất của Công ty và công ty con tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 , kết quả hoạt động hợp nhất, tỉnh hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và tình hỉnh biến động vốn chủ sở hựu hợp nhất cho kỷ kế toán kết thúc cùng ngày phủ hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nan hooan va cácegnd định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.


Ba Nguyễn Thanh Thảo
Tổng Giám đốc

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2018

| Mã số | CHI TIÊU | Thuyết minh | Ngày 31 tháng 03 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | A. TÀl SẢN NGÁN HẠN |  | 2.125.013.820.581 | 1.591.655.614.846 |
| 110 | I. Tài sản tài chính |  | 2.123.153.746.985 | 1.590.840.009.021 |
| 111 | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5 | 56.751.397.864 | 10.988.468.334 |
| 111.1 | 1.1 Tiền |  | 51.751.397.864 | 10.988.468.334 |
| 111.2 | 1.2 Các khoản tương đương tiển |  | 5.000.000.000 |  |
| 112 | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lăi/lõ | 7.1 | 414.776.328.791 | 416.509.148.740 |
| 113 | 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 7.3 | 1.388.580.000.000 | 926.550.000.000 |
| 114 | 4. Các khoản cho vay | 7.4 | 140.309.938.237 | 155.698 .810 .546 |
| 115 | 5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 7.2 | 12.058.258.872 | 12.058.258.872 |
| 116 | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 7.5 | (2.934.808.718) | (2.934.808.718) |
| 117 | 7. Các khoản phải thu | 8 | 49.923.075.716 | 36.763 .989 .867 |
| 117.1 | 7.1 Phải thu bán các tài sản tài chính |  | 1.833.196.000 | 485.000 .000 |
| 117.2 | 7.2 Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính |  | 48.089.879.716 | 36.278.989.867 |
| 117.4 | 7.2.1 Dự thu cổ tực, tiển lãi chưa đến ngày nhạan |  | 48.089.879.716 | 36.278.989.867 |
| 118 | 8. Trả trước cho ngưởi bán | 9 | 60.035.200.000 | 20.537.608.605 |
| 119 | 9. Phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp | 10 | 3.631 .814 .248 | 14.570.616.588 |
| 122 | 10. Các khoản phải thu khác | 11 | 22.541 .975 | 97.916 .187 |
| 130 | II. Tài sản ngắn hạn khác |  | 1.860.073.596 | 815.605.825 |
| 131 | 1. Tạm ứng |  | 508.538.462 | 23.688.462 |
| 133 | 2. Chi phí trả trước ngắn hạn | 12 | 1.351.535.134 | 791.917 .363 |
| 134 | 3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 15 | - | - |
| 200 | B. TÀI SȦN DÀI HẠN |  | 21.075.326.987 | 21.417.789.049 |
| 220 | I. Tài sản cố định |  | 7.257.018.459 | 7.867.286.360 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 13 | 3.800.355.086 | 4.133.054.866 |
| 222 | 1.1 Nguyên giá |  | 18.601.562.857 | 18.601.562.857 |
| 223a | 1.2 Giá trị hao mòn lüy kế |  | (14.801.207.771) | (14.468.507.991) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 14 | 3.456.663.373 | 3.734.231.494 |
| 228 | 2.1 Nguyên giá |  | 12.133.276.309 | 12.133.276.309 |
| 229a | 2.2 Giá trị hao mòn Iũy kế |  | (8.676.612.936) | (8.399.044.815) |
| 250 | II. Tài sản dài hạn khác |  | 13.818.308.528 | 13.550.502.689 |
| 251 | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 15 | 1.082.879.432 | 1.085.753.762 |
| 252 | 2. Chi phí trả trước dài hạn | 12 | 1.481.111.619 | 838.611 .169 |
| 253 | 3. Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại | 16 | 2.136.564.460 | 2.136 .564 .460 |
| 254 | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 17 | 4.486.607.812 | 4.271 .381 .518 |
| 256 | 5. Lợi thế thương mai | 18 | 4.631.145.205 | 5.218 .191 .780 |
| 270 | TOUNG CỘNG TÀI SẢN |  | 2.146.089.147.568 | 1.613.073.403.895 |

BÁO CÁO TìnH HìnH TÀl CHínH HợP NHÅT (tiếp theo)
B01-CTCK/HN
ngày 31 tháng 03 năm 2018

| Mã số | CHI TIÊU | Thuyết minh | Ngày 31 tháng 03 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ |  | 1.326.829.966.771 | 867.952.367.874 |
| 310 | I. Nợ phải trả ngắn hạn |  | 1.313.934.599.509 | 855.525.038.547 |
| 311 | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 21 | 1.281.130.000.000 | 802.221.000.000 |
| 312 | 1.1 Vay ngắn hạn |  | 1.281.130.000.000 | 802.221.000.000 |
| 318 | 2. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 19 | 255.828.214 | 307.025.126 |
| 320 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn | 20 | 2.053.271.366 | 2.666.634.224 |
| 321 | 4. Ngưới mua trả tiền trước ngắn hạn | 23 | - |  |
| 322 | 5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 22 | 14.532.208.452 | 25.554.507.355 |
| 323 | 6. Phải trả người lao động |  | 3.998 .842 .983 | 13.881.878.355 |
| 325 | 7. Chi phi phải trả ngắn hạn | 24 | 4.931.193.108 | 3.860.739.445 |
| 329 | 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 25 | 1.424.381.796 | 1.424.381.796 |
| 331 | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 26 | 5.608 .873 .590 | 5.608 .873 .590 |
| 340 | II. Nọ phải trả dài hạn |  | 12.895.367.262 | 12.427.329.327 |
| 356 | 1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 16 | 12.895.367.262 | 12.427.329.327 |
| 400 | D. VƠN CHỦ SỚ HỮU |  | 819.259.180.797 | 745.121.036.021 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hựu |  | 819.259.180.797 | 745.121.036.021 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |  | 561.887.085.800 | 546.068 .600 .800 |
| 411.1 | 1.1 Vốn góp của chủ sở hữu |  | 578.710 .410 .000 | 578.710 .410 .000 |
| 411.1 a | Cổ phiếu phổ thông |  | 578.710 .410 .000 | 578.710.410.000 |
| 411.2 | 1.2 Thặng dư vốn cổ phần |  | 6.593.825.452 | 1.089.741.383 |
| 411.5 | 1.3 Cổ phiếu quỹ |  | (23.417.149.652) | (33.731.550.583) |
| 414 | 2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điểu lệ |  | 7.866.772.189 | 7.866.772.189 |
| 415 | 3. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ |  | 30.803.482.189 | 30.803.482.189 |
| 417 | 4. Lợi nhuận chưa phân phối | 27.2 | 218.281.171.519 | 159.989.687.941 |
| 417.1 | 4.1 Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện |  | 207.838.139.780 | 103.495.090.632 |
| 417.2 | 4.2 Lợi nhuận chưa thực hiện |  | 10.443.031.739 | 56.494.597.309 |
| 418 | 5. Lợi ich cổ đông không kiểm soát | 28 | 420.669.100 | 392.492 .902 |
| 440 | TÓNG CỘNG NƠ' PHẢl TRẢ VÀ VÓN chư sớ HỮU |  | 2.146.089.147.568 | 1.613.073.403.895 |

## CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TìNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

| Mă số | CHI TIÊU | Thuyết minh | Ngày 31 tháng 03 <br> năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | A. TÀı SẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (CTCK) VÀ TÀI SÅN QUẢN LÝ THEO CAM KÉT |  |  |  |
| 004 | 1. Nọ khó đòi đã xử lý | 29.1 | 38.032.022.388 | 38.032.022.388 |
| 005 | 2. Ngoại tệ các loại | 29.2 | 14.807 .086 | 2.691.216.466 |
| 006 | 3. Cổ phiếu đang lưu hành (*) | 29.3 | 55.045 .041 | 53.800 .291 |
| 007 | 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 29.4 | 2.826 .000 | 4.070 .750 |
| 008 | 5. Tài sản tài chính niêm yếtđăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chưng khoán của CTCK (VND) | 29.5 | 161.479.280.000 | 167.198.500.000 |
| 009 | 6. Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và chưa giao dịch của CTCK (VND) | 29.6 | 4.851.670.000 | 34.002.530.000 |
| 010 | 7. Tài sản tài chinh chờ về của CTCK (VND) | 29.7 | 32.000 .000 .000 | 1.000.000.000 |
| 012 | 8. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán của CTCK (VND) | 29.8 | 9.198 .700 .000 | 9.198.700.000 |
| 013 | 9. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK (VND) | 29.9 | 126.620.000 | 400.000 .000 |

(*) Số dư các tài khoản này thể hiện sốlượng chứng khoán.

CÁC CHỉ TIÊU NGOÀı BÁO CÁO TìNH HìNH TÀı CHÍNH HỢP NHÂT (tiép theo)

| Mã số | CHI TIÊU | Thuyết minh | Ngày 31 tháng 03 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÊ TÀI SẢN QUẢN LY̌ CAM KÊT VỚI KHÁCH HÀNG |  |  |  |
| 021 | 1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán của Nhà đầu tư | 29.10 | 972.582 .840 .000 | 979.097.190.000 |
| 021.1 | a. Tài sản tài chính giao dich tự do chuyển nhượng |  | 883.575 .040 .000 | 884.137.090.000 |
| 021.2 | b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhương |  | 1.505.000.000 | 3.230.500.000 |
| 021.3 | c. Tài sản tài chinh giao dịch cẩm cố |  | 79.200.000.000 | 79.200.000.000 |
| 021.4 | d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ |  | - | - |
| 021.5 | e. Tài sản tài chinh chờ thanh toán |  | 8.302.800.000 | 12.529.600.000 |
| 022 | 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và chưa giao dịch của Nhà đầu tư | 29.11 | 37.003.990.000 | 34.985 .650 .000 |
| 022.1 | a. Tài sản tài chinh đãlưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng |  | 37.003.990.000 | 34.985 .650 .000 |
| 023 | 3. Tài sản tải chính chờ về của Nhà đầu tư | 29.12 | 5.682 .700 .000 | 29.631.200.000 |
| 025 | 4. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư | 29.13 | 2.218.320.000 | 405.020 .000 |

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
BÁO CÁO TiNH Hinh TẢl CHíNH HỢP NHÂT (tiếp theo)
B01-CTCK/HN ngày 31 tháng 03 năm 2018

CÁC CHỉ TıÊU NGOÀı BÁO CÁO TìNH HìNH TÀı CHÍNH HỢP NHÂT (tiếp theo)


Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2018
cho kỳ báo cáo quý 1 năm 2018 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

| Mã số | CHİ TIÊU | Thuyết minh | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 <br> VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG |  |  |  |
| 01 | 1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lăi/Iỗ (FVTPL) |  | 90.220.927.031 | 83.592.022.796 |
| 01.1 | 1.1 Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL | 30.1 | 61.729.337.398 | 33.230.421.410 |
| 01.2 | 1.2 Chênh lệch tăng vể đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL | 30.2 | 27.421.181.633 | 48.301.650.936 |
| 01.3 | 1.3 Cổ tức, tiển lẫi phát sinh từ tài sản tài chinh FVTPL | 30.3 | 1.070.408.000 | 2.059.950.450 |
| 02 | 2. Lả̉i từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 30.3 | 20.574.316.617 | 15.115.531.114 |
| 03 | 3. Lẳi từ các khoản cho vay và phải thu | 30.3 | 4.046.765.550 | 2.746.952.933 |
| 06 | 4. Doanh thu nghiệp vụ mời giới chứng khoán |  | 4.039.319.762 | 1.661.033.138 |
| 08 | 5. Doanh thu nghiệp vư tư vấn đầu tư chứng khoán |  |  |  |
| 09 | 6. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán |  | 122.909.357 | 112.161.469 |
| 10 | 7. Doanh thu hoạt đọnng tư vấn tài chính |  | 4.418.181.818 |  |
| 11 | 8. Thu nhập hoạt động khác | 35 | 2.657.387.042 | 399.533.855 |
| 20 | Cộng doanh thu hoạt động |  | 126.079.807.177 | 103.627.235.305 |
|  | II. CHI PHİ HOẠT ĐỘNG |  |  |  |
| 21 | 1. Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lăil/ỗ (FVTPL) |  | (26.270.913.620) | (21.624.125.148) |
| 21.1 | 1.1 Lổ bán các tài sản tài chính FVTPL | 30.1 | (2.955.597.577) | (16.760.454.636) |
| 21.2 | 1.2 Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL | 30.2 | (23.280.991.959) | (4.765.307.825) |
| 21.3 | 1.3 Chi phí giao dich mua các tài sản tài chính FVTPL |  | (34.324.084) | (98.362.687) |
| 24 | 2. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lỷ tổn thất các khoản phải thu khó đòi, Iỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phi đi vay của các khoản cho vay |  | (2.507.916.968) | (985.661.967) |
| 26 | 3. Chi phi hoạt đọng tư doanh |  | (1.045.305.775) | (861.735.675) |
| 27 | 4. Chi phi nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 33 | (3.150.921.804) | (2.371.139.956) |
| 29 | 5. Chi phi nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán |  |  |  |
| 30 | 6. Chi phi nghiệp vụ lưu ký chứng khoán |  | (84.140.574) | (111.899.119) |
| 31 | 7. Chi phi hoạt động tư vấn tài chính | 33 | (1.797.971.442) | (1.504.093.970) |
| 32 | 8. Chi phi hoạt động khác |  | (1.007.057.293) | (913.286.187) |
| 40 | Cộng chi phí hoạt động |  | (35.864.227.476) | (28.371.942.022) |


