## BÁO CÁO TAI CHINH RIÊNG

## GIỮA NIÊN Đర̂

CÔNG TY CỐ PHẢN SAM HOLDINGS
Cho kỷ ké toán từ ngày 01/01/2022 đén ngày 30/06/2022 (dă được soát xét)
NOI DUNG
Bano cảo cảa Ban TK̉́ng Giam đốc ..... 02-03
Bfón céo sod́t xcet thêng tin tail chinh giea nienn dş ..... 04
 ..... 05 - 45
Bàng cîn đôi ké̉ toin ricung gieta ničn dọ ..... 05-06
Buo calo két quas hopt đẹ̀ng kinh doanh rieng gifa niền đ乌) ..... 07
Bỉo cío hưu chuytùn tiển tị̂ riêng givian niên dộ ..... 08 - 09
Thuyét miah B to cio tì chinh rieng gioa nitan ḑ ..... $10-45$

## BÁO CÁO CỦA BAN TŐNG GIÅM ĐƠC




## CONG TY


 đối tần thư 29 ngày 28 tháng 06 nalm 2022.


## HỌI ĐÓNG QUȦN TRI VÀ BAN TÓNG GLȦM DÓC, ÚY BAN KIÉM TOÁN



Ong Hoang Le Som
Ông Plarơng Xuân Thuy
Ông Hồ Anh Düng
Ong Trant Viẹt Anh
Ong Bừi Quang Bach
Ong Ngoy ${ }^{\text {In }}$ Minh Tüng

Chù tich
Phó Chù tich
Phó Chú tịch Mićn nhiệ̀m nghy 26/04/2022
Thảnh vièn
Thành vien
Thànb viễn Bồ nhiẹ̃m ngày 26N0/2022


Ong Train Viẹt Anh
Ong Nguyutn Minh Tüag
Các thînh viên cùa Ủy bum Kién toàn baw gôm:

| Ong Hoàng Lė Som | Chù tich | Bổ nhiçom ngay 30106:2022 |
| :---: | :---: | :---: |
| Ông Hồ Anh Düng | Chù tich | Miên nhiţim ngay 30/06/2022 |
| Ong Bài Quang Bach | Thânh viên |  |

Tảng Giâm dóc
Phơ Tồng Giám đîc

Chù tigh
Chù tich
Thảnh viên

## KIêm TOÁN VIéN



##  NIÊN ĐỌ





 hote do nhâna linn;


- Dua ra cak đónh gía vel dur đoán hogp lý và thîn trong:




 the cho rìng Cong ty se tiép tue hopt đipg kinh dounh.










## Can kết khác



 khoàn.


Tổng Giám dốc
TP. Hó Chi Mảh ngày 20 thúng 07 măm 2022

S6́：250822．002
（BCTCHCM

# BẢO CẢO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHİNH GIỬA NIÊN ĐO 

Kinh gạì：Quỵ Cô đồng，Họi đông Quàn trị và Ban Tồng Giâm đốc Cöng ty Cố phân SAM Holdings






## Trâch nhię̣m cùa Ban Tồng Giàm đóc




 không có sxai sót trong yéu do gian lộn hotuc naham lảnn．

## Trách nhị̣̄̂n của Kiểm toân viên


 2410 －Soht xét thờng，tin t⿳亠丷⿵冂⿱十口刂




 ¢ kién kitum toân．

## Kスt luặn cùa kik̉m toann vièn



 tinh hieh luru chuyta thén tẹ càn Cóng ty cho ky ké toún 6 tháng két théc công ngày，phú hop vôi Chuẩn muc ké
 câo taì chinh riêne giìa aiên độ


Gitay chùng nhạ̣n đ̛ang ky hành nghè kiêmr toàn
Só：2434－2018－002－1
TP．Hó Cht Mint，ngay 25 thâng a8 nom： 2022

## BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOẢN RIÊNG GIŪ'A NIÊN ĐỘ

Tal ngidy 30 thúng 06 aidm 2022

| Ma | TÀISiN |
| :---: | :---: |
| 100 | A. TȦISȦN NGANHAN |
| 110 | 1. Tiân và các khoin tirong durong tîin |
| 111 | 1. Tiên |
| 120 | II. Dàu tur taic chính ngắn han |
| 121 | I. Chơng khoùn kinh doanh |
| 122 | 2. Dup plơoug gitim giá ching khoan kinh dounh |
| 130 | III. Các khoân phaii thun ugaìn hịn |
| 132 | 1. Trà trứe cho ngubi bán nglin hon |
| 135 | 2. Phuit tha wêe cho vay agion tho |
| 136 | 3. Phủi thu ngla hon ktác |
| 150 | V. Tais sann ughin hlạn ththe |
| 151 | 1. Clip plif trit trươe ngín biapn |
| 152 | 2. Thuê GTGT dugc khâu trît |
| 200 | H. TAISAN DAIIHAN |
| 210 | 1. Các fhoáa phaì thu dài hagn |
| 212 |  |
| 215 | 2. Phái thu vol cho vay disir hagr |
| 216 | 3. Phait thu dis hyn khic |
| 220 | IL. Taisin of diph |
| 221 | 1. Tai sañ có dijuh hỡu biluh |
| 222 | - Ngrutr gid |
| 223 | - Giá irl hao modi hap he |
| 227 | 2. Thii sinn ob djuh vo hinh |
| 228 | - Nzoyvon gid |
| 229 | - Gid tro hao món fag kef |
| 240 | IV. Tai sàn dờ dang dai hạn |
| 242 | 1. Chi phi xily ding eo bin dó dang |
| 250 | V. Dä̀u ter tì chinh dà hạn |
| 251 | 1. Dalu ter vio clag ty con |
| 252 | 2. Blan tu valo công ty liẽn doanh, liên két |
| 253 | 3. Ẻảu tur góp vîn vio dour vi khác |
| 254 | 4. Dut phỏng giim giin dhu tu tail chinh daji han |
| 260 | VL. Tais skn dhit hạn khác |
| 261 | 1. Chi phal tril tratic dài hapa |
| 270 | TÓNG CQNG TAISIN |


| Thuyt minh | 30006/2022 | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2022 } \\ \text { (Triah bày lai) } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| 83 | 1.512.435.045.123 | 1.1801.680.236.156 |
|  | 22,317.481.916 | 323,473,487.394 |
|  | 22.317 .451 .916 | 323,473.487.394 |
| 04 | 187.028.025.775 | 214.305 .038 .966 |
|  | $\begin{aligned} & 238.050 .670 .263 \\ & (51.022 .644 .488) \end{aligned}$ | 215.663 .604 .973 <br> (1.363.566.007) |
|  | 1.301 .575 .447 .572 | 641.440.969.140 |
| 05 | 441,000.809.502 | 110,000.000 |
| 06 | 85.700.000.000 | 20,530,000,000 |
| 07 | 774.874 .638 .070 | 620.800969 .14 C |
|  | 1.514.119.860 | 1.460.740.656 |
|  | 606.087.608 | 723.403.714 |
|  | 908.032 .252 | 737.336 .942 |
|  | 4.532.107.956.773 | 4.573 .231 .739 .932 |
|  | 17,182.646,811 | 172,833,778.850 |
| 05 | - - | $161.700,000000$ |
| 06 | 15.741300.000 | 9.616 .800 .000 |
| 07 | 1.741 .346 .810 | 1.516 .978 .880 |
|  | 3.184.155.171 | 3.224.294.766 |
| 05 | 3.184.155.171 | 3.224.294.760 |
|  | 17.605.512.602 | 17.446.421.753 |
|  | (14.421.357.491) | (18.222.126.987) |
|  | - | - |
|  | $697.850 .000$ | $697.830,000$ |
|  | (697.830.000) | (697.830.000) |
|  | - | 84,000,000 |
|  | - | 84.000 .000 |
| 6 | 4.511.052.319.587 | 4.396.544.857.852 |
|  | 3,066.735.530.496 | 3.066.735.530.496 |
|  | 920.785.470.000 | 793.505.670.000 |
|  | 760.196.763.600 | 760.196 .763 .600 |
|  | (236.665.444.309) | (223.893.106.244) |
|  | 388.835.205 | 544.808.434 |
|  | 388.835.205 | 544.808 .434 |
|  | 6.1144.543,601.896 | 5.753 .911 .976 .0188 |

# BẢNG CÂN ĐOOI KÉ TOÂN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỌ 

Toping iy 30 thring 06 neme 2022 （iit⿱⺈⿸⿻口丿乚丶p theo）

| $\begin{gathered} \mathrm{Ma} \\ \mathrm{si} \end{gathered}$ | NGUOON VÓN | Thuyét minh | 30／06／2022 | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2022 \\ \text { (Triahl hày lai) } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| 300 | C．NO̧ PHŻ1TRA |  | 2.145 .016 .603 .810 | 1.913 .515 .186 .022 |
| 310 | L．Nơ ngán liapn |  | 1．459．661．163．063 | 1，312．117，892．103 |
| 311 | 1．Phail trín ngrờ binn ngeinn hạn |  | 812.340 .000 | 3．769．473．559 |
| 313 |  | 09 | 10．224．835．066 | 23.061 .060 .118 |
| 314 | 3．Plaîi trí ngưòi loo dẹ̀ng |  | 935，617．555 | 905.810 .801 |
| 315 | 4．Chi phi phaii triagin hepa | 10 | 12，319，633．864 | 11.723 .742 .512 |
| 318 | 5．Doanh thus chura thure hiotn ugiu hạn | 12 | 1．995．000．000 | 1．995．000．000 |
| 319 | 6．Pbuil tul ngin han klisio | 11 | 443．032．332．090 | 332.641 .718 .681 |
| 320 | 7．Vay va ng̣ thost tiui chinh ugin hon | 13 | 987．077，086．393 | 934．787．768．337 |
| 322 | 8．Quy khea thutùng phouc Iọi |  | 3.214 .318 .095 | 3.213 .318 .095 |
| 330 | II．Nef dal heqn |  | 685．355．440．747 | 601．397．293．919 |
| 337 | 1．Phail tra dai han khic | 11 | 216.581 .440 .747 | 132．623．293．919 |
| 338 | 2．Vay vì no thuê tiii chính dua hạn | 13 | 468.774 .000 .000 | 468．774，000，000 |
|  | D．VON CHỮ SỠ HƯU |  | 3．899．526，398．086 | 3．840．396．790．066 |
| 410 | I．Vôn chic sờ latu | 14 | 3．899．526．398．036 | 3．840．396．790．066 |
| 411 | 1．Vốn góp cù cthúu sto hôu |  | 3．653．530．650．000 | 3.499971 .900 .000 |
| $4 / \mathrm{Ja}$ | Cdo phiéu phô utông có quyẻn biêuc quĝ̀́t |  | 3.653 .530 .650 .000 | 3．499．971．900．000 |
| 412 | 2．Thang du won o phan |  | （76．363．636） | （76，363．636） |
| 418 | 3．Quy dâu tur platat trién |  | 142.970 .000 | 142．970．000 |
| 421 | 4．Lôi nhultio sail thue chum phînn phói |  | 245．929．141．722 | 340．358．283．702 |
| 423 a |  |  | 186．799．533．702 | 210，708．927．780 |
| 4236 | LNST chra phân phói hỳ này |  | 59．129．608．020 | $129.649 .355 .922$ |
|  | TÓNG CQNG NGUON VÓN | － | 6.044 .543 .901 .896 | 5．753．911．976，088 |
|  | Whus |  |  |  |
| Bùi Hut | Vong Thúy V6 Nê Tìr Anh |  | Trin viegme |  |
|  | 18 l |  | Tóag Giám déc |  |
|  |  |  |  | ding 07 manm 2022 |

# BÁO CÅO KẾT QUẢ HOATT ĐỌNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỌ 

Cho ky kétoán tà ngày 0101/2022 dín ngày .3006/2022


[^0]
# BÁO CÁO LƯU CHUYÈN TIÈN TẸ RIÊNG GIƯAA NIÊN ĐQ <br> Cho ky ké todin foे̀ ngày 01/01/2022 dén agày $30006 / 2022$ <br> (Theco phwong pháp gián nitic) 

| Mãsî | CHi tiêu | Thuyêt minh |  <br> 2022 | 6 thång đầu năm <br> 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | VND | VND |

1. LUUU CHUYÉN TIÊN TƯ HOAT DOQNG KINH DOANH
2. Lel пhиuîn truv́c thuef
3. Dièn chinh cho caic khodn
9.964.495.759

- Khứu hao tâi sán có đ̛̣inh wà bât đọnge sán dầu ur
199.230.504
$62.431,416.746$
(36.950.491.603)
60.281 .923 .881
156.840.430.990
* Các khodan dy phòng
- Lai, 保抾hoạt dọng dău tu
- Chiphif lai vay
 thay atol vón Ifu dịng
- Tang, giam cick khoain phati thu
- Täng giam cace klooin phail trà (klbông kê asi vay plảii tró, thué thu nlił̧p doanh nghiép phài
- TKing giam chi phif trã troức
273.289 .335
(22.382.065.290)
(30,047.854.575)
(24,003.766.576)
(19.000.000)
(176.887.989.058)
(75.090.909)
(98.394.500.000)
$27.100,000.000$
(127.279.800.000)
22.092.026.433
(I76.557.364.476)
197.747.649
11.503 .305 .374
(15.056.873.634) 40.003.666.195
46.712 .341 .343
(968.534.380.092)
(1.385965.182)
(4.410.000.000)

2. Tièn chi cho vay, mua cóc cóng ca nẹ cian don vi khac
3. Tièn thu hời cho vay, bán lai cicke công cu nọ cùa don vi khác
4. Tièn chi đầu tur góp vốs vảo đon vị khne
5. Titùn thu läi cho vay, cổ tưe và Iọi nluukin dưge chia

(605.933.971.482)
(270.480.925,095)
(17.363.407)
(105.371.257.433)
(20.985.717.108)
(12.430.986.910)
(26.500.000)
(418.801.076.502)
(888.240.514.866)
41.667.313.143
(807.369.166.905)

## BÁO CȦO LUUU CHUYÉN TIĖN TẸ RIÊNG GIỬA NIÊN ĐỌ <br>  <br> (Theo phurcng pháp gîan ciêp)



# THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINNH RIÊNG GIƠ'A NIÊN ĐỌ̉ <br> Cho kjp Aét toin từ ugity 01/01/2022 aén ngùy 300602022 

## 1 , DĂC DIÉM HOAT DQQNG CỦA DOANH NGHIẸP

## Hinh thực sỡ hỗu vốn

COng ty Co phalo SAM Holdings durge thành lập vì hoụt dọng theo gitây chêng nhạn dang kỹ doanh nghiệp công
 1998, thay dôi lản thứ 29 ngày 28 thảng 06 nảm 2022.
 Hồ Cht Minh.
 Minh.
 phần, mệnh giâ moc có phần là 10,000 VND.
 32 ngutai).