| Mä số | CHI TIÊU | Thuyết minh | Cho kỳ kế toán ba tháng két thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng két thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | III. DOANH THU HOAT ĐỘNG TÀl CHíNH |  |  |  |
| 41 | 1. Chênh lệch lã̃i tỷ giá hối đoái đã̃ và chưa thưc hiên |  | 583.938 | 4.103.731 |
| 42 | 2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định |  | 175.413 .068 | 322.273.108 |
| 50 | Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 32 | 175.997.006 | 326.376.839 |
|  | IV. CHI PHİ TÀ̇ CHINH |  |  |  |
| 51 | 1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thưc hiẹn |  | 500.000 | (3.775.780) |
| 52 | 2. Chi phi lãa vay |  | (13.296.335.761) | (9.743.269.206) |
| 60 | Cộng chi phí tài chính | 34 | (13.296.835.761) | (9.747.044.986) |
| 62 | V. CHI PHİ QUÅN LÝ | 36 | (4.766.006.563) | (4.700.140.659) |
| 70 | VI. KÉT QUẢ HOẠT ĐộNG |  | 72.328.734.383 | 61.134.484.477 |
|  | VII. THU NHÂP KHÁC VÀ CHI PHİ KHÁC |  |  |  |
| 71 | 1. Thu nhạp khác |  |  | 123.600 |
| 72 | 2. Chi phi khác |  | (17) | (1) |
| 80 | Cộng kết quả hoạt động khác | 35 | (17) | 123.599 |
| 90 | VIII. TÓNG LỢI NHUẬN KÉ TOÁN TRƯỚC THUÉ |  | 72.328.734.366 | 61.134.608.076 |
| 91 | 1. Lợi nhuận đả thực hiện |  | 68.188.544.692 | 29.484.842.197 |
| 92 | 2. Lợi nhuận chưa thực hiện |  | 4.140.189.674 | 31.649.765.879 |
| 100 | IX. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIẸP (TNDN) | 37 | (14.009.074.590) | (8.500.900.511) |
| 100.1 | 1. Chi phi thuế TNDN hiện hành | 37.2 | (13.541.036.655) | (8.500.900.511) |
| 100.2 | 2. Chi phi thuế TNDN hoãn lạ | 37.3 | (468.037.935) |  |
| 200 | X. LỢI NHUẬN KÉ TOÁN SAU THUÉ TNDN |  | 58.319.659.776 | 52.633.707.564 |
| 201 | 1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ chủ sở hữu |  | 58.291.483.578 | 52.632.056.576 |
| 203 | 2. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ich của cổ đông không kiểm soát |  | 28.176.198 | 1.650 .988 |



Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2018

| Mã số | CHİ TIÊU | Thuyết minh | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | I. LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH |  |  |  |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước Thuế TNDN |  | 72.328.734.366 | 61.134.608.076 |
| 02 | 2. Điều chỉnh cho các khoản |  | (33.596.229.479) | (25.542.739.076) |
| 03 | - Khấu hao TSCĐ |  | 1.197.314.476 | 1.145.105.513 |
| 06 | - Chi phi lãi vay | 34 | 13.296.335.761 | 9.743.269.206 |
| 07 | - Lã̉i từ hoal đọng đầu tư |  |  |  |
| 08 | - Dự thu tiển lấi |  | (48.089.879.716) | (36.431.113.796) |
| 10 | 3. Tăng các chi phí phi tiền tệ |  | 23.280.991.959 | 4.104.108.892 |
| 11 13 | - Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãil/ỗ FVTPL <br> - Lỗ suy giảm giá trị các khoản cho vay |  | 23.280.991.959 | $\begin{aligned} & 4.765 .307 .825 \\ & (661.198 .933) \end{aligned}$ |
| 14 | - Lỗ suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính AFS |  |  |  |
| 18 | 4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ |  | (36.687.240.340) | (48.301.650.936) |
| 19 | - Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lổ FVTPL |  | (27.421.181.633) | (48.301.650.936) |
| 21 | - Lâi khàc |  | (9.266.058.707) |  |
| 30 | 5. Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đồi vốn lưu động |  | (483.556.870.682) | (348.651.179.896) |
| 31 | - Giảm/(tăng) tài sản tài chính FVTPL |  | 42.281.009.623 | 32.102.393.046 |
| 32 | - Tăng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM |  | (462.030.000.000) | (305.550.000.000) |
| 33 | - Tăng các khoản cho vay |  | 15.388.872.309 | (12.240.771.820) |
| 34 | - Tăng tài sản sản tài chính sẵn sàng để bán AFS |  | (36.408.000.000) |  |
| 35 | - Giảm/(tăng) phải thu bán các tài sản tà chính |  | (1.348.196.000) | (17.322.910.500) |
| 36 | - Giảm phải thu và dự thu cổ tức, tiền lăi các tài sản tài chính |  | 36.278.989.867 | 21.651.282.243 |
| 37 | - (Tăng)/giảm phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp |  | (10.938.802.340) | (420.667.288) |
| 39 | - Giảm/(tăng) các khoản phải thu khác |  | (39.422.217.183) | (258.570.718) |
| 40 | - Giảm/(tăng) các tài sản khác |  | (700.076.294) | (216.859.847) |
| 41 | - (Giảm)/tǎng chi phi phải trả (không bao gồm chi phi lăi vay) |  |  |  |
| 42 | - Tăng chi phí trả trước |  | (1.202.118.221) | (175.023.127) |
| 43 | - Thuế TNDN đả nộp | 22 | (20.744.688.457) | (9.544.912.358) |
| 44 | - Lải vay đả trả |  | (12.225.882.098) | (9.578.405.946) |
| 45 | - (Giảm)/tăng phải trả cho người bán |  | (613.362.858) | (56.259.605.518) |
| 47 | - Tăng/(giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (không bao gồm thuế TNDN đã nộp) |  | (3.818.647.101) |  |
| 48 | - Tǎng/(giảm) phải trả người lao động |  | (9.883.035.428) | (6.038.552.042) |
| 50 | - Tăng phải trả, phải nộp khác |  | (51.195.512) | 171.188.733 |
| 51 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |  | 2.874.330 | 17.820.920.000 |
| 52 | - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |
| 60 | Tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh |  | (458.230.614.176) | (357.256.852.940) |


| Mă số | CHİ TIÊU | Thuyết minh | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ ké toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | II. LƯU CHUYÉN TIÈN TỬ HOAT ĐỘNG ĐÂU TƯ |  |  |  |
| 61 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư và các tài sản khác | 13,14 |  | (30.655.000) |
| 62 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tà sản cố định, bất động sản đẩu tư và các tài sản khác |  |  |  |
| 70 | Tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư |  |  | (30.655.000) |
|  | III. LƯU CHUYÉN TIĖN TỬ HOATT ĐỌNG TÀI CHINNH |  |  |  |
| 71 | Tiền thu từ phát hành cở phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hựu |  | 15.818.485.000 |  |
| 73 | Tiền vay gốc | 21 | 1.709.340.000.000 | 1.211.142.230.803 |
| 74 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 21 | (1.230.431.000.000) | (841.235.230.803) |
| 76 | Cổ tức, lợ nhuạn đã trả cho chủ sở hữu |  |  |  |
| 80 | Tiền thuần từ hoạt động tài chính |  | 494.727.485.000 | 369.907.000.000 |
| 90 | GIȦM TIĖN THUÂN TRONG NĂM |  | 36.496.870.824 | 12.619.492.060 |
| 101 | TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIĖN ĐÂU NĂM | 5 | 10.988.468.334 | 17.506.961.706 |
| 101.1 | Tiền |  | 10.988.468.334 | 16.506.961.706 |
| 101.2 | Các khoản tương đ̛ương tiền |  |  | 1.000.000.000 |
| 103 | TIÈN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIEN CUÓI NĂM | 5 | 47.485.339.158 | 30.126.453.766 |
| 103.1 | Tiền |  | 42.485.339.158 | 28.626.453.766 |
| 103.2 | Các khoản tương đương tiền |  | 5.000 .000 .000 | 1.500.000.000 |

PHÂN LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
BÁO CÁO TİNH HİNH BIÉN ĐỌNG VƠN CHỦ SỞ HỮU HỢP NHÁT Cho kỳ kế toán kết thủc ngày 31 tháng 03 năm 2018


## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHÂT
vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày

## 1. THÔNG TIN DOANH NGHIẸP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt ("Công ty") được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103014996 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13 tháng 12 năm 2006, Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 36/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp tại ngày 25 tháng 12 năm 2006 và các văn bản sửa đổi khác.

| Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh số | Ngày | Nội dung thay đổi |
| :---: | :---: | :---: |
| 36/UBCK-GPHĐKD | 25/12/2006 | Cấp phép lần đầu |
| 67/UBCK-GP | 24/08/2007 | Thay đổi vốn điều lệ từ 43.000.000.000 VND lên 86.000.000.000 VND |
| 92/UBCK-GPĐCCTCK | 05/12/2007 | Thay đổi vốn điều lệ từ 86.000.000.000 VND lên 430.000.000.000 VND |
| 115/GPĐC-UBCK | 03/12/2012 | Thay đổi địa chì trụ sở chính |
| 38/GPĐC-UBCK | 27/08/2015 | Thay đổi vốn điều lệ từ 430.000.000.000 VND lên 476.438.880.000 VND |
| 32/GPĐC-UBCK | 05/09/2016 | Thay đổi vốn điều lệ từ 476.438.880.000 VND lên 520.005.060.000 VND |
| 44/GPĐC-UBCK | 12/12/2016 | Thay đổi vốn điều lệ từ 520.005.060.000 VND lên 534.295.060.000 VND |
| 42/GPĐC-UBCK | 29/08/2017 | Thay đổi vốn điều lệ từ 534.295.060.000 VND lên 578.710.410.000 VND |

Hoạt động chînh trong năm của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lănh phát hành chứng khoản, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và giao dich ký quỹ chứng khoán.

Công ty có trụ sở chính tại số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội và một chi nhánh (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại ngày 31 tháng 3 năm 2018.

Số lượng nhân viên của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2018 là: 67 người (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 67 người).

## Những đọ̆c điểm chính về hoạt động của Nhóm Công ty

Quy mô vốn
Theo báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 3 năm 2018, tổng vốn điều lệ của Nhóm Công ty là 578.710.410.000 VND, vốn chủ sở hựu là 819.259.180.797 VND và tổng tài sản là 2.146.089.147.568 VND.

Mục tiêu đầu tư
Nhóm Công ty hoạt động với mục tiêu là đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, đem lại lợi ich cho khách hàng, các nhà đầu tư và cổ đông của Nhóm Công ty.