## Linh vupe kinh duanh

Ex̂u tư tãi chiah.
Ngành ughể lienh doanh
Hoạt dộng clainh cúa Cong ty là:

 cho hoqt oing stan xulat kinh doanh cuia don vi;


- Cho thuê vãn plobog:

- Kinh doanh bét épong sañ;
- Kinh doanls sân golf;
- Dich vu huu urù, dijch vuı du lịch;

- Dại lý mua bàn, kỳ gữi hâng hóa; Môi giôi throng mại;












## 2 . CHÉ DOQ VÀ CHiNHI SÁCH KÉ TOÁN ÁP DU̧NG TĄ CÓNG TY

### 2.1. Ky̆kế toàn, dưn vi tiền tệ sữ dụng trong lế foán


Donn vị tiên tệ sû ding trong ghī chép kế toán là Đồng Việ Nam (VND).

### 2.2. Chuắn nụe vâ Chế độ kế toinn áp đq̣ig

Che do ke toôn op dung

 một sô diếu cuia Thông tor són 2002014/TT-BTC,





## 



 ngảy $01 / 01 / 2022$ dên ngay $30 / 06 / 2022$ đt co dô thông tin vt̂̀ tinh hinh tải chinh, két quà hoạt động kinh doanh và che ludng hru chuysta tiên tę cửn Cóng ty và cac Cong ty con-

## 2.4 . Cờng cul tâ chính

Ghi nhon bun đâuu
Tlia sàn tail chirnh
Taỉ sản tai chinh của Công ty boo gồm tiền, caic kholn phaỉ thu khâc, các khoán cho vay, caic khoản dầ tư ngî̀n



Nop phail trà tà chinh

 các chi phit phât siahl litan quan truec tiêp dila viẹe phát hành ng̣ phäi trà tai chioh do.

GKi wry suan ghi nhân ban dah

2.5 . Tiền

Tiền bao gồm tiên gưi ngânn hàng khōng kẏ hąn.

## 2.6 . Caic khoản đẩu tur tatil clinh




 gia quyen.
 dich the laii hàng ky.

 dà tu.




 vâ doanh thu hoạt đông täi chinh.


 phòng.

 dipphöng.

 phông con ben dupe dàu tus.
 dói theo quy dính cuaa pháp luṭt.

### 2.7. Các kboản ne̛ plutif thu








 trốn.

## 2.8 . Tat sản cô dịnh


 tại.


- Nla cím, vịt kiên uúc
- May mбc, thiliti bl
- Phuong Li大ata vọ̆ tail, truyên dân
- Thiót bi, dung cu quán lý
- Thưong hiṣ̂u

05 - 10 nătu
06 năm
08 เลัแ
03 năm
03 nåm

### 2.9. Chi phí xãy dựng cor bä̃n dơ dang


 maly moe thée bi va cace chi phif trưe titp khác.

### 2.10. Thuê hoagt động





### 2.11. Họp dồng lạ̣p tíc kinh doanh (BCC)


 Eóp wón theo thda thự̂n lién doanh hoạc kiến scát bơi một trong só các bên tham gia.


 vôi cick hinh thứe cu thiti nhut sam:






 phit và lọi nhụ̣̂n turong ìng vớ phần dựce chia thco thơa thự̂n cùa BCC.

### 2.12. Chi plif tria trube







 ouvơng thẳng trong thưi gian hêtu dụng.
 thầi gian hị̛u dụng.

### 2.13. Cac khoann n $\varphi$ phail tra





### 2.14 . Các khoân vay




### 2.15. Chiphifdi vay




 thẽ̛i gian xdy dựg dứí 12 thâng

### 2.16 . Cbì phí phài trâ

 trong kỳ báo cio nhuag thucc té clura chi trỉ vi cho khoin phaii trai khác nhur chi plii taii tiên vuy phaii trà, chỉ phí phâl trà khace_, đưoce ghi nhặn vâo chi phí siln xuata, kinh doanh cùa kgy báo cáo.




### 2.17. Doanh the chura thụe hięa





### 2.18 . Vôn chư sờ hấu







 Nam.


 cùa Cong ty;




 do túc cùa Truag tams Lưu kẏ chúme klyoún Viẹt Nam.

### 2.19 . Doanh thu

Dounh thu cung cofp dich vp


- Deanh the durge xie djinh tưoag déi chắc chàn;
- Có khá năng thu droge lọi ich kinh tế từ giao dịch cung cáp dịch vu đó;

- Xéo đinh đurơo chii phí phât siah cho giao diçı và chi phif đề hoán thánh giao dich cung cáp dịch vụ đó.



## Doanh thu hrogt dông tồ chính

 đực ghi nḥ̣̆n khi thơa mîn đồng thời haí (2) điều kiện sau:

- Co khá nảng thu đuģe lọi ich kinh tê từ gino dich đó;
- Doanh tha đurọe xác dinh tuong oofi chác chain.
 trvike góp vón.


### 2.20. Giá vợa hàng bán



 kịp thöi vào giá vốn hìng, bán trong kẏ.

## Công ty Có phà̉n SAM Holdings

127 Ung Vain Khitan, Phaíng 25, Quịn Binh Tlopnh, Thành phố Hठ Chí Minh

### 2.21. Chi phif tail chính

Các khoàn chis phf đurge ghii nhafn vao chi phf tà chinh golon:


- Chip phi di vay vón;





### 2.22. Thuê thu nlệp doank ughiṣ̂p

a) Chi plas thut TNDN lięu hành
 trong ky két tuadn hilẹn bânh.
b) Thuê suitit thud TNDN hiện hânh
 chju thut TNDN cho kè ké toán tù ngay 01201/2022 ofón ugly 30006/2022.

### 2.23. Cấc bên liên quan




 cong ty lien kes;

 shẳn này;
 of anh hương đäng ke tói cac domnh nghięp này.

 đ 0.

### 2.24 . Thông tin bof phån

 không trinh biy Báo cáo bỏ phên theo lĩnh vue kinh doanh va theo khu vuc đía ly.

3 , TIEN

|  | 30106/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tièn guil ngiln hàng không kg hagn | 22.317.451.916 | 323.473.487.394 |
|  | 22.317.451.916 | 323.473,487.394 |



4. CȦC KHOẢN ĐÀU TƯ TȦI CHiNH

 | 238.050 .670 .263 |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 215.670 .487 .500 | $(51.022 .644 .488)$ | 215.668 .604 .973 | 225.267 .061 .100 | $(1.363 .566 .007)$ |
|  |  |  |  |  |


Công ty Cổ phî̀n SAM Holdings
127 Ung Vàn Khiem, Phuơng 25, Quạn Binh Thanh, Thành phó Hò̀ Chil Mirh
 Trong kỳ, Cóng ty đã nhận đirge só lượg cô phiéa thương nhur sau:







b) Đûu tur góp v6̂a vào đơn vị khac

Ma chưng

| 30106/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gial góc | Dyr phong | Giásob | Dせ̣ phông |
| VND | VND | VND | VND |
| 3.066.735.530.496 | (126.960.062.257) | 3.066.735.530.496 | (127.567.888.272) |
| 897.300.000.000 | (113.959.439.299) | 897.300 .000 .000 | (122.222.654.647) |
| 499.600.000.000 | - | 499.600.000.000 | (12222.654.61) |
| 629.835.530.496 | (10.662.668.498) | 629.835.530.496 | - |
| 118.000.000.000 | - | 118.000.000.000 | - |
| 72.000 .000 .000 | (2.337.954.460) | 72,000.000.000 | (1.353,984, 188) |
| 650.000.000.000 | - | 650.000.000.000 | (3.991.249,437) |
| 200.000.000.000 | - | 200.000 .000 .000 | - |
| 920.785 .470 .000 | (109.705.382.252) | 793.505.670.000 | (96.325.217.972) |
| 534.052.970.000 | (101.929.433.431) | \$34.052.970.000 | (89.930.550.472) |
| 93.300 .000 .000 | (2.848.091.743) | 93.300 .000 .000 | (2.882.859.562) |
| 3.148 .000 .000 | (1.794.615.833) | 3.148.000.000 | (1.796.212.131) |
| 163.004.700.000 | (3.133.241.245) | 163.004.700.000 | (1.715.595.807) |
| 127.279.800.000 | - | - | - |
| 760.196 .763 .600 | - | 760.196 .763 .600 | - |
| 273.652 .263 .600 | - | 273.652.263.600 | - |
| 398.400,000.000 | - | 398.400 .000 .000 | - |
| 73.264 .500 .000 | - | 73.264 .500 .000 | - |
| 500.000.000 | - | 500.000.000 | - |
| 14.380 .000 .000 | - | 14.380 .000 .000 | - |
| 4,747.717,764.096 | (236.665.444.509) | 4.620.437.964.096 | (223.893.106.244) |

$\frac{9}{6}$

DSP
DVN
PRT
$30 / 06 / 2022$
VND
3.066 .735 .530 .496 897.300.000.000 499.600.000.000
 72.000 .000 .000 000'000'00000z 920.785.470.000 534.052.970.000 93.300 .000 .000 3.148 .000 .000
$163,004.700 .000$ $009{ }^{\circ} \mathrm{E} 9 \mathrm{~L}^{\circ} 96 \mathrm{~T}^{\circ} 09 /$ 009 ¢9 \% 259 をL $000 \cdot 000 \cdot 000^{\prime} 868$ 000000005 14.380 .000 .000
Báo câo tài chinhh riêng giữa niên độ


 tẏ lạ lq̣i ich vì quyû̀n biều quyét là $36 \%$,

 tri tiai sán thé cháp 929.710 .391 .315 đơng.
 Ginh giat tif hop ly.

## Dâu tur vào Công ty con

 Ten Cong by
Cōng ty Có phàn SAM Holdings.
127 Ung Vann Khièm, Phưưng 25 , Quận Bink Thaqnh, Thành phố Hồ Chi Minh
Cong ty Có phần SAM Holdings

Đẳu tur vào Cöng ty lyîn kêt

 Thành pobó Ha Nọi Thành phós Hồ Chic Minh
Tinh Dông Naj Tinh Quang Tif


| Ty la loff ich | Tỳ 1 ¢ bilàu quyét | Hout đông kinh doanh |
| :---: | :---: | :---: |
| 8,00\% | 8,00\% | Kinh doanh hạ tuing khu ofog nghitsp |
| 4,80\% | 4,80\% | Kinh doanh duryc phimm |
| 2,74\% | 2,74\% | Kinh doanh ngeanh nuroc |
| 3,00\% | 5,00\% | Sain xuitut thut phatm |
| 19,91\% | 19,91\% | Đdin ux nớag nghiṭp |

## Công ty Có plần SAM Holdings

Báo cảo tài chính riêng giũa nicicn độ
 Thành pló HÖ Chi Minh

5 . TRẢ TRUỚC CHO NGUỚI BÁN
a) $\quad \mathrm{Ng}$ han lage

Quŷ diu tut co 411.691.750.000
hội PVI ${ }^{19}$
Qug datu tir hat 27.000.000.000
talne PV$]^{(5)}$
Tria iruóc cho
2.309 .059 .502
110.000 .000
ngưở bán khác
b) Dà hạn

Qus đ̂̃u tur co
bobiPVI ${ }^{(9)}$





 thoua thuĝ̣. Chi tiêt theo ciec hơp dông nhur sau:
 hog thưe hiván bưp dồng la 18 dhang:
 VND, thài họn thyuc hiẹa bop đồng ih 12 thaing.







## 6 , PHẢL THU VÉ CHO VAY

| 3006/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giat tri | Dit phȯng | Giíl tri | Dup phơng |
| VND | VND | VND | VND |

a) Ng ân Lg n

| Các khodin cho phap nhthan vay ${ }^{(1)}$ | 82.700 .000 .000 | - | 20.530.000,000 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Các khatan cho ch nhata vay ${ }^{\text {as }}$ | 3,000,000,000 | - | - | - |
|  | 85.700.000.000 | - | 20.530.0000.000 | - |

b) Dài Lęn

Cotag ty CP Xut
15.741 .300 .000
9.616 .800 .000 nltap khảu Tơag họp I Viẹt Nam 0)

(Xem thơng tin chi tidf nai thupbi minh so 626 )
Thông tin clii tiêt liên quan dễn cie lhohan cho vay oghin lẹan
 voit thòi hạn từ 03 tháng of̂̀n 12 tháng.
 thâng.



## 7 . PHÅا THU KHÁC

| 300 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giiá tri | Dryphong | Giatul | Duy phông |
| VND | VND | VND | VND |

a) Ngấn lạn

Tam íng
3.740 .620 .220
2.153 .000 .000

Phà thu wfo góp, 726.903.148.907
$584.815,778.692$
lai tor calc hop đồng hup tác đín tur ${ }^{01}$

Phaii thu tir
chuyden nhargag vob

| Pbait tha có tíc | 20.736 .150 .000 | - | 5.900 .000 .000 |
| :--- | ---: | :--- | :--- |
| Lai cho vay | 3.594 .191 .220 | - | 3.571 .876 .050 |

Phali thu tiển bín - - 7.520.635.000
chừng khoda
kinl doanh
b) Dal hąn

Đ急 coc
491.346 .810
1.250 .000 .000
đông hop tâc đâu
tut ${ }^{(2)}$


 góm:
 tin clit tiè́t nlur sau:

- Các ben tham gia: cá nhatn, tô chatée nhọnn hyp tác dau tur
- Mục dich hụp tác: thurc hiẹn cac gian dich đäu tu nhhim nạc dich sinh lói;




 lao hoạ̃c lọi nhự̃n theo thôa thựn bồng vần bàn gíca các bên;
 tî́n là 164,15 tỳ VND;
- Tinh hinh của cacc hop dông tai ngay 30006/2022: dang thurc hị̂n.







 khùng thảp hon $11 \%$ nam.
(9) Khoấn vón góp trị gid $1250,000,000$ VND theo Họp ởng hưp tác dâu tu vơi cá chân sô 12/2018/HDHT/SAM-VA ngily 25 thing 7 năm 2018 vd plau lyc họp đồng so 01/12/2018/HDHT/SAM-VA ngìy 10 thang 9 năm 2019. Thoù hạn bụp tác đến ngely 25 thâng 7 năm 2023.
Cong ty Cổ phîn SAM Holdings
127 Ung Van Khiemn，Phutòng 25，Quận Binh Thanh，Thânh phó̉ Hó Chil Minh
Bâo cío taì chính riêng gion niền đô Cho ky kể toín tiringìy 01／01／2022 đt̂n ngaly 30006／2022

| ILT＇SSIT81＇¢ | 97E15\％ 881 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | L10＇1LL＇081＇ |
| 160 LSEIZVTT | 990＇20で25 T | 971． 88856 E I |
| $\begin{aligned} & \text { bos:0sz:661 } \\ & \text { C86.9z1 zzz } \$ 1 \end{aligned}$ |  | zLILD1 581 カぐ6さで01で1 |
| 799\％215909\％L | 68E EEL＇219＇I | I6601516 ${ }^{\text {\％}}$ |
| 6060606651 | 606．060＇651 | － |
| SSL＇Iで9がでし | 08tiztyesvil | $166^{\prime} 015^{\prime} 165^{\prime} 7$ |
| GNA | ans | CNA |
| उँ | gl umb <br>  |  <br>  |


| Nhà cưa，vị̂t kiến trucc | Máy móc，thick b bi |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 11．466．978．282 | 134．290．000 |
| 11．466．978．282 | 134．290．000 |
| 11．466．978．282 | 134．290．000 |
| 11．466．978．282 | 134．290，000 |
| － |  |
|  |  |