## 1. THÔNG TIN DOANH NGHIẸP (tiếp theo)

Hạn chế đầu tư

Công ty tuân thủ quy định tại Điều 44, Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, Thông tư số 07/2016/TTBTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 sửa đổi bố sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TTBTC và các quy định hiện hành về hạn chế đầu tư. Một số khoản mục hạn chế đầu tư theo các quy định hiện hành như sau:

- Công ty chứng khoán không được mua, góp vốn mua bất động sản trừ trường hợp để sử dụng làm trụ sở chinh, chi nhánh, phòng giao dịch phục vư trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.
- Công ty chứng khoán mua, đầu tư vào bất động sản và tài sản cố định theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định và bất động sản không được vượt quá năm mươi phần trăm (50\%) giá trị tổng tài sản của công ty chứng khoán.
- Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán không được vượt quá $70 \%$ vốn chủ sở hữu. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vư tự doanh chứng khoán được phép mua bán lại trái phiếu niêm yết theo quy định có liên quan về mua bán lại trái phiếu chính phủ.
- Công ty chứng khoán không được trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện các nghiệp vụ sau: Đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hựu trên năm mươi phần trăm $(50 \%)$ vốn điều lệ của công ty chứng khoán, trử trường hợp mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của khách hàng; Cùng với người có liên quan đầu tư từ năm phẩn trăm (5\%) trở lên vốn điểu lệ của công ty chứng khoán khác; Đầu tư quá hai mươi phần trăm $(20 \%)$ tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức niêm yết; Đầu tư quá $15 \%$ tổng số cổ phiếu, chửng chỉ quỹ đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ quỹ thành viên, quỹ hoán đổi danh mục và quỹ mở; Đầu tư hoặc góp vốn quá $15 \%$ trên tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc dự án kinh doanh; Đầu tư hoặc góp vốn quá $15 \%$ vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh; Đầu tư quá $70 \%$ vốn chủ sở hựu vào cổ phiếu, phần vốn góp và đự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá $20 \%$ vốn chủ sở hứu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.


## Công ty con

Công ty có một công ty con là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt, là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005793 ngày 26 tháng 12 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty được cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ lần đầu số 15/UBCKGPHĐQLQ ngày 28 tháng 12 năm 2006 và giấy phép điều chỉnh gần nhất số $21 / G P Đ C-U B C K$ ngày 1 tháng 9 năm 2015 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty con có trụ sở tại lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, số 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam.

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018, Công ty nắm $99,20 \%$ phần vốn chủ sở hữu và $99,20 \%$ quyền biểu quyết trong công ty con này (ngày 31 tháng 12 năm 2017: 99,20\%).

## 2. CƠ SỞ TRİNH BÀY

### 2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty được trình bày bẳng đồng Việt Nam ("đồng" hay "VND") phủ hợp với Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán được quy định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư số 210/2014/TT-BTC, Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn chế độ tài chinn đối với công ty chứng khoán, công ty quản ly quỹ và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam khác do Bộ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đơt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 5).


### 2.2 Hinh thửc sổ kế toán áp dụng

Hinh thức sổ kế toán áp dụng được đăng kỷ của Nhóm Công ty là Nhật kỷ chung.

### 2.3 Kỳ kế toán năm

Ky kế toán năm của Nhóm Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.
Công ty cűng lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 hàng năm và báo cáo tài chính hợp nhất quý cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc lần lượt tại ngày 31 tháng 3,30 tháng 6,30 tháng 9 và 31 tháng 12 hàng năm.

### 2.4 Báo cáo tài chính hợp nhất giựa niên độ

Công ty thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 để nộp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của Thông tư số 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 10 năm 2015.

### 2.5 Cơ sở hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và công ty con cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Công ty nắm quyền kiểm soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Công ty chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con.
Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho củng một kỳ kế toán và được áp dưng các chính sách kế toàn một cách thống nhất.
Số dư các tài khoản trên báo cáo tình hình tài chính giữa các đơn vi trong cùng tập đoàn, các khoản thu nhập và chi phí, các khoản lã̉i hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ hoàn toàn.
Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát là phần lọ̣i ich trong lẫi, hoặc lỗ, và trong tài sản thuần của công ty con không được nắm giử bởi Công ty và được trinh bày riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất và được trình bày riêng biệt với phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của công ty mệ trong phần vốn chủ sở hữu trên báo cáo tình hình tài chính hợp nhất.

## 2. CƠ SỜ TRİNH BÀY (tiếp theo)

## 2.6 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Nhóm Công ty là VND.

## 3. TUYÊN BƠ VĖ VIẸC TUÂN THỦ CHUÂN MỰC KÉ TOÁN VÀ CHÉ ĐỌ́ KÉ TOÁN VIẸT NAM

Tổng giám đốc Công ty cam kết đả lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo Chuẩn mực Kế toán và Chế đọ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, báo cáo kết quả hoat động hợp nhất, báo cáo lưu chuyê̂n tiền tệ hợp nhất, báo cáo tinh hình biến động vốn chủ sở hựu hợp nhất và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp được trình bày kèm theo và việc sử dụng báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục, nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tinh hinh tài chinh hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất, lưu chuyển tiển tệ hợp nhất và biến động vốn chủ sở hựu hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng râi ở các nước và lănh thổ khác ngoài Việt Nam.

## 4. TÓM TÂT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

### 4.1 Thay đổi trong các chính sách kế toán

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đả thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ("Luât Kế toán $2015^{\prime \prime}$ ). Luật Kế toán 2015 đưa ra quy định về việc áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lỳ đối với một số loại tài sản và nợ phải trả mà giá trị của chúng biến động thươnng xuyên theo giá thị trường và có thể xác định một cách đáng tin cậy. Luật Kế toán 2015 có hiệu lực từ ngảy 1 tháng 1 năm 2017.
Theo đó, một số tài sản tài chính được ghi nhận như sau:

- Tài sản tài chính ghi nhân thông qua lãii/lỗ (FVTPL): được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đẩu, các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận theo giá trị hợp lỳ. Mọi khoản chênh lệch (lái hoặc lỗ) phát sinh từ việc thay đổi giá trị do đánh giá lại các tài sản tài chinh FVTPL được ghi nhận vào báo cáo kêt quả hoạt động hợp nhất.
- Các tài sản tài chính sã̃n sàng để bán (AFS): được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đẩu, các tài sản tài chính AFS được ghi nhận theo giá trị hợp lý. Chênh lệch phát sinh tự thay đổi giá trị do đánh giá lại các tải sản tài chính AFS (thu nhập toàn diện khác) được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu - chỉ tiêu "Chênh lệch đảnh giá tài sản theo giá trị hợp lý" của báo cáo tinh hình tài chính hợp nhất và báo cáo tình biến động vốn chủ sở hựu hợp nhất, ngoại trừ các khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản tài chính AFS được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.
Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán giá trị hợp lỳ trên cơ sở phi hồi tố theo Luật Kế toán 2015.


### 4.2 Tiển và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng của công ty chửng khoán, các khoản đẩu tư ngắn han có thời hạn thu hồi không quá ba tháng kể tự ngày mua, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiểu rửi ro trong chuyển đồi thành tiền.
Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán và tiền gửi của tổ chức phát hành được phản ánh tại các chỉ tiêu ngoải báo cáo tinh hình tài chính hợp nhát.

## 4. TÓM TÃT CÁC CHính SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.3 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua läil/ỗ (FVTPL)

Các tài sản tài chính FVTPL là tài sản tài chính thỏa măn mồt trong các điều kiện sau:
a) Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm nắm giự để kinh doanh. Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh, nếu:

- Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại/mua lại trong thời gian ngắn;
- Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhẳm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc
- Công cụ tài chính phái sinh (ngoai trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác đỉnh là một hợp đồng bảo lảnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngửa rủi ro hiệu quả).
b) Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính xác định sẽ̃ được trình bày hợp lý hơn nếu phân loại vào tài sản tài chính FVTPL vì một trong các lý do sau đây:
- Việc phân loại vào tài sản tài chính FVTPL loại trừ hoặc làm giảm đáng kể sự không thống nhất trong ghi nhận hoặc xảc định giá trị tài sản tài chinh theo các cơ sở khác nhau.
- Tài sản tài chính thuộc một nhóm các tài sản tài chính được quản lỷ và kết quả quản lý được đánh giá dựa trên cơ sở giá trị đồng thời phù hợp với chính sách quản lý rủi ro hoặc chiến lược đầu tư của Công ty.
Các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua của tài sản không bao gồm chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này) và được tiếp tục ghi nhận sau ghi nhận ban đẩu theo giá trị hợp ly̆.
Khoản chênh lệch tăng do đánh giá laai tài sản tài chinh FVTPL theo giá trị hợp lỳ so với kỳ trước được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mưc "Chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL". Khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL theo giá trị hợp lý so với kỳ trước được ghi nhần vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chênh lệch giảm vể đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL".
Chi phí mua các tài sản tài chính FVTPL được ghi nhận vào chi phi giao dịch mua các tài sản tài chính của báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất ngay khi phát sinh.


### 4.4 Tài sản tài chính giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

Các tài sản tài chính HTM là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Nhóm Công ty có y định và có khả năng giự đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:
a) Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được xếp vào nhóm ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lâil/õ̃;
b) Các tài sản tài chính đã được xếp vào nhóm săn sàng để bán;
c) Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

Các tài sản tài chính HTM được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua của tài sản cộng (+) các chi phi giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này như phí môi giới, phi giao dịch, phi đaii lý phát hành và phí ngân hàng). Sau ghi nhận ban đầu, tài sản tài chinh HTM được ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lâi suất thực.
Giá trị phân bổ của các khoản đầu tư HTM được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính trừ đi (-) các khoản hoàn trả gốc cộng (+) hoặc trừ (-) các khoản phân bổ lüy kế tính theo phương pháp lăi suất thực của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ dự phòng do suy giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi (nếu có).
Phương pháp lẫi suất thực là một phương pháp tính toán chi phí phân bổ về thu nhập lẫi hoặc chi phi lãi trong kỳ liên quan của một tài sản tài chính hoặc một nhóm các khoản đầu tư HTM.

## 4. TÓM TÂT CÁC CHINNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.4 Tài sản tài chính giữ đến ngày đáo hạn (HTM) (tiếp theo)

Lãi suất thực là lẫi suất chiết khấu chính xác các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòng đời dự kiến của công cụ tài chinh hoặc trong kỳ hạn ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại ròng của tài sản hoặc nợ tài chinh.
Các khoản đầu tư được xem xét khả năng suy giảm giá trị taỉ ngày lập báo cáo tình hình tải chính hợp nhất. Dự phòng được trích lập cho các khoản đẩu tư HTM khi có bẳng chứng khách quan cho thấy có khả năng không thu hồi được hoặc không chắc chắn thu hồi được của khoản đầu tư xuất phât từ một hoặc nhiều sự kiện tổn thất xảy ra ảnh hưởng xấu lên luồng tiền tương lai dự kiến của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Bẳng chựng khách quan của việc suy giảm giá trị có thể bao gồm giá trị thị trường/giá trị hợp lỳ (nếu có) của khoản nợ bị suy giảm, các dấu hiệu về bên nợ hoặc nhóm các bên nọ̣ đang gặp khó khăn về tài chính đáng kể, vỡ nộ hoặc trả nợ không đưng kỳ hạn các khoản lẩi hoặc gốc, khả năng bên nợ bị phá sản hoặc có sự tái cơ cấu tài chính và các dứ liệu có thể quan sát cho thấy rẳng có sự suy giảm có thể lượng hóa được các luổng tiển dự kiến trong tương lai, chẳng hạn như sự thay đổi về điểu kiện trả nợ, tình hînh tà̛i chính gắn liền với khả năng vớ nợ. Khi có bằng chứng về việc giảm giá trị hoăc số dự dự phòng được trich lập được xác đinh trên sự khác biệt gỉ̛̛a giá trị phân bổ và giá trị hợp lỳ tại thời điểm đảnh giá. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chi phí dự phòng tài sản tài chinh, xử lỳ tổn thất các khoản phải thu khó đôi, Iỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay".

### 4.5 Các khoản cho vay

Các khoản cho vay là các tài sản tài chính phi phái sinh có các khoản thanh toán cố đinh hoặc có thể xác định và không được niêm yê̂́t trên thị trường hoàn hảo, ngoại trừ:
a) Các khoản mà Nhóm Công ty có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương lai gần được phân loại là tài sản nẳm giữ vì mục đích kinh doanh, và cűng như các loại mà tại thời điểm ghi nhận ban đẩu được Nhơm Công ty xếp vào nhóm ghi nhận theo giá trị hợp lỳ thông qua lẵi/ỗ;
b) Các khoản được Nhóm Công ty xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc
c) Các khoản mà người nắm giỡ có thể không thu hồi được phần lớn giá trị đầu tư ban đầu, không phải do suy giảm chất lượng tín dựng, và được phân loai vào nhóm sã̃n sàng để bán.

Các khoản cho vay được ghi nhận ban đẩu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản cho vay được ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lâi suất thực.
Giá trị phân bổ của các khoản cho vay được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính trừ đi các khoản hoàn trả gốc cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lüy kế tính theo phương pháp lâi suất thực của phần chênh lệch gi̛̛̛a giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ dự phòng do suy giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi (nếu có).

Các khoản cho vay đ̛ược xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập báo cáo tình hình tải chính hợp nhất. Dự phòng cho các khoản cho vay được trích lập dựa trên mức tổn thât ước tính, được tính bằng phần chênh lệch giữa giá trị thị trường của chứng khoán được düng làm tải sản đảm bảo cho khoản cho vay và số dư của khoản cho vay đó. Tăng hoặc giảm số dư tà khoản dự phòng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản muc "Chi phí dự phòng tài sản tài chinh, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lổ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay".

## 4. TÓM TÂT CÁC CHíNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.6 Tài sản tài chính săn sàng để bán (AFS)

Tài sản tài chính sãn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là săn sàng để bán hoặc không được phân loại là:
a) Các khoản cho vay và phải thu;
b) Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn;
c) Các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãil/ỗ.

Các tài sản tài chính AFS được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua cộng các chi phí giao dịch phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này). Sau ghi nhận ban đầu, tài sản tài chinh AFS được ghi nhận theo giá trị hợp lý.
Chênh lệch do đánh giá lai tài sản tài chính AFS theo giá trị hợp lý so với kỳ trước được thể hiện trên khoản mục "Lăi/(lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính AFS" thuộc phần Thu nhập toàn diện khác trên báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.
Taii ngày lập báo cáo tình hình tài chính hợp nhất, Nhóm Công ty cũng đánh giá liệu có hay không bẳng chửng khách quan rằng tài sản tài chính AFS bi suy giảm giá trị. Tâng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trền khoản mục "Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lỷ tổn thất các khoản phải thu khơ đòi, Iỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản cho vay".

- Trong trường hợp các công cu vốn được phân loai là sẵn sàng để bán, bằng chứng khách quan bao gồm sự giảm giá trị hợp lý đáng kể hoặc kéo dài của khoản đầu tư dưới giá trị ghi sổ. "Đáng kể" düng để đánh giá so với giá gốc của khoản đầu tư và "kéo dài" được dùng để chỉ giai đoañ mà giá trị hợp lỳ thấp hơn giá gốc. Khi có bẳng chứng vể việc giảm giá tri, số dư dự phòng được trich lập được xác định trên sự khác biệt gi̛̛̛a giá gốc và giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá.
- Trong trường hợp các công cụ nợ được phân loại sẵn sàng để bán, việc đánh giá suy giảm giá trị được thực hiện dựa trên các tiêu chí giống với các tiêu chí đánh giá các khoản đầu tư HTM. Khi có bằng chứng về việc giảm giá trị, số dư dự phòng được trích lập được xác định trên sự khác biệt giữa giá trị phân bổ và giá trị hợp lý tại thởi điểm đánh gíá.


### 4.7 Giá trị hợ lý/giá trị thị trường của tài sản tài chính

Giá trị thị trường/hợp lý của chứng khoán được xác định theo các cơ sở sau:

- Giá trị thị trường của chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chửng khoán Thành phố Hồ Chi Minh là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá giá trị chứng khoán.
- Đối với các chứng khoán của các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đả đăng ký giao dich trên thị trường giao dich của các công ty đai chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá trị thị trường được xác đinh là giá đóng cửa bình quân tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá giá trị chứng khoán.
- Đối với chứng khoán niêm yết bị hủy hoặc bị đỉnh chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dich thứ sáu trỏ̉ đii, giá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập Báo cáo tình hình tài chính gần nhất.
- Đối với chứng khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường là giá trung bình của các mức giá giao dich thực tế theo báo giá của ba ( 03 ) công ty chựng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất với thời điểm đảnh giá giá trị chứng khoán.
Cho muc đich lập dự phòng giảm giá chứng khoán, giá thị trường của chứng khoán được xác định theo quy định của Thông tư số 146/2014/TT-BTC.


## 4. TÓM TÂT CÁC CHíNH SÁCH KÊ TOÁN CHỦ YÊU (tiếp theo)

### 4.7 Giá trị hợp lý/giá trị thị trường của tài sản tài chính (tiếp theo)

Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn trên sẽ được đánh giá giá trị hợp lỹ dưa trên việc xem xét tiinh hình tài chính và giá trị sổ sách của tổ chức phát hành tại ngày đánh giá giá trị chứng khoán.

### 4.8 Ngừng ghi nhận tài sản tài chính

Tài sản tài chính (hoặc một phần của một nhóm tài sản tài chính tương tự) được ngừng ghi nhận khi:

- Nhóm Công ty không còn quyền thu tiền phát sinh từ các tài sản tài chính; hoặc
- Nhóm Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản tài chính hoặc đồng thời phát sinh nghĩa vụ thanh toán gần như lập tực toàn bộ số tiền thu được cho bên thứ ba thông qua hợp đồng chuyển giao; và:
- Nhóm Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ich gắn với tài sản, hoặc
- Nhóm Công ty không chuyển giao hay giỡ lại toàn bộ rủi ro và lợi ich gắn với tài sản đó nhưng đả chuyển giao quyền kiểm soát tài sản.
Khi Nhóm Công ty chuyển giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sản hoặc đã ký hợp đồng chuyển giao với bên thứ ba nhưng vẫn chưa chuyển giao phần lớn mọi rủi ro và lợi ich gẫn liền với tài sản hoặc chuyển giao quyền kiểm soát đối với tả̀i sản, tài sản vẫn được ghi nhận là tài sản của Nhóm Công ty. Trong trường hợp đó, Nhóm Công ty cûng ghi nhận một khoản nợ phải trả tương ứng. Tài sản được chuyển giao và nợ phải trả tương ưng được ghi nhận trên cơ sở phản ánh quyền và nghĩa vụ mà Nhóm Công ty giử lại.
Trường hợp khoản nợ ghi nhận mà có hinh thức bảo lânh các tài sản chuyển nhượng sẽ đươoc ghi nhận theo giá trị nhỏ hơn giựa giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản và số tiền tối đa mà Nhóm Công ty được yêu cẩu phải thanh toán.


### 4.9 Phân loại lại tài sản tài chính

Phân loại lại khi bán tài sản tài chính không thuộc nhóm FVTPL
Nhóm Công ty khi bán các tài sản tải chính không thuộc loại tài sản tải chính FVTPL phải thực hiện phân loại lại các tài sản tài chính từ các loại tài sản khác có liên quan về tài sản tài chính FVTPL. Các chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính AFS hiện đang theo dối trên khoản mục "Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý" sẽ được ghi nhận vào tài khoản doanh thu hoặc chi phí tương ựng tại ngày phân loại lại các tài sản tài chính AFS khi bán.

Phân loại lại do thay đổi dự đỉnh hoặc khả năng nắm giỡr
Nhóm Công ty được phân loaai lại các tài sản tài chính vào nhóm tài sản tài chính khác phù hợp do thay đổi dự định hoặc khả năng nắm giữ, theo đó:
Tài sản tài chính FVTPL phi phái sinh và không bị yêu cầu phân loại vào nhóm tải sản tài chính FVTPL vào lúc ghi nhận ban đẩu có thể được phân loại lại vào nhóm cho vay và phải thu trong một số trường hợp đẳc biệt hoặc vào nhóm tiền và tương đương tiền nếu thỏa mãn các điều kiện được phân loại vào nhóm này. Các khoản lăi, Iỗ đã ghi nhận do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL trước thời điểm phân loại lại sẽ không được hoàn nhập.
Nếu do thay đổi dự định hoăc khả năng nắm giữ, việc phân loại một khoản đầu tư vào nhóm nắm giữ đến khi đáo han không còn phù hợp thì khoản đầu tư đó phải được chuyển sang nhóm tài sản tài chính AFS và phải định giá laai theo giá trỉ hợp ly̆. Chênh lệch giơ̛a giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý sể được ghi nhận vào Khoản muc "Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý" thuộc Vốn chủ sở hửu.

## 4. TÓM TÂT CÁC CHINNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YÉU (tiép theo)

### 4.10 Họ̣p nhất kinh doanh và lợi thế thương mại

Hợp nhất kinh doanh được hạch toán theo phương pháp giá mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị hợ lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đă phát sinh hoặc đả thựa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua và các chi phi liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu trong hợp nhất kinh doanh của bên bị mua đều ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.

Lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, là phẩn chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận. Nếu giá phi hợp nhất kinh doanh thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuần của bên bị mua, phần chênh lệch đó sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ. Sau ghi nhận ban đẩu, lợi thế thương mại được xác định giá trị bẳng nguyên giá trừ đi giá trị phân bổ lãy kế. Lợi thế thương mại được phấn bổ theo phương pháp đường thả̉ng trong thới gian hữu ich được ước tính là năm (5) năm. Định kỳ công ty mẹ phải đánh giá tổn thất lơi thế thương mai tại cổng ty con, nếu có bằng chứng cho thấy số lợi thế thương mại bị tổn thất Iớn hơn số phân bổ hàng năm thi phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

### 4.11 Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư đem đi thế chấp

Trong năm, Nhóm Công ty có các khoản đầu tư được đem đi thế chấp/cầm cố để thực hiện các nghīa vụ tài chính của Nhóm Công ty.
Theo các điều kiện và điều khoản của hợp đồng thế chấp/cầm cố, trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, Nhơm Công ty không được sử dưng các tài sản thế chấp/cầm cố để bán, chuyển nhượng, tham gia vào các hợp đồng bán và cam kết mua lại, hợp đồng hoán đổi với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Trong trường hợp Nhóm Công ty không thực hiện nghĩa vụ phải trả, bên nhận thế chấp/cầm cố sể được sử dụng tài sản thế chấp/cầm cố để thanh toán các nghỉa vụ của Nhóm Công ty sau khoản thời gian xác đỉnh trong hợp đồng thế chấp/cầm cố kể từ ngảy nghỉa vụ thanh toán của Nhóm Công ty bắt đầu quá hạn.
Các tài sản được đem đii thế chấp/cầm cố được theo dôi trên báo cáo tình hình tài chính hợp nhất theo nguyên tắc phủ hợp với loại tài sản mà tài sản đó được phân loại.

### 4.12 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và luôn được phản ánh theo giá gốc trong thời gian tiếp theo.
Các khoản phải thu được xem xét trich lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo tổn thất dự kiến có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; ngưởi nợ mất tich, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết. Chi phi dự phòng phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất trên khoản mục "Chi phi dự phòng tài sản tài chính, xử ly tổn thất các khoản phải thu khó đòi, Iỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phi đi vay của các khoản cho vay" trong năm.
Mức trích lâp dự phòng đối với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán theo hướng dẫn của Thông tư số $228 / 2009$ /TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009 như sau:

## 4. TÓM TÂT CÁC CHính SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YẾU (tiép theo)

### 4.13 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến.
Các chi phi mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cô định được ghi tăng nguyên giá của tải sản. Các chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất khi phát sinh.
Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lã̃i hoặc lỗ phát sinh do thanh lỷ tài sản (là phần chênh lệch giữa giửa tiền thu thuẩn từ việc bán tải sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

### 4.14 Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trử đi giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiến.
Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và các chi phí khác được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hơp nhất khi phát sinh.
Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lýy tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tải sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.

### 4.15 Khấu hao và hao mòn

Khấu hao và hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đưởng thẳng trong suốt thởi gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Tài sản cố định hựu hình khác
Phần mềm tin học
Quyền sử dụng đất vô thời hạn
Tài sản cố định vô hình khác
6 năm
6 năm
$3-5$ năm
3 năm
3 năm
không khấu hao
2 năm

### 4.16 Thuê tài sản

Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản chất của thỏa thuận đó vào thởi điểm khởi đầu: liệu việc thực hiện thỏa thuận này có phụ thuộc vào việc sử dụng một tài sản nhất định và thỏa thuận có bao gồm điểu khoản về quyền sử dụng tài sản hay không.
Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất theo phươnng pháp đường thẳng dựa theo thởi hạn của hợp đồng thuê.

## 4. TÓM TÂT CÁC CHính SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.17 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phi trả trước ngắn hạn hoặc chi phi trả trước dải hạn trên báo cáo tình hình tài chính hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thởi gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ich kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.
Các loãi chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hann và dài hạn để phân bổ dần từ một (1) đến ba (3) năm vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất:

- Chi phí cải tạo văn phòng;
- Chi phí thuê văn phòng; và
- Chi phi vật dựng văn phơng.


### 4.18 Các khoản vay

Các khoản vay được phát hành bởi Nhóm Công ty được công bố và trình bày theo số dư gốc tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm.