$\left.1 \begin{array}{lll}-260 & 5 & 5 \\ 0 & =1 & 2\end{array}\right)$
Công ty Cō̉ phìn SAM Holdings.
127 Ung Vân Khiem, Phương 25, Quạn Binh Thanhi, Thénh pbō Hob Chi Minh
Báo cáo tài chink riêng gifara nitàn đō
 10.206.036.984 18.798.082



## 10. CHI PHI PHẢITRȦ NGÁN HẠN

- Chi phe Exi vay, lail tral phióo
- Chì patí plaîl trá khác

| 30006/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 12.229.633.864 | 11.633 .742 .512 |
| 90.000 .000 | 90.000 .000 |
| 12.319.633.864 | 11.723 .742 .512 |
| 30\%062022 | $\begin{array}{r} 0101 / 2022 \\ \text { (Trinh bay lai) } \end{array}$ |
| VND | VND |
| 532.422.231 | 469.793 .673 |
| - | 5.000 .000 .000 |
| 318.436.351.000 | 217.826.351.000 |
| 87.722.328.336 | 86.784 .008 .535 |
| 34.615.949.491 | 20.785.087.680 |
| 1.372 .031 .029 | 1.372.031.029 |
| 403.250,003 | 404.446.764 |
| 443.082 .332 .090 | 332.641.718.681 |
| 380.000 .000 | 380.000 .000 |
| 52.050.610.062 | 36.243 .293 .919 |
| 162.890.000,000 | 96.000.000.000 |
| 1.260 .830 .685 | - |
| 216.581.440.747 | 132.623.293.919 |
| 353.840.937.635 | 272,843.033.653 |

c) Treng đó: Phaii trả khác là càc bên liêna quan
353.840 .937 .635 272,843,033.653

## a) Ngán hą!

- Kinh phi coing doán

- Nhận vôn góp họp dờng hop tóc dalu tr
- Chii phil tai tor hop đổng hop tóc dầu tur
- Phaii trá 柱 vay
- Cótúc
- Cack khoén phall tra, phail nọp khdo
b) Dà bạn
- Nhạn ký quỹ, ký cưçic dài hạn
- Phili trá laii vay
- Nhận vốn góp họp đờng họp tac đẳu or
 (Xem thông tin chi aíf tai thogét minh só 26)
(*) Thông tin chi tiêt tại thuyét minh són 20 .


## 12 , DOANH THU CHU'A THƯC HIẸN NGAN HAN


 An Bìnha, thànha phố Biénn Hèa, tinlr Đờng Nai.
Cöng ty Cö̉ phần SAM Holdings
127 Ung Vin Khiem, Phương 25, Quạn Blnh Thanh, Thành phổ Hồ Che Minh 13. CȦC KHOẢN VAY
a) Vayngắn han
a) Vay ngẵn hạn
Cho ky̌ ké toán tì ngày 01/01/2022 đían nglyy 30106/2022

| $\begin{gathered} 01 / 01 / 2022 \\ \text { (Trinh bdy lai) } \end{gathered}$ |  | Trong ky |  | 30066/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giefri | Só có khá nâng trà | Tăng | Giàm | Gií tri | Só of khaj allng trin ng |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| 20.500 .000 .000 | 20.500 .000 .000 | 22.000 .000 .000 | - | 42.500.000.000 | 42.500.000.000 |
| 288.000.000.000 | 288.000.000.000 | 20,300.000.000 | 215.000.000.000 | 93.300 .000 .000 | 93.300 .000 .000 |
| 3.116.482.238 | 3.116.482.238 | 12.232.964.476 | 6.232.964.476 | 9.116.482.238 | 9.116.482.238 |
| 14.089,119.432 | 14,089.119.432 | 20.654,367.436 | 15.765.642.558 | 18.977.844.310 | 18.977.844.310 |
| 68.000.000.000 | 68,000.000.000 | - | 48.477.000.000 | 19.523.000.000 | 19.523.000.000 |
| - | - | 50.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000 .000 .000 | 25.000 .000 .000 |
| * | * | 215,000.000.000 | * | 215.000.000.000 | 215.000 .000 .000 |
| * | * | 12.000.000.000 | - | 12.000.000,000 | 12.000.000.000 |
| - | - | 20.045.025.000 | - | 20.045.025.000 | 20.045.025.000 |
| 246.563.416.666 | 246.563.416.666 | 1.874 .499 .996 | - | 248.437 .916 .662 | 248.437.916.662 |
| 294.518.750.001 | 294.518.750.001 | 758.068.182 | 12.100.000.000 | 283.176 .818 .183 | 283.176.818.183 |
| 294.518.750.001 | 294.518.750.001 | 758.068.182 | 12.100.000.000 | 283.176.818.183 | 283.176.818.183 |


| $987,077.086 .393$ |
| :--- |

$468.774 .000 .000 \quad 468.774 .000 .000$ $283.176 .818 .183 \quad 283.176 .818 .183$

| 751.950 .818 .183 | 751.950 .818 .183 |
| :--- | :--- |

( 881818911 Csz ) $468.774 .000 .000=468,774.000 .000$
Công ty Cot phần SAM Holdings
127 Ung Vän Khièm，Phương 25，Quân Birhh Thạnh，Thành phó Hồ Chi Minh
Báo caio tài chính riting gitîa niên độ


| 30066／2022 |  | 01／01／2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Góc | LSi | Góc | Lait |
| VND | VND | VND | VND |
| 42．500．000．000 | 1．229．133．571 | 20．500．000．000 | 1.236 .698 .637 |
| 25.000 .000 .000 | 1．635，195．478 | － | 895．479．451 |
| 468．774．000．000 | 52．050．610．062 | 468．774．000．000 | 36．243．293．919 |
| 93.300 .000 .000 | 20．988．488．768 | 288．000．000，000 | 13．527．156．166 |
| 19.523 .000 .000 | 7．252．573．729 | 68．000．000．000 | 5．125．753．426 |
| 9．116．482．238 | ＊ | 3．116．482．238 | － |
| 658．213．482．238 | 83．156．001．608 | 848．390．482．238 | 57．028．381．599 | $\begin{array}{r}848.390 .482 .238 \\ \hline\end{array}$

## Thông tin chi tiét liền quan đến câc khoain vay ngán hą日:

(1) Cbo hepp dò̀ng vay tại CÔng ty TNHH Sacom - Chip SAng bano goin:
(1.1) Họp đ̂̂ang cho vay wón số 02/2019/SCS-San/H甲VV ngay 18/07/2019 vì phu luc só 05/PL-02/2019/SCS. SAM/HDVV ngay 01/04/2022 vơl nhang điču khoỏn chi tiét sau:

+ Hạn mơe tín dụng: 3.000.000.000 VND;
+ Mpe đích vay: bô sung vón luru đ̣̣̆g:

+ Lai suăt vay: $8 \%$ /năm;

+ Cac Ginh thức bdo đâm tiển vay: tín cháp.
(1.2) Họ đông cho vay vón só 01/2019/SCS-SAM/HDVV nèjy 09/07/2019 và plıp luc họp đổng số 05/PL-

+ Han mffe tin dung 5.500 .000 .000 VND;
+ Muc dich vay: bó sung vón luu dong;

+ L.ai suaft vay: $8 \% /$ nãm;
+ Sô dưn
+ Các hìnla thức båo đåm tièn vay: tin cháp.
 02/2021/SCS-SAM/HDVV ngly 01/04/2022 vơi nhang diêu khoain chi tiet sau:
+ Hạn mừ tín dụng: $12.000 .000 .000 \mathrm{VND} ;$
+ Mục disch vay: bố sung vón leu dgag;

+ Lali suat vay; 8\%/uàm;

+ Cde hinh dhúc bioio dam diể vay: tin chẳp.
(1.4) Hep đî̀ng cho vay vân só 01/2022/SCS-SAM/HDVV ngay $24 / 03 / 2022$ va Phu lue só 01/PL-01/2022/SCSSAM/HDVV ngay $28 / 06 / 2022$ wôl nhöng díu khoan chi tít suu:
+ Hen mưo tín dung: 10.000 .000 .000 VND ;
+ Mye đich vay: bố sung vốn lưu động
+ Thời họn cûn hig̣p đồng: 03 tháng ké tự ngày 28,06/2022;
+ Lai suit vay; $\mathbf{8 \%} / \mathrm{nhm}$;
+ Số dut nģgóct tại thơi dêêm cuôi kỳ: 10.000.0000.000 VND;
+ Các hìhh thựe báo đâm tiển vay: tín chấp.