### 4.19 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đển hàng hóa và dịch vụ đả nhận được không phụ thuộc vào việc Nhóm Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

### 4.20 Lợi ích của nhân viên

### 4.20.1 Trợcấp nghỉ hưu

Nhân viên Nhóm Công ty khi nghỉ hưu sẽ̃ được nhận trợ cấp về hưu từ Bảo hiểm Xã̃ hội thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. Công ty đông góp vào trợ cấp hưu trí này bẳng việc đóng bảo hiểm xã̉ hội cho mổi nhân viên bẳng $18 \%$ lương cơ bản và phụ cấp hàng tháng của ho. Theo Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH, tỳ lệ đóng góp áp dưng tự ngày 1 tháng 6 năm 2017 là 17,5\%. Ngoài ra, Nhóm Công ty không phải có một nghĩa vụ nào khác về trợ cấp nghỉ hưu của nhân viên, ngoài nghĩa vụ đơng tiền cho Bảo hiểm Xã hội hàng tháng.

### 4.20.2 Bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định hiện hành, Nhóm Công ty có nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bẳng $1 \%$ quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thât nghiẹp của nhựng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trích $1 \%$ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động để đóng cùng lúc vào Quy̆ Bảo hiểm Thất nghiệp.

### 4.21 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiêp vụ phát sinh bằng các đơnn vị tiền tệ khác với đơn vi tiền tệ kế toán của Nhóm Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại tại ngày phát sinh nghiệp vư. Tại ngày kết thúc năm kể toán, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại như sau:

- Các khoản mục tài sản được đánh giá lại sử dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch.
- Các khoản mục nợ phải trả được đánh giá lại sử dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mai nơi Nhóm Công ty thường xuyên có giao dịch.
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất.


## 4. TÓM TÂT CÁC CHİNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.22 Cổ phiếu quỹ

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Nhóm Công ty mua lại (cổ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và trừ vào vốn chủ sở hữu. Nhóm Công ty không ghi nhận các khoản lăi/(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vốn chủ sở hữu của minh.

### 4.23 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lọi ich kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điểu kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ưng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt đọng môi giới chứng khoán
Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dưa vào mức đồ hoàn thành công việc. Trong trường hợp không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sể chỉ được ghi nhận ở mức có thê thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán
Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của chứng khoán.

## Thu nhập khác

Các khoản thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: các khoản thu về thanh lỷ tài sản cố định ("TSCĐ"), nhươong bán TSCĐ; thu tiền phạt khách hàng do vi pham hơp đồng; thu tiền bảo hiểm được bồi thường; thu được các khoản nợ phải thu đả xóa sổ tính vào chi phi Kỳ trước; khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập; thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; và các khoản thu khác được ghi nhận là thu nhập khác theo quy định tại Chuấn mực Kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

## Thu nhập lăi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lẵi phát sinh trên cơ sở dồn tich (có tính đến lợi tực mà tải sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tực
Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Nhóm Công ty được xác lập, ngoại trừ cổ tức nhận bẳng cổ phiếu chỉ được cập nhật và theo dôi sốlượng cổ phiếu nẳm giợ mà không được ghi nhận là doanh thu.

Doanh thu cung cấp dich vụ khác
Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc.
Nếu không thể xác đỉnh được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

### 4.24 Chi phi đi vay

Chi phí đỉ vay bao gồm lẩi tiền vay và các chi phi khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Nhóm Công ty.
Chi phi đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa.

## 4. TÓM TÂT CÁC CHíNH SÁCH KÊ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

## Phương pháp tính giá vốn chứng khoán tụ̣ doanh bán ra

Nhóm Công ty áp dưng phương pháp bình quân gia quyền di động để tính giá vốn chứng khoán tự doanh và phương pháp địch danh để tính giá vốn trái phiếu.

## Thuế thu nhập doanh nghiộp

## Thuế thu nhập hiện hành

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho kỳ hiện hành và các kỳ trước được 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 đến ngày kết thúc kỳ kế toán.
Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhá́t ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hựu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cuang được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hựu.
Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải trả khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bủ trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

## Thuế thu nhập hoã̃n lại

Thuế thu nhập hoãn laai được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giựa cơ sở tính thuế thu nhập của các tải sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Thuế thu nhập hoẵn laị phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chiu thuế, ngoai trừ thuế thu nhập hoăn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dich mà giao dich này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lọi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.
Tai sản thuế thu nhập hoẫn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang cạc nǎm sau của các khoản lỗ tính thuê̂ và các khoản ưu đải thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lọi nhuận tính thuế để sử dựng những chênh lệch tạm thởi được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuê̂ và các ưu đải thuế chưa sử dưng này, ngoai trử tài sản thuế hoẩn lại phát sinh từ ghi nhận ban đẩu của một tầ sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lọi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lố tính thuế) tại thới điểm phát sinh giao dich.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại phải được xem xét lai taì ngày kết thúc kỳ kể toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoã̃ lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của môt phẩn hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoẩn laai được sử dung. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lai tại ngày kết thúc kỳ kế toán vả được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tinnh thuể để có thể sử dưng các tài sản thuế thu nhập hoān lại chưa ghi nhận này.
Tài sản thuế thu nhập hoẫn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dưng cho kỳ kế toán mà tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoẫn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liển quan đến một khoản mục được ghi thảng vào vốn chủ sở hựu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cuang được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Nhơm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giư̛a tài sản thuế thu nhập hiênn hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhạ̣p hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cợ quan thuế đối với củng một đơn vị chịu thuế và Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuâ̂n.

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH HỢP NHÂT (tiếp theo)
B05-CTCK/HN vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kể toán kết thúc cùng ngày

## 4. TÓM TÂT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 4.27 Vốn chủ sở hựu

Vốn góp của chủ sở hữu
Vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản vốn điều lệ theo mệnh giá.

## Lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối bao gồm lợi nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện.
Lợi nhuận chưa thực hiện của kỳ kế toán là số chênh lệch giữa tổng giá trị lăi, lõ̃ đánh giá lại của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãillỗ hoặc tài sản tài chính khác tính vào báo cáo lăi lỗ của báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất thuộc danh mục tải sản tài chinh của Nhóm Công ty chứng khoán.

Lợi nhuận đã thực hiện của kỳ kế toán là số chênh lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập với tổng các khoản chi phi tính vào báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất của Nhóm Công ty ngoài các khoản lải, Iỗ do đánh giá lại tài sản tài chính đã được ghi nhận vào lợi nhuận chưa thực hiện.

## Các quỹ

Nhóm Công ty sử dụng lơi nhuận sau thuế hàng năm để trích lập các quỹ theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 10 năm 2014 như sau:

|  | Mức trích lập từ lơi nhuận sau thuế | Mức trích lập tối đa |
| :---: | :---: | :---: |
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5\% | 10\% vốn điều lệ |
| Quy̆ dự phòng tài chính và rưi ro nghiệp vụ | 5\% | 10\% vốn điều lệ |

Các quy̆ khác đươoc trich lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên toàn Nhóm Công ty.

### 4.28 Phân chia lội nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các nhà đầu tư sau khi được phê duyệt tại Cuộc họp thường niên toàn Nhóm Công ty và sau khi đã trích lạ̣p các quỹ dự phòng theo Điều lệ Nhóm Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

### 4.29 Các khoản mục không có số dư

Các khoản muc không được trình bày trên báo cáo tải chính hợp nhất này theo Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 và Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành là các khoản mục không có số dư.

## 5. TIĖN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIĖN

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mătt tại quỹ | 903.901.969 | 188.841 .197 |
| Tiênn gửi ngân hàng cho hoat động của Nhóm Công ty | 50.847.495.895 | 10.799.627.137 |
| Các khoản tương đương tiền | 5.000 .000 .000 |  |
|  | 56.751.397.864 | 10.988.468.334 |

6. GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢ'NG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG KỲ

|  | Khối luơng giao dich thực hiện trong ky (đon vi) | giao dich thưc hiện trong ky (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Của Nhóm Công ty <br> - Cổ phiếu <br> - Trái phiếu | $\begin{array}{r} 11.396 .010 \\ 4.396 .010 \\ 7.000 .000 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1.007 .679 .624 .100 \\ 111.207 .124 .100 \\ 896.472 .500 .000 \end{array}$ |
| b. Của nhà đầu tư - Cổ phiếu <br> - Chứng chỉ quỹ | $\begin{array}{r} 100.558 .400 \\ 100.554 .790 \\ 3.610 \\ \hline \end{array}$ | 2.186.522.510.000 2.186.475.047.500 47.462 .500 |
|  | 111.954.410 | 3.194.202.134.100 |

## 7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

7.1 Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãil/ỗ (FVTPL)

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 |  | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} \text { Giá trighi só } \\ \text { VND } \end{gathered}$ | Giá tri thi trường VND | $\begin{gathered} \text { Giá trighi gố } \\ \text { VND } \end{gathered}$ | Giáa tri thi trường VND |
| Cổ phiếu niêm yết | 233.120.401.989 | 263.436.076.610 | 264.940.661.613 | 306.085.821.050 |
| CEO | 22.135.050.985 | 28.326.200.000 | 23.627.103.332 | 22.464.000.000 |
| VSC | 30.039.860.904 | 26.825.680.800 | 22.594.629.904 | 20.382.086.000 |
| MWG | 20.426.981.000 | 17.484.000.000 | 20.426.981.000 | 20.305.000.000 |
| KBC | 24.574.582.645 | 23.629.566.750 | 19.252.832.145 | 18.358.067.000 |
| PNJ | 13.230.103.773 | 37.080.824.000 | 17.640.040.365 | 32.880 .548 .000 |
| HUT | 17.077.010.000 | 13.340.000.000 | 17.077.010.000 | 15.660.000.000 |
| FPT | 11.408.768.683 | 15.784.428.000 | 13.458.679.362 | 20.557.941.400 |
| FCN | 5.695.231.363 | 6.373.087.500 | 11.562.256.775 | 13.122.000.000 |
| CII | 10.215.970.482 | 9.573.454.000 | 10.569.269.189 | 11.232.596.700 |
| CEE | 10.108.799.500 | 7.400.000.000 | 10.108.799.500 | 9.840.000.000 |
| TCM | 23.090.470.585 | 21.825.218.250 | 9.788.057.426 | 11.420.256.950 |
| SSI |  |  | 9.591.777.920 | 10.656.000.000 |
| PVS | 7.307 .811 | 9.368 .400 | 9.449.577.811 | 11.810.478.400 |
| MSN | 2.626.968.741 | 5.675.567.500 | 8.166 .691 .843 | 11.923.398.500 |
| Cổ phiếu khác | 42.483.295.516 | 50.108.681.410 | 61.626.955.041 | 75.473.448.100 |
| Cồ phiếu chưa niêm yết | 49.959.090.491 | 84.120.252.181 | 24.011.840.490 | 45.003.327.690 |
| TPB. | 15.840.000.000 | 49.500.000.000 | 24.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| Cổ phiếu khác | 34.119.090.491 | 34.620.252.181 | 11.840 .490 | 3.327.690 |
| Trái phiếu niêm yết |  |  | - |  |
| Chứng chì quy̆ | 58.580.000.000 | 67.220.000.000 | 58.580.000.000 | 65.420 .000 .000 |
|  | 341.659.492.480 | 414.776.328.791 | 347.532.502.103 | 416.509.148.740 |

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH HỢP NHÂT (tiếp theo)
7. CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (tiếp theo)

### 7.2 Tài sản tài chính sã̃ sàng để bán (AFS)

| Ngày 31 tháng | 2018 | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gó́c VND | Giá trị hơp ly VND | Giá gốc VND | Giá tri họp ly VND |


| Cổ phiếu chưa niêm yết |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - CTCP Dich vu Di Động |  |  |  |  |
| Trự Tuyến | 9.058.258.872 | 9.058.258.872 | 9.058 .258 .872 | 9.058 .258 .872 |
| Thông Tinh |  |  |  |  |
| Vân | 3.000 .000 .000 | 645.350 .000 | 3.000.000.000 | 645.350 .000 |
|  | 12.058.258.872 | 9.703.608.872 | 12.058.258.872 | 9.703.608.872 |

7.3 Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 |  | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc VND | Giá tri hop lý VND | Giá gốc VND | Giá trị hơp lý VND |
| Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |  |  |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt |  |  |  |  |
| Nam <br> - Ngân hàng TMCP A | 1.238.580.000.000 | 1.238.580.000.000 | 776.550.000.000 | 776.550 .000 .000 |
| Châu | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
|  | 1.388.500.000.000 | 1.388.500.000.000 | 926.550.000.000 | 926.550.000.000 |

Đây là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng bằng VND, có kỳ hạn gốc từ 12 tháng đến 13 tháng (31/12/2017: kỳ hạn gốc tử 12 tháng đển 13 tháng).
Công ty có sử dụng một số khoản tiền gửi kỳ hạn là 1.323. 622 triệu đồng để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại ngày 31 tháng 3 năm 2018 (31/12/2017: 757.670 triệu đồng).

### 7.4 Các khoản cho vay



## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHİNH HỢP NHÁT (tiếp theo)

## CÁC LOẠI TȦI SÁN TȦI CHINH (tiếp theo)

Dụp phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính

| Ngày31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> $V N D$ |
| ---: |
| 1.241 .357 .651 |
| 1.688 .480 .000 |
| $\mathbf{2 . 9 2 9 . 8 3 7 . 6 5 1}$ |

Ngày 31 tháng 3 năm 2018
na

| 8LL'808'† ${ }^{\text {cos'z }}$ |
| :---: |
|  |

Chi tiết các TSTC hạch toán theo phương pháp giá gốc và dự phòng giảm giá các TSTC như sau:
Co sở lập dự phòng kỳ này
Giá trị dư phòng
$31 / 3 / 2018$
$V N D$


THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÅT (tiếp theo)
8. CÁC KHOẢN PHẢI THU

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản phải thu thanh toán bủ trử $\mathrm{T}+2$ | 1.833.196.000 | 485.000 .000 |
| - Cổ phiếu niêm yết | 1.833.196.000 | 485.000 .000 |
| Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các |  |  |
| tài sản tài chính | 48.089.879.716 | 36.278.989.867 |
| - Cổ tức | 13.000 | 592.003.200 |
| - Lãi dụ̣ thu tiển gửi ngân hàng | 48.089.866.716 | 35.686.986.667 |
|  | 49.923.075.716 | 36.763.989.867 |

9. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Tạ ứng mua chứng chỉ quỹ Đầu tư |  |  |
| Tăng trưởng TVAM | 19.845 .490 .000 | 19.845.490.000 |
| Tam ứng khác | 40.189.710.000 | 692.118.605 |
|  | 60.035.200.000 | 20.537.608.605 |

10. PHẢI THU CÁC DỊCH VỤ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CUNG CÂP

|  | Ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu phí quản lý quỹ | 957.387 .042 | 12.791.902.386 |
| Phải thu phi tư vấn | 2.492 .700 .000 | 1.632.700.000 |
| Phải thu phílưu ký | 88.648 .392 | 90.219 .587 |
| Phải thu phí giao dịch | 93.078 .814 | 55.794 .615 |
|  | 3.631.814.248 | 14.570.616.588 |

11. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản phải thu khác | 22.541 .975 | 97.916 .187 |
|  | 22.541.975 | 97.916 .187 |

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÅT (tiếp theo)
B05-CTCK/HN vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày
12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi trả trước ngắn han | 1.351.535.134 | 791.917.363 |
| - Phi bảo tri hệ thống | 83.389 .060 | 299.806.249 |
| - Tiển thuê văn phȯng | 161.059.320 | 143.073 .000 |
| - Phí bảo hiểm | 170.375.365 | 12.756 .981 |
| - Phi dich vụ khác | 936.711 .389 | 336.281 .133 |
| Chi phi trả trước dài hạn | 1.481.111.619 | 838.611.169 |
| - Thiết bị tin học | 508.744.820 | 465.442 .619 |
| - Công cu, dung cu | 961.019 .517 | 346.535 .219 |
| - Khác | 11.347.282 | 26.633.331 |
|  | 2.832.646.753 | 1.630.528.532 |

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHíNH HỢP NHÂT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HìNH
Nhà cửa,
vật kiến trüc
VND
$0 \angle L^{\circ} \angle 99^{\circ} 16$ tr $^{\prime}$.
1.491 .567 .770

$\begin{array}{r}12.417 .139 .213 \\ 253.903 .085 \\ \hline 12.671 .042 .298 \\ \hline 2.599 .138 .294 \\ \hline 2.345 .235 .209 \\ \hline\end{array}$


202.596.880
18.601.562.857
18.601.562.857
14.468 .507 .991
332.699 .780

202.596 .880
ONA
!et ué^
uạ! buonud
$00 L^{\circ} 021^{\circ} 168^{\circ}$.

202.596 .880
357.204 .128
78.796 .695

aNA
iq folyt
oOU Kew
15.016.277.507

| 15.016.277.507 |
| :--- |

202.596 .880


-

357.204 .128
78.796 .695
12.417 .139 .213
253.903 .085
$\overline{-} \overline{-}$

|  | $\begin{array}{r} \text { Phà̀n mè̀m } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Tài sản vô hinh khác VND | Tổng cộng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |
| Ngày 1 tháng 1 năm 2018 Mua trong năm | 9.831 .729 .909 | 2.301.546.400 | 12.133.276.309 |
| Ngày 31 tháng 03 năm 2018 | 9.831.729.909 | 2.301.546.400 | 12.133.276.309 |
| Hao mòn lũy kế |  |  |  |
| Ngày 1 tháng 1 năm 2018 Hao mòn trong năm | $\begin{array}{r} 6.097 .498 .415 \\ 277.568 .121 \\ \hline \end{array}$ | 2.301 .546 .400 | $\begin{array}{r} 8.399 .044 .815 \\ 277.568 .121 \\ \hline \end{array}$ |
| Ngày 31 tháng 03 năm 2018 | 6.375.066.536 | 2.301 .546 .400 | 8.676.612.936 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |
| Ngày 1 tháng 1 năm 2018 | 3.734.231.494 | - | 3.734.231.494 |
| Ngày 31 tháng 03 năm 2018 | 3.456 .663 .373 |  | 3.456.663.373 |

Nguyên giá TSCĐ vô hình tại ngày 31/03/2018 đã hao mòn hết nhưng vẫn còn sử dụng là 6.756.247.195 đồng (31/12/2017: 6.756.247.195 đồng).
15. CÀM COO, THÉ CHÂP, KÝ QUỸ, KÝ CượC

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Đặt cọc dài hạn cho các hoạt động khác | 1.082.879.432 | 1.085.753.762 |
|  | 1.082.879.432 | 1.085.753.762 |

16. TÀI SẢN THUÉ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUÉ THU NHẠ̉P HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

| Ngày 31 tháng 3 | Ngày 31 tháng 12 |
| ---: | ---: |
| năm 2018 | năm 2017 |
| VND | VND |

## Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư Dự phòng phải thu khó đòi

| 470.930 .000 |  | 470.930 .000 |
| ---: | ---: | ---: |
| 1.665 .634 .460 |  | 1.665 .634 .460 |
| $\mathbf{2 . 1 3 6 . 5 6 4 . 4 6 0}$ |  | $\mathbf{2 . 1 3 6 . 5 6 4 . 4 6 0}$ |

## Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chênh lệch tăng/(giảm) đánh giá lại các tài sản tài chinh FVTPL (Thuyết minh 30.2)
12.895.367.262
12.427.329.327
17. TIÊN NỌPP QUỸ HỠ TRỢ THANH TOÁN

Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán phản ánh các khoản tiền ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Theo Quyết định số 27/QĐ-VSD ngày 13 tháng 3 năm 2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu kỷ Chứng khoán Việt Nam, Công ty phải ký quỹ một khoản tiển ban đầu là 120 triệu đồng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và hàng năm phải đóng bổ sung $0,01 \%$ tổng giá trị chứng khoán môi giới của Kỳ trước nhưng không quá 2,5 tỷ VND/năm.

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢl CHÍNH HỢP NHÅT (tiếp theo) vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày
17. TIÊN NỌPP QUỸ HỠ TRỢ' THANH TOÁN (tiếp theo)

Biến động tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán trong kỳ như sau:

| Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 |
| :---: | :---: |
| 120.000.000 | 120.000 .000 |
| 4.366.607.812 | 4.151.381.518 |
| 4.486.607.812 | 4.271.381.518 |

18. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Phân bổ lợi thế thương mại phát sinh từ giao dịch mua lại $99,2 \%$ cổ phần công ty con TVAM trong năm như sau:

| Ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 11.904 .000 .000 | 11.904 .000 .000 <br> 11.904 .000 .000 | | 11.904 .000 .000 |
| ---: |

Giá trị hao mòn lũy kế

| Số đầu kỳ | 6.685 .808 .220 | 4.305 .008 .220 |
| :---: | :---: | :---: |
| Phân bổ trong năm (Thuyết minh 36) | 587.046 .575 | 2.380 .800 .000 |
| Số cuối kỳ | 7.272.854.795 | 6.685.808.220 |
| Giá trị ghi sổ |  |  |
| Số đầu kỳ | 5.218 .191 .780 | 7.598.991.780 |
| Số cuối kỳ | 4.631.145.205 | 5.218 .191 .780 |

19. PHẢI TRẢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả cho Sở Giao dịch Chứng khoán | 248.004.649 | 238.066 .642 |
| Phải trả Trung tâm Lưu kẏ Chứng khoán | 7.823 .565 | 68.958 .484 |
|  | 255.828.214 | 307.025.126 |
| PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN |  |  |
|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| Phải trả mua các tài sản tài chính | 2.006.000.000 | 2.572.797.000 |
| Phải trả khác | 47.271 .366 | 93.837 .224 |
|  | 2.053.271.366 | 2.666.634.224 |

## VAY NGÂN HẠN

Ngày 31 tháng 12
năm 2017
 Ngày 31 tháng 3
năm 2018

VND | 8.8 |
| :--- |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | 88

 144．020．000．000 | $\circ$ |
| :--- |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | 30.000 .000 .000

8.000 .000 .000 1．281．130．000．000 802．221．000．000

| Só đã trả trong ky <br> $V N D$ |
| ---: |
| 1.220 .431 .000 .000 |
| 337.331 .000 .000 |
| 100.000 .000 .000 |
| 714.080 .000 .000 |
| 20.000 .000 .000 |
| 49.020 .000 .000 |
| 10.000 .000 .000 |
| 10.000 .000 .000 |

1.709 .340 .000 .000
599.500 .000 .000
916.800 .000 .000
193.040 .000 .000
13．541．036．655
 イy Бuon
dọu ep os

| （019 $21 / 0$ O9） |
| :---: |
|  |
| （2て001て 9ャ0 1） |
| （ $2 \pm 6 \dagger 99.909$ ） |
|  |
| （t98．9109ヤレ） |
|  |


aNA
ly Buon
dọu ！equd os



| ssc＇LOs＇tss＇sz |
| :---: |
| OL9＇LLLOE9 |
| て¢ع＇Z0Z＇เ0¢ |
| $090 \cdot 190 \cdot 98 \varepsilon$ |
| ZLS＇LOZ $¢$ E E |
|  |
| เ9E＇9を9＇をカし |
| LSガ889＇ヤヤL＇OZ |
| an＾ |
| くLOZ แe̊u てL |
| Бие̣ч7 LE Ке̣6 $N$ | Công ty（Thuyết minh 6．3）．

THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌP NHÀ NƯỚC


## 23. NGƯỜI MUA TRẢ TIÊN TRƯỚC NGÂN HẠN

Đây là khoản tiền mà các nhà đầu tư đặt coc cho Nhóm Công ty để tìm kiếm và mua trái phiếu Chính phủ. Trong kỳ, Nhóm Công ty đả hoàn tất các hợp đồng đặt mua trái phiếu và đã hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư.
24. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi dự trả cho các hơp đồng vay | 4.681.193.108 | 3.610.739.445 |
| Phải trả chi phi dịch vụ chuyên môn | 250.000 .000 | 250.000 .000 |
|  | 4.931.193.108 | 3.860.739.445 |

25. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỌPP NGÂN HẠN KHÁC

26. QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢ।

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Số đầu kỳ | 5.608.873.590 | 2.145.075.336 |
| Trich trong năm |  | 3.463.798.254 |
| - Tưr lợi nhuận của cổ đông Công ty (Thuyết minh 27.2) |  | 3.460.714.497 |
| - Tự lợi nhuận của cổ đông thiểu số (Thuyết minh 28) |  | 3.083.757 |
| Sử dụng trong năm | - | - |
| Số cuối kỳ | 5.608.873.590 | 5.608.873.590 |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÂT (tiếp theo)