+ Hạn muxc tin dyang: 12.000 .000 .0000 VND;
+ Mục dich vay; bồ sung vốn luu dạng;

+ Lâi suầ vay; $8 \%$ mầm;
+ Só dur ng̛̣ gate tại thời điém cuól ky: $12,000,000.000 \mathrm{VND}$;
+ Caic hinh thừc bẩo dám tî̀̉ vay: tin chaip.
(2 Các họp đồng vay taị Cóng ty Có̉ phần Dầu tur Phát triển Narn Tây Nguyên baa gôm:
(2.1) Hpp đống cho vay vốn só 0106/2021/NTN-SAM ngay 17/06/2021 vâ Phẹ luc só 0106/2021/NTNSAM/PLHDVV ngłay 17/12/2021 vơi nhûng diều khoan chi tiêt sau:
+ Hąn múc tín dẹng: $354.500 .000,000$ VND;
+ Mpe đich vay: bố sung vón luru dọng
+ Thôi hạn coia hợ đởng: Dén lót ngay 17/12/2022 vá Lif dọng gia hạn;
+ Lai suaht vay: $6,8 \% / \mathrm{naxm}$;

+ Các hình thực bâo đâm tiển vay: tín chấp.
 ngay 28006/2022 vơi nhüng điêu khoàn chi tiḱt sau:
+ Han múc lin dung: 10,000,000,000 VND;
+ Mục dich vay: bó sung vón lưu dọng:

+ Lai suát vay: $6,8 \% / \mathrm{n}$ ãn;
+ Sổ dư nợgóc tại thơi điểm cuối ký: 10.000,0000000 VND;
+ Ciec hirnh thực bâo đám liên vay: tin chấp.
 SAM/PLHDVV ngày 0901/2022 wóti nlững diêu kholu chit tít sau:
+ Hąn mate tin dụng: $60.000,0010.000 \mathrm{YND}^{2}$
+ Muc dich vay: bố sung xín luru degne:
+ Thiti hạn cua hopp dônge Dến hêt ngèy 09/01/2023 và tư dộng eia hạn;
+ Lãi suat vay: $6,8 \% /$ aum;
+ Số dut nọ gấc tại thờ điêm cưói ký; 60,000.000,000 VND;
+ Các binh tixùc bǎo đám tièn vay: tín cháp.
(2.4) Họp đờng cho vay vốa số 0103/2022/NIN-SAM/HIDVV neby 29/03/2022 và Phụ lue sí $0105 / 2022 / \mathrm{NTN}$ SAM/PLHDYV ngày 06/05/2022 vôi nhäng diêu khoûn chi tifé san:
+ Här mưc lin dung; $20.300 .000 .0000 \mathrm{VND}^{2}$
+ Mụe dich vay: bỏ̀ sung ven luan dọng;
+ Tha̛i hạn cùa họp dồog: 12 thäng:
+ Lải suắt vay: $6,8 \% / n a ̆ m ;$
+ Số dur ng̣ goce tại thờ diêm cub̉i ky. 20.300.000.000 VND;

 $11052021.25 / \mathrm{HDUTTMCK}$-CN NSI ngay 11/05/2021 wôh nhâng diêu khoán chi lift sau:
+ Tơng hạn móc úmg tnượ: 20.000,000.000 VND;
+ Mụe dich vay: dàu tur kinh doanh chüng khoán;

+ Lai suft tung truớc: $0,034 \%$ ingay;
+ Só dư nọ gốc tại thờ dièm cubil kỳ: 9.116.422.238 VND;

 và caic chưng khợn khác đượ NSİ chấp nhồn lâm tâi sân thé chấp.
(4) Hop đồng mớ tâi khoán giao dich ky quy só 1444/2019/1DDKQ-TCSC ngby 16/10/2019 wifi nhựg diều kholn chil tet sau:
+ Muc dich vay: đâu tur kinh doanh chưng khoatr;

+ Lai suát ung troóc; theo quy dinh cuia TCSC;




+ Hap mute tin durgg: $70,000.000,000 \mathrm{VND}$;
+ Mục dich vay: bó sung vón luu ḑ̧̣g:
+ Thời hạn cuis họp dỏ̉ng: khöng kŷ hạn;
+ L4i suht way: $10,6 \% / 4$ anm;
+ Só dư nợ góec tå̀ thờ điển cuối ký: 19.523.000.000 VND;
+ Che hình thực bảo daim tiên vay: tin cháp.
(6) H(p) dỏng vay vốn số $2803 / 2022 / \mathrm{SDC}$-SAM/HDVV nghy 15103/2022 wôi nhtông diêu khoủn chî tiế sau:
+ Hạn mứe tin dung: 50.000,000,000 VND;
+ Mue dich vay: Bố sung vớn lura đọng;

+ Lãi suat vay: $6 \%$ 万nătr;

+ Cac hinh thức bâo dams tiển vay: tin chẩp.

+ Hạn mưc tín dung: $215.000,000,000$ VND;
+ Myc dich vay: Bố sung vón luu © Song;
+ Thòi hạn cúa hopp dorog: 12 thâng.
+ Laí suât vay: $11 \%$ 亿năm;
+ Số dư nọ gốc tại thòi dián cuóli ký: 215.000.000.000 VND;

(8) Họp ©ông vay wín so $17 / 2022 / Ð 7 H B-S A M / H D V Y$ nghy $0606 / 2022$ wai nheng dida khotn chit tift sau:
+ Hạn mưc tlin dụng: $12.000 .000 .000 \mathrm{VND}_{\text {; }}$
+ Mue dich vay: Bố sung vón luu dộe:
+ Thơi hạn côa hepp dong: 3 thing:
+ Lăi suát vay: $5 \% / \mathrm{nlm}$;
+ Số du ng góo tại thôi điêm cuói kŷ: 12.000.000,000 VND;
+ Các hiph thớc bio đán tiền vay: TIn châp.

+ Mue dich vay: điua tu kinh doanh chùng khoan;
+ Thòi hạn ưng trướe: khơng qua 02 tháng ofe tờ nghy giaì ngân khouin vay;
+ Lai suả tung irươe: theo quy dinh coub VCSC;
+ Só dur ng gle tai thơi ditatm cuôil ky: 20.045.025.000 VND;
 dich ký quy và các quyền liên quan đến chúng khoản giao dịch ký quȳ.
(10) Tbồng tin chi tiêt liễn quan đến khoản trail phifu
(10.1) Trali phiéu phát hành năm 2021
+ Sól luggag: 2.500 trâi phiêu;
+ Mȩah gia: 100.000 .000 VND ;
+Ky hạn 12 thang;
+ Lai sudt: $10,5 \% / \mathrm{nanm} ;$
+ Sb du ng gốc tpi thờ đikm cuói ky: $248,437.916 .662 \mathrm{VND}$;
 ty Có phî̀n SAM Holdingss và 22.005 .435 of phicu cuia Ngîn hàng Thuoong mại Có phần Viẹ̣ $\dot{A}$ thuệo sò̀ hitu cua boin thừ ba.
(10.2) Tral phiĉ́u plau hânh nẳm 2020
+ Só lưọg: 3.000 trâil phiču;
+ Mẹnlh giá: 100.000 .000 VND ;
+ Ky hạn: 24 thang:
+ Lai subt 11\%/nala;
+ Só dưnạ góc tai thời điền cuói kẏ: 283.176 .818 .183 VND;
 vá 20.016 .905 có phiću cùa Công ly Có phî̀n Dichi vu Du lichı Phá Tho.