## 27. VÓN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

### 27.1 Vốn góp của chủ sở hữu

Chi tiết số lượng cổ phần của Công ty như sau:

|  | $\begin{array}{r} \text { Ngày } 31 \text { tháng } 3 \\ \text { năm } 2018 \\ \text { Đon vi } \end{array}$ | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đon vi |
| :---: | :---: | :---: |
| Số lượng cổ phần được phép phát hành Cổ phiếu thường | $\begin{aligned} & 57.871 .041 \\ & 57.871 .041 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 57.871 .041 \\ & 57.871 .041 \end{aligned}$ |
| Số lượng cổ phần đã phát hành và thanh toán đẩy đủ <br> Cố phiếu thường | $\begin{aligned} & 57.871 .041 \\ & 57.871 .041 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 57.871 .041 \\ & 57.871 .041 \end{aligned}$ |
| Số lượng cổ phần mua lại (cổ phiếu quỹ) Cổ phiếu thường | $\begin{aligned} & 2.826 .000 \\ & 2.826 .000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 4.070 .750 \\ & 4.070 .750 \end{aligned}$ |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành Cổ phiếu thường | $\begin{aligned} & 55.045 .041 \\ & 55.045 .041 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 53.800 .291 \\ & 53.800 .291 \end{aligned}$ |

### 27.2 Lợi nhuận chưa phản phối

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối | 207.838.139.780 | 103.495.090.632 |
| Lợi nhuận chưa thưc hiện | 10.443.031.739 | 56.494.597.309 |
| Tổng cộng | 218.281.171.519 | 159.989.687.941 |

Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông như sau:

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận đả thực hiện chưa phân phối đầu kỳ | 159.989.687.941 | 71.599.020.965 |
| Lợi nhuận chưa thực hiện trong kỳ | 3.603.031.739 | 56.494.597.309 |
| Lợi nhuận đả thực hiện trong kỳ | 54.688.451.838 | 111.523.322.498 |
| Cơ sở lợi nhuận phân phối cho cổ đông | 218.281.171.519 | 239.616.940.772 |
| Số trích các quỹ từ lợi nhuận |  | (15.464.959.231) |
| Quỹ khen thường, phúc lọi |  | (3.460.714.497) |
| Quy̆ dụ trữ điểu lệ |  | (6.002.122.367) |
| Quỹ dự phòng tài chính |  | (6.002.122.367) |
| Số lãi phân phối cho cổ đông |  | (64.162.293.600) |
| - Chia cở tức bẳng tiển mặt |  | (29.615.253.600) |
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu thương |  | (34.547.040.000) |
| Lội nhuận chưa phân phối cho cổ đông cuối năm | $\underline{218.281 .171 .519}$ | 159.989.687.941 |

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHÅT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày
28. LỢI İCH CO ĐÔNG KHÔNG KIÉM SOÁT

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lơi nhuận đã thực hiện chưa phân phối đầu năm | 392.492 .902 | 262.185 .400 |
| Lợi nhuận chưa thực hiện trong năm | 14.400 .000 | 54.720 .000 |
| Lợi nhuận đã thực hiện trong năm | 13.776 .198 | 128.671 .259 |
| Lợi nhuận phân phối cho cổ đông không kiểm soát Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Thuyết minh 26) Chia cổ tức bằng tiền mặt | 420.669.100 | $\begin{array}{r} 445.576 .659 \\ (3.083 .757) \\ (50.000 .000) \\ \hline \end{array}$ |
| Lợi ich của cồ đông không kiểm soát | 420.669.100 | 392.492.902 |

29. THUYÉT MINH VÈ CÁC CHİ TIÊU NGOÀl BÁO CÁO TÌNH HìNH TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
29.1 Nọ̣ khó đòi đã xử lý

Khoản cho vay hỗ trợ thanh toán
Tạm ứng tiền bán chứng khoán
Phải thu cổ tức
Phải thu hoạt động tư vấn

| Ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 21.474 .230 .387 <br> 14.470 .476 .001 <br> 1.114 .000 .000 <br> 973.316 .000 | 21.474 .230 .387 <br> 14.470 .476 .001 <br> 1.114 .000 .000 <br> 973.316 .000 |
| 38.032.022.388 | 38.032 .022 .388 |

29.2 Ngoại tệ các loại

USD

| Ngày 31 tháng 3 <br> năm 2018 <br> $V N D$ | Ngày 31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> $V N D$ |
| ---: | ---: |
| 14.807 .086 | 2.691 .216 .466 |

29.3 Cổ phiếu đang Iưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

| Ngày 31 tháng 3 năm 2018 Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Cổ phiếu |
| :---: | :---: |
| 55.045.041 | 53.800 .291 |

29.4 Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ $\quad$\begin{tabular}{r}
Ngày 31 tháng 3 <br>
năm 2018 <br>
Cổ phiếu

$\quad$

Ngày 31 tháng 12 <br>
năm 2017 <br>
Cổ phiếu
\end{tabular}

29. THUYÉT MINH VÊ CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TìNH HÌNH TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo)
29.5 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán của CTCK

| Ngày 31 tháng 3 | Ngày 31 tháng 12 |
| ---: | ---: |
| năm 2018 | năm 2017 |
| VND | VND |

Mệnh giá tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng

| 161.254 .080 .000 <br> 225.200 .000 | 166.998 .500 .000 <br> 200.000 .000 |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 167.198 .500 .000 |

29.6 Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chưng khoán và chưa giao dịch của CTCK

| Ngày 31 tháng 3 | Ngày 31 tháng 12 |
| ---: | ---: |
| năm 2018 | năm 2017 |
| VND | VND |

Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng
4.851.670.000 34.002.530.000
29.7 Tài sản tài chính chờ về của CTCK

|  | $\begin{array}{r} \text { Ngày } 31 \text { tháng } 3 \\ \text { năm } 2018 \\ \text { VND } \\ \hline \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Ngày } 31 \text { tháng } 12 \\ \text { năm } 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cổ phiếu | 32.000.000.000 | 1.000.000.000 |

29.8 Tài sản tài chính chưa lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán của CTCK

| Ngày 31 tháng 3 |
| ---: |
| năm 2018 |
| VND | | Ngày 31 tháng 12 <br> năm 2017 <br> VND |
| ---: |
| 9.198 .700 .000 | | 9.198 .700 .000 |
| ---: |

29.9 Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Cổ phiếu | 126.620.000 | 400.000.000 |

29.10 Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán của Nhà đẩu tup

Tài sản tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng
Tài sản tài chính giao dịch cầm có
Tài sản tài chính chờ thanh toán
Tài sản tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng

| Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: |
| 883.575.040.000 | 884.137.090.000 |
| 79.200 .000 .000 | 79.200 .000 .000 |
| 8.302.800.000 | 12.529.600.000 |
| 1.505.000.000 | 3.230 .500 .000 |
| 972.582.840.000 | 979.097.190.000 |

29. THUYÉT MINH VĖ CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TìNH HìNH TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo)
29.11 Tài sản tài chính đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

29.12 Tài sản tài chính chờ vể của Nhà đầu tư

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Cổ phiếu | 5.682.700.000 | 29.631.200.000 |

29.13 Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư

Cổ phiếu

| $\begin{array}{r} \text { Ngày } 31 \text { tháng } 3 \\ \text { năm } 2018 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Ngày } 31 \text { tháng } 12 \\ \text { năm } 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 2.218.320.000 | 405.020.000 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 năm VND |
| 132.919.235.032 | 104.910.816.409 |
| 132.773.955.818 | 104.765.968.427 |
| 145.279.214 | 144.847.982 |
| 6.121 .068 | 6.116.539 |
| 5.712 .124 | 5.707 .897 |
| 408.944 | 408.642 |
| 132.925.356.100 | 104.916.932.948 |

29. THUYÉT MINH VÊ CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo)
29.15 Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

| Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: |
| 114.963.439.790 | 65.591 .889 .827 |
| 114.817.751.632 | 65.446.633.203 |
| 145.688 .158 | 145.256.624 |
| 17.960 .876 .500 | 39.279.699.600 |
| 17.960 .876 .500 | 39.279.699.600 |
| 1.039 .810 | 45.343 .521 |
| 1.039 .810 | 45.343 .521 |
| 132.925.356.100 | 104.916.932.948 |

29.16 Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

|  | Ngày 31 tháng 3 năm 2018 <br> VND | Ngày 31 tháng 12 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả cổ tức và lãi trái phiếu | 1.409.021.095 | 1.409.021.095 |

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHíNH HỢP NHÁT（tiếp theo） vào ngày 31 tháng 03 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày

Giá vốn bình quân gia Lãi，lỗ
永
40.752 .045 .377
4.782 .731 .080
24.306 .293
$(1.792 .771 .525)$
58.304 .159
4.764 .312 .521
772.627 .653
$(304.009 .651)$
3.518 .087 .898
1.300 .329 .088
5.374 .680 .001
1.431 .130 .000
20.822 .317 .859
16.993 .750 .000
16.993 .750 .000
683.500 .000
702.000 .000 （000．000 Zl） （000．009．9）

カカガヤもヤでもヤを
LZ8．6EL＇ELL．8S

QNA
ueq in e！ 6 6uopı
－VND

GZO LS9＇Z8t＇ 96
353.721 .207
7.067 .262525





 | 8 |
| :--- |
| 8 |
|  |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| $M$ |
| 00 |
| 00 |
| 0 | 8.160 .000 .0000

8.160 .000 .0000 447．894．500．000 88
88
88
08
Ni
0
0
M
サin
N N 88
88
88
No
M．
Ni
Ñ $888^{.888^{\prime}} 826^{\prime}$ ！ عL6．St0．99t＇ESS

| Chênh lêch điều |
| ---: |
| chînh số kế toán |
| kỳ này |
| VND |




## 

Chênh lệch đánh
giá lai tại ngày 31
tháng 12 năm
2017
VND

 $\begin{array}{r}\text { Chênh lệch đánh } \\ \text { giá lai tại ngày } \\ 31 \text { tháng } 3 \text { năm } \\ 2018 \\ \text { VND } \\ \hline\end{array}$

(8LL'8SL.08S)


THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢl CHINHH HỢP NHÂT (tiếp theo)
B05-CTCK/HN vào ngày 31 tháng 03 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày
30. LÃI/LỠ TỪ CÁC TÀI SẢN TÀl CHíNH (tiếp theo)
30.3 Cổ tức, tiền lãi phát sinh tự tài sản tài chính FVTPL, HTM, các khoản cho vay và phải thu

| Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: |
| 1.070.408.000 | 2.059.950.450 |
| 20.574.316.617 | 15.115.531.114 |
| 4.046.765.550 | 2.746.952.933 |
| 25.691.490.167 | 19.922.434.497 |

31. DOANH THU NGOÀl THU NHẠP CÁC TÀI SẢN TÀl CHÍNH

32. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|  | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND |
| :---: | :---: |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 583.938 |
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện | 583.938 |
| Doanh thu lãi tiền gửi không kỳ hạn | 175.413 .068 |
|  | 175.997.006 |

## 33. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CÁP DỊCH VỤ

|  | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi nghiệp vụ mối giới chứng khoán | 3.150.921.804 | 2.371.139.956 |
| Chi phi nghiệp vụ lưu ký chứng khoán | 84.140.574 | 111.899.119 |
| Chi phi hoạt động tư vấn tài chính | 1.797.971.442 | 1.504.093.970 |
|  | 11.401.023.379 | 3.987.133.045 |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÅT (tiếp theo)

## 34. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chênh lêch lõ̃ tỷ giá đã và chưa thực hiện
Chi phi lẫi vay

| Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 <br> VND |
| :---: | :---: |
| 500.000 | 3.775 .780 |
| 13.296.335.761 | 9.743 .269 .206 |
| 13.296.835.761 | 9.747.044.986 |

## 35. THU NHẬP KHÁC

|  | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập khác | - | 123.600 |
| Chi phi khác | (17) | (1) |
|  | (17) | 123.599 |

## 36. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Chi phi lương và các khoản khác theo lương
Chi phi dich vu mua ngoài
Phân bổ chi phi lợi thế thương mại (Thuyết minh 18)
$B H X H, B H Y T, K P C Đ$ và BHTN
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phi công cu, dung cu
Chi phi thuế, phi và lệ phi
Chi phí khác

| Cho kỳ kế toán ba thàng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: |
| 2.4161.57.132 | 2.477.263.513 |
| 600.106.967 | 657.818 .533 |
| 587.046 .575 | 587.046 .575 |
| 304.407.354 | 342.942.761 |
| 110.837 .039 | 90.710 .454 |
| 68.610.136 | 68.193 .081 |
| 20.226.760 | 9.419.619 |
| 587.046..575 | 466.746.123 |
| 4.766.006.563 | 4.700.140.659 |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH HƠ'P NHÁT (tiép theo)

## 37. THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ("thuế TNDN") áp dụng cho Nhóm Công ty là $20 \%$ lọi nhuận chịu thuế (năm 2017: 20\%).

Các báo cáo thuế của Nhóm Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thich theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

### 37.1 Chi phi thuế TNDN

|  | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành Chi phi thuế TNDN hoẫn lại | $\begin{array}{r} 13.541 .036 .655 \\ 468.037 .935 \\ \hline \end{array}$ | 8.500 .900 .511 |
|  | 14.009.074.590 | 8.500.900.511 |

### 37.2 Thuế TNDN hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Nhóm Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc niên độ kế toàn.
Dưới đây là đối chiếu chi phi thuế TNDN và kết quả của lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN:

## Lợi nhuận thuần trước thuế

Thuế TNDN theo thuế suất $20 \%$ áp dụng cho Nhóm Công ty
Ảnh hưởng của hợp nhất báo cáo tài chính
Các khoản điều chỉnh tăng

- Chi phí không được khâu trừ
- Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán đẩu tư
- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Tăng khác

Các khoản điều chỉnh giảm

- Lợi nhuận đánh giá lại chưa thực hiện
- Hoàn nhập dưp phòng cho vay hoạt động ký quỹ
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Thu nhập từ cổ tức
(214.081.600)
(411.990.090)

Chuyển Iỗ
Chi phí thuế TNDN
13.541.036.655
8.500.900.511

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH HỢP NHÂT (tiếp theo)

## 37. THUÉ THU NHẠPP DOANH NGHIẸP (tiếp theo)

### 37.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại



Tài sản thuế TNDN hoãn lại Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

| 470.930 .000 | 470.930 .000 |
| ---: | ---: |
| 1.665 .634 .460 <br> $\mathbf{2 . 1 3 6 . 5 6 4 . 4 6 0}$ | 1.665 .634 .460 |

Thuế TNDN hoãn lại phài trả
Chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL 12.895.367.262 $12.427 .329 .327 \longrightarrow(468.037 .935)$ $\qquad$
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
(468.037.935)

## 38. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 38.1 Nghiệp vụ với các bên liên quan

Những giao dịch trọng yếu của Nhóm Công ty với các bên liên quan trong kỳ như sau:

| Bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Kỳ này <br> VND | $\begin{array}{r} \text { Kỳ trước } \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phần | Công ty con | Phí quản lý danh |  |  |
| Quản lý Quỹ |  | mục đầu tư | 849.154.362 | 819.522 .916 |
| Thiên Việt |  |  |  |  |

Tại ngày kết thúc kỷ kế toán, số dư các giao dịch với các bên liên quan như sau:

| Bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vu | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 VND | Cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phần | Công ty con | Danh muc |  |  |
| Quản lý Quỹ |  | thác đầu tu | 121.985.915.164 | 90.411 .730 .704 |
| Thiên Việt |  | Phải trả ph |  |  |
|  |  | quản lẏ dan | 14.209.169.951 | 16.209.169.951 |

### 38.2 Nghiệp vư với các bên liên quan

Thu nhập của các thành viên của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong kỳ là 689.172.000 đồng (Kỳ trước: 689.172.000 đồng).

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHINNH HỢP NHÁT（tiếp theo）
vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cûng ngày

## NHỮNG THÔNG TIN KHÁC（tiếp theo）


38.
38.3

| Tổng cô̂ng |
| ---: |
| VND |

126.255 .804 .183
$(48.661 .632 .375)$
$(610.267 .901)$ $\begin{array}{r}76.983 .903 .908 \\ (4.655 .169 .524) \\ \hline 72.328 .734 .383 \\ \hline\end{array}$
734．573．746．984





3.631 .814 .248
60.057 .741 .975
1．397．127．832．347

15．678．382．126
2．146．089．147．569 1.283 .391 .828 .214
1.281 .130 .000 .000
 43．438．138．557


3.530 .946 .337
$(990.901 .269)$
2．540．045．068
nguổn vốn
069806 GZL OZ


## 

Tư vấn tà̀i

| Tư doanh | Tư van tà <br> chinh |
| ---: | ---: |
| VND | $V N D$ |

8ト8レ8ド8レガカ 699てLL＇しLE゙68

TU doanh
$V N D$

|  |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
|  | 8.208 .994 .669 | 89.371 .772 .669 |
|  | $(5.537 .000 .868)$ | $(27.116 .756 .229)$ |
|  | $(222.134 .502)$ | $(199.463 .166)$ |
|  |  |  |

$\circ$

0
0
0
0
0
0

6．512．675．558
5．554．594．072
 $\qquad$
131.148 .121 .512
42.847 .930 .142
-
-
48.087 .939 .395
-
40.212 .251 .975
1.317 .476 .579 .481
1.316 .296 .602 .610
1.179 .976 .871

| 1.448 .624 .700 .993 |
| :--- |
| 1.281 .130 .000 .000 |
| 1.281 .130 .000 .000 |

$\begin{array}{r}\text { Moanh } \\ \begin{array}{r}\text { Môi gióó và } \\ \text { dich vu khà́ch hàng } \\ \text { VND } \\ \hline\end{array} \\ \hline\end{array}$
2．449．859．299


914．678．496


Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018 1．Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoà 2．Các chi phí trực tiếp
454．508．743．189


 19．845．490．000


 $\begin{array}{r}2.006 .000 .000 \\ 2.006 .000 .000 \\ \hline\end{array}$

## 38. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

### 38.4 Cam kết thuê hoạt động

Nhóm Công ty hiện đang thuê văn phòng theo các hợp đồng thuê hoạt động. Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trinh bày như sau:

|  | Só cuối kỳ VND | Só đà̀u kỳ VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Đến 1 năm | 2.779.310.240 | 2.779.310.240 |
| Trên 1 - 5 năm | - |  |
|  | 2.779 .310 .240 | 2.779.310.240 |

### 38.5 Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính

Nợ phải trả tài chính của Nhóm Công ty chủ yếu bao gồm các khoản vay và nợ, các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác. Mục đích chính của nhỡng khoản nợ phải trả tài chính này là nhẳm huy động nguồn tài chính phuc vụ các hoạt động của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty có các khoản cho vay, phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác, tiền mặt và tiển gửi ngắn hạn phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Nhóm Công ty. Nhóm Công ty không nắm giữ hay phát hành công cụ tài chính phái sinh.

Nhóm Công ty có rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
Nghiệp vư quản lý rủi ro là nghiệp vụ không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của Nhơm Công ty. Nhóm Công ty đả xây dựng hệ thống kiểm soát nhẳm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lỳ giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phi quản lỳ rửi ro. Tổng Giám đốc liên tục theo dõ̃i quy trình quản lý rủi ro của Nhóm Công ty để đảm bảo $s u ̛ ̣ ~ c a ̂ n ~ b a ̆ ̉ n g ~ h o ̛ ̣ p ~ l y ́ ~ g i u ̛ ̃ a ~ r u ̉ i ~ r o ~ v a ̀ ~$ kiểm soát rủi ro.

Tổng Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lý cho những rửi ro nói trên như sau.

## Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đởi của giá thị trường. Giá thị trường có bốn loại rưi ro: rửi ro lẫi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá hàng hơa và rủi ro về giá khác, chẳng hạn như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chinnh bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trưởng bao gồm các khoản vay và nợ, tiền gửi, các khoản đầu tư sẵn sàng để bán.

## Rủi ro lăi suất

Rủi ro lăi suất là rửi ro mà giá trị hợp lỷ hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chinnh sę̉ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lẫi suất của Nhóm Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi và các khoản nợ vay của Nhóm Công ty.

Nhóm Công ty quản lý rủi ro lẫi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Nhóm Công ty vẫn nẳm trong giới hạn quản lỳ rủi ro của minh.

Nhóm Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì các công cụ tài chính của Nhóm Công ty chịu lăi suất cố định.

## 38. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

### 38.6 Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính (tiếp theo)

## Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính biến động do thay đổi tỷ giá ngoại tệ hối đoái. Nhóm Công ty đánh giá rủi ro ngoại tệ của Nhóm Công ty ở mức rất thấp do tài sản và nọ̣ phải trả của Nhóm Công ty bẳng ngoại tệ là không đáng kể.

## Rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu đã niêm yết và chưa niêm yết do Nhóm Công ty nẳm giử bi ảnh hưởng bởi các rủi ro thị trường phát sinh tử tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đẩu tư. Nhóm Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đẩu tư. Hội đồng Quản trị của Nhóm Công ty cüng xem xét và phê duyệt các quyết định đẩu tư vào cổ phiếu.
Khi thay đổi về giá cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Nhóm Công ty.

## Rủi ro tin dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng không thực hiện các nghīa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính. Nhóm Công ty có rủi ro tín dưng từ các hoạt động kinh doanh của minh (chủ yếu đối với các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cho khách hàng) và từ hoạt động tài chính của minh, bao gồm tiền gửi ngân hàng.

## Phải thu khách hàng

Nhóm Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Nhóm Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.
Nhóm Công ty thường xuyên theo döi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được và yêu cẩu các hình thức đảm bảo hoặc bảo hiểm tín dựn cho các khách hàng lớn. Đối với các khách hàng lớn, Nhóm Công ty thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. Nhóm Công ty tìm cách duy tri kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu tồn đọng và thành lập một bộ phận kiểm soát tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Trên cơ sở này và việc các khoản phải thu khách hàng của Nhóm Công ty có liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau, rủi ro tín dựng không bị tập trung đáng kể vào một khách hàng nhất định.

## Tiển gửi ngân hàng

Nhóm Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ̛̛̉ Việt Nam. Rủi ro tín dụng đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận ngân quy̆ của Nhóm Công ty theo chính sách của Nhóm Công ty. Rủi ro tín dụng tối đa của Nhóm Công ty đối với các khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại mỗi kỳ lập báo cáo chính là giá trị ghi sổ. Nhóm Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

## Các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng

Nhóm Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Nhóm Công ty có liên quan đến quy trình cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng.
Nhóm Công ty thực hiện đánh giá và thẩm định khách hàng để xác định hạn mức tín dụng cűng như các tỷ lệ ký quỹ và ứng trước khi ký kết các hợp đồng ky̌ quỹ và ứng trước cho khách hàng, cưng như định kỳ kiểm tra lại tình hình tài chính của khách hàng vay để có các điều chỉnh phư hợp về tỳ lệ ký quỹ và hạn mức tín dụng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH HỢP NHÂT (tiếp theo)
vào ngảy 31 tháng 3 năm 2018 và cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày

## NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)

 Rủi ro tín dụng (tiếp theo)Các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước cho khách hàng (tiếp theo) Ngoại trừ các tài sản tải chính mà Nhóm Công ty đả lập dự phòng như trong Thuyết minh 7.6, Tổng Giám đốc Công ty đánh giá rằng tất cả các tài sản tài
 các khoản phải thu được trình bày ở bảng dưới đây được coi là quá hạn nhưng chưa bị suy giảm tại ngày 31 tháng 3 năm 2018 do có đầy đủ tài sản đảm bảo.
Chi tiết về phân loại chất lượng tín dụng toàn bộ tài sản tài chính có liên quan đến rủ̉i ro tín dụng tại ngày 31 tháng 3 năm 2018 như sau:
Bi suy giảm
giá tri
VND
1.388.580.000.000 1.388.580.000.000 140.309.938.237 78.969.867.208
1.833.196.000 48.089.879.. 716 3.631.814.248
 1.607.279.646.727
Rủi ro thanh khoản là rủi ro Nhóm Công ty gặp khỏ khăn khi thực hiện các nghīa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Nhóm Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chỉnh và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đảo hạn lệch nhau.
Nhóm Công ty giám sát rửi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền mặt và các khoản tương đươong tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng cho các hoạt động của Nhóm Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

## Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH HỢP NHÂT (tiếp theo)
38. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)
38.6 Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính (tiếp theo)

Rủi ro thanh khoản (tiếp theo)
Nhóm Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Nhóm Công ty có đủ khả năng tiếp cận các nguồn vốn và các khoản vay đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng có thể được tái tục với các bên cho vay hiện tại.

## 39. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC NIÊN ĐỘ KÉ TOÁN

Không có sự kiện nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Nhóm Công ty và kết quả hoạt động của Nhóm Công ty sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phä́ơơơ del̂erchỉnh hay trình
bày trong báo cáo tài chính hợp nhất.


Bà Hà Thanh Hòa Người lập


Ông Lê Quang Tiến Kế toán Trưởng


Hà Nội, Việt Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2018