## Thông tin chit tiét về khoản vay dà hạn:

(11) Ḥ̣p đồng cho vay só 27.01/2020/STL-SAM/HDVV ngảy 12/11/2020 wâ Phu luc số 01/PLHD/STL-SHDs ngady $11 / 11 / 2021$ vfí céc điéu khoian chi tié a nhu sau:

+ S tiền vay: 468.774 .000 .000 VND;
+ Muc đich vay; bổ sung vón lunu dọng;
+ Thòi hạn cùn hẹp dồng dÊn ngdy 12/1/2023;
+ L. Ai suit vay: $6,8 \% /$ nảm;
+ Só dur ng̣ gíc tạl thờ dean cubil ky: 468.774.000.000 VND;
+ Các hinh thưc loto đåm tièn vay: tín cháp.
 cho vay vốn vo đo drope dang ký gino dich dim báo dỉy dú
$\frac{\text { Cọzz }}{\text { VND }}$
Lei nhựa sau thuê VND
210.496 .811 .885
2.775.685.181.885
595981058: ท56
5.724.462.371





215.295 .036 .827
340.358 .283 .702
$(153.558 .750 .000)$
59.129 .608 .020 $\overline{\tau \tau L 1 t 1^{-6} 6 \pi \mathrm{~s} t \tau}$




## ans

$\square \mathrm{VND}$

934.926 .500 .000
-
-


[^1]0

## Công ty Cổ phần SAM Holdings

Biono ciolo thif chifinh riêng git̂a niên đす̣̂
127 Ung Văn Khiêm, Pharòng 25, Quận Binh Thạnlh, Thànhaphố Hö Chì Minh


|  | 6 thàng đồu nâm 2022 | 6 thâng đầu nẳn 2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Vơn đầu tur cìa chừ só hợu | 3.653.530,650,000 | 2.565.045.400.000 |
| - Vón gop didu naxm | 3.499.971.900.000 | 2.565.045.400.000 |
| - Vdr gop täng trong kp | 153.558.750.000 | 934.926.500.000 |
| - Vingopa crodiky | 3.653.530.650.000 | 3.499 .971 .900 .000 |
| Cỏ̀ tứ, l lọ ahuân: |  |  |
|  | 1.372.031.029 | 1.372 .031 .029 |
| - Có tuxc, ipi nhupln coin phadi trá cudi ko | 1.372 .031 .029 | /.372.031.029 |
| Col phila |  |  |
|  | 30NX6/2022 | 01/01/2022 |
| Só lurgog of phiçu dãng ky phht hânh | 365.353.065 | 349.997 .190 |
| Sổ lurgng cô phitun đî bain ra công chúng | 365,353.065 | 349.997 .190 |
| - Cóphietupho thöng | 365.353.065 | 349.997.190 |
| Sô luopng có phiéu dang lư hành | 365,353.065 | 349.997 .190 |
| - Codphiéa phód thóng | 365.353,06,5 | 349.997 .190 |

d) Caic quy coing ty

| Cichur | 30106/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Quy dîu fur phat trièn | 142,970.000 | 142.970.000 |
|  | 142.970.000 | 142.970.000 |

## 15 . CAC KHOÁN MUYC NGOẢI BȦNG CÂN DÓI KÊ TOẢN

a) Tai sain cho thué ngoà



|  | 30/06/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
|  | 2394.000 .000 | 4.788.000.000 |

b) Tais sẩn thut ngoài
 phäi trì trong trong lai theo hogp đờng thuê hopt dêng duge trinh bày nhut suu:

- Tir $/$ năn trỡ xuóng

| $30106 / 2022$ |  |
| ---: | ---: |
| 1.860 .269 .258 | 1.201 .404 .960 |
| 7.299 .181 .034 | VND |

Công ty Cob phẩn SAM Holdings
127 Ung Văn Khiêm, Phừng 25, Quận Bình Thợnh, Thành phố Hồ Chi Minh

Báo cio tầ chính riềng gî̂a nîêt độ Cho ky kế toán tior ngay 01/01/2022 đến ngay 30/06/2022

16 .TONG DOANH THU BÁN HẢNG VA CUNG CȦP D|CH VV

| 6 thầ | 6 thing delu năm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 2.394 .000 .000 | 2.299.000.000 |
| 2.394 .000 .000 | $2.299,000.000$ |

17 . DOANH THU HOA̧T Đ@QNG TAI CHINH

| Lai tuên gứi, Iai cho vay Lafi tự hog̣t dপ̣ng họp tàc dâu Cô tức, lọi nluặ̆n duope chia |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Trong đó: Doanh the hoạ dơng tail chính nhị̣n từ cáce benn liễn quarn
(Xem thöng tin chi ridi tol thuyte minh so 26)
18. CHI PHI TÀ CHINH

Lai tikn vay, lãi trai phicu

Dis phöng gỉm giá chúng khoin kinh doanh vả t®́a thât dầu tư
L今 ter̀ kinh dounh chring khoén
Chi phí tài clánh khác

Trong đó: Chí phí hoqt đọng tài chính trá cho clac benn liên quan
(Xem chöng in chi inéf tai thayét mimh so 26)
19. CHI PHİ QUȦN LÝ DOANH NGHIȨP

Chī phí shân cōng
Chï phí kháu hao tài sín ob́ đính
Chi phí dích vy mua ngaài
Chi phif khác bổng tiên

Trong đô: Chí phf mua cùa các bên lien (Xem thing tha chit tếr tôl throyê minhis sod 26)

Câng ty Cô plaàn SAM Holdings
127 Ung Vann Khiêm, Phương 25, Quạn Binh Thạhh, Thành phó Hồ Chi Minlı

BÁo cióo tài chínla riêug gîrra niễn ậ Cro ky ke toan tor neay 01/01/2022 din ngaly 3006/2022

20 . THU NHス̧P KHÁC

| 6 thang ditu nixm 2022 | 6 thâng duàu nå̊m 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 5.000 .000 .000 | - |
| 19.708.000 | 47.990.551 |
| 5,019.708.000 | 47990.551 |

 khoán đẩu tu theo Biên bán tlanth ty hop dö̀ng só $28,02 / 2022 / \mathrm{BB}$ TL-SAM-NKC ngly 28:02/2022.

## 21 . CHI PHI THUÉ THU NHẠP DOANH NGHIȨP HIẸN HKNH

| 6 thâng đâu năm 2022 | 6 thang đẩu nim 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 70.878.351.462 | 9.964,495,759 |
| 21.542,390.885 | 24,841.421.179 |
| 1.460.839.590 | 888.917 .244 |
| 20.081.551.295 | 23,952.503.935 |
| (33.677.025.135) | (13.605.750.000) |
| (33.677.025.735) | (13.605.750.000) |
| 58.743.717.212 | 21.200 .166 .938 |
| 11.748 .743 .442 | 4.240 .033 .388 |
| 23,061.060.118 | 10.747.528.260 |
| (24.603.766.576) | (12.430.986.910) |
| 10.206 .036 .984 | 2.556 .574 .738 |

22. CII PHí SẢN XUÁT KINH DOANH THEO YÊU TÓ

Chi phe nhân côag
Chí phí kbấu hao lài sàn ó định
Chi phifjich vẹ mua ngoải
Chii phil khice bìng tiên

| 6 tháng đâu nåm 2022 | 6 tháng đhau nãm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 7.171.649.058 | 6.840 .786 .058 |
| 199.230.504 | 197.747.649 |
| 5.903 .101 .741 | 2.323.905.250 |
| 3,622.042.168 | 1.061.718.619 |
| 16.896.023.471 | 10.424.157.576 |

## 23 . CONNG CV TAI CHINH

Che logii ông cy tài chinh cuia Cong by bao góna:
Giâtrisol ke toin

| 30/06/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giáa góc | Durphòng | Gilig goc | Dưp phóng |
| VND | VND | VND | VND |


| Tai suin tài chifnh |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tién | 22.317.451.916 | - | 323.473.487.394 | - |
| Plahi the khach | 776.615 .984 .880 | - | 622.317.948..020 | - |
| luang, phail thatkhác |  |  |  |  |
| Cack khodrn cho vay | 101.441,300.000 | - | 30.146.800,000 | - |
| Ditu tur ngằn bun | 238.050,670.263 | (51.022.644.488) | 215.668.604.973 | (1.363.566.007) |
| Dâu tor dai hạn | 672.052.263.600 | - | 672.052263 .600 | - |
|  | 1.810.477.670.659 | (51.022.644.488) | 1.863,659,103.987 | (1.363,566.007) |
|  |  |  | Giá tri so kêt toân |  |
|  |  |  | 30106/2022 | 01/01/2022 |
|  |  |  | VND | VND |
| Nop plail tran tà chinh |  |  |  |  |
| Vay ud ng |  |  | 1.455.851.086,393 | 1.403.561.768.337 |
| Phai tral nguedi bin, p | haii tả kháo |  | 660.476 .112 .837 | 469.034.486.159 |
| Chip phí phaxit trâ |  |  | 12.319.633.864 | 11.723 .742 .512 |
|  |  |  | 2.128 .646 .8333 .094 | 1.884.319.997,008 |




 tư chéng khơona đâ đượ nều chì tị̂t tại các thuyč́t minh liên quan.

## Quán lŷ ràl ro tali chinh

Rứ ro tẩ chính cua Cóng ty bao gồm ruii ro thị tntờng, rùi ro tin dung và rùi ro thanh khoản. Côgg ty dâ xaly




## Fuil re thl triomis


Rüi ro végit:


 nidy.

127 Ung Vain Khiêm, Ptyơong 25, Quạn Binh Thụnh, Thânh phó Hồ Chi Minh

Cho ky két toain tir ng ay 01/01/2022 den ngaiy 30106/2022

|  | Tì̛ 1 năm trử xuóng | Trèn I năm difn 5 năm | Trên 5 nån | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tai ngày 30106/2022 VND VND |  |  |  |  |
| Dắu tur ngấn han | 187.028.025.775 | - | - | 187.028.025.775 |
| Dåu tur đùi hạn | - | 672.052.263.600 | - | 672.052.263.600 |
|  | 187.028.025.775 | 672.052.263.600 | - | 859.080 .289 .375 |
| Tai ngày 0L/01/2022 |  |  |  |  |
| Đâu tuf ngăn hagn | 214.305.038.966 | - | - | 214.305.038.966 |
| Bdu tar dài hạn | - | 672.052.263.600 | * | 672.052.263.600 |
|  | 214.305.038.966 | 672.052.263,600 | - | 886.357.302.566 |

Rüi mo velait sualt:





## Rail ro den dung



 ngatn bàng, cho voy vâ côe công cu tâ chinh khác).

|  | Tir 1 nilm trư xuoting | Trợ 1 nảm den 5 nàm | Trên 5 năm | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tai ugăy 3086/2022 |  |  |  |  |
| Tiên | 22.317.451.916 | - ${ }^{\text {- }}$ | - | 22.317.451.916 |
| Phâit thu khakh bâng. phài thu khác | 774.374.638.070 | 1.741 .246 .810 | . | 776.615.984.880 |
| CSc khoán cho vay | 85.700.000,000 | 15.741 .300 .000 | * | 101.441.300.000 |
|  | 882.892.089.986 | 17.482.646.810 | $\checkmark$ | 900.374,736.796 |
| Tali ugày 01/01/2022 |  |  |  |  |
| Tiên | 323.473.487.394 | - | - | 323.473.487.394 |
| Phài thu khách hàng. plà tled khác | 620.800.969.140 | 1.516 .978 .880 | - | 622.317 .948 .020 |
| Các khoìn cho viy | 20.530 .000 .000 | 9.616 .800 .000 | - | 30.146 .800 .009 |
|  | 964.804.456.534 | 11.133.778.880 | - | 975.938.235.414 |

## Ruil ro thanh khodn


 đáo han khác nhau.



| Từ 1 nâm trử xutang | Trèn 1 nlan đçn 5 nk 盛 | Trên 5 nâm | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |

## Tui ngày 30/06/2022

| Vay va mpy | 987.077.086.393 | 468.774,000.000 | - | 1,455.851.086.393 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phaỉi trin ngucti | 443.894.672.090 | 216.581.440.747 | - | 660.476 .112 .837 |
| bion, plalil trat |  |  |  |  |
| khatc |  |  |  |  |
| Chi phl phaii trà | 12.319.633.864 | - | * | 12.319.633.864 |
|  | 1.443.291,392.347 | 685.355.440.747 | $\stackrel{\rightharpoonup}{*}$ | 2.128.646.833,094 |
| Tai ngày 01/01/ |  |  |  |  |
| Vay và nơ | 934,787.768.337 | 468.774.000.000 | - | 1.403.561.768.337 |
| Pluai trì ngutiof bien, phải trả | 336.411 .192 .240 | 132.623.293.919 | * | 469.034.486.159 |
| khác |  |  |  |  |
| Chi phipltait tra | 11.723.742.512 | * | * | 11.723 .742 .512 |
|  | 1.282.922.703.089 | 601.397.293.919 | $\checkmark$ | 1.884.319.997,008 |




## 24 .THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CAC KHOAN MU̧C TRINH BẢY TRONG BÁO CAO LUU CHUYÉN TIÉN TE RIÊNG GIỨA NIÊN ĐO

| 6 tháng dalu nhm 2022 | 6 tháng titu nim 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 374.864925 .090 | 953.292.099.376 |
| 322.575.607.034 | 116.088 .214 .400 |

## 25 . NHÛ̃NG SỨ KIȨN PHÁT SINII SAU NGẢY KÊT THÚC KY̌ KÊ TOAN




## - NGHIȨP VƯ VȦ SÓ dƯ VỚI CȦC bÊN LIEN QUAN

 (riêng dối với cace khoản vay với các bễn liên quan dựe nêu chit títr tại Thuyứs minh sổ 13).

Giso dich phát sinls trong ky':

|  | Mố quan hệ | 6 hañg dàa namm 2022 | 6 dháng dầu năm 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND | VND |
| Mua hàng bóa, dịch vu |  | 360.400 .115 | 413.879 .937 |
| Công ly Cô phẩn Sacour - Tuyền Latm | Cang ty con | 31.276 .851 | 102969.944 |
| Cong ty TNHH Sacom - Chip Síng | Conng ty con | 203.550 .000 | 127.150.000 |
| Cong ty Có phần Sam Nông ngliț̣̂p Cîng nghto cao | Cong ty con | 60.000.000 | 60.000 .000 |
| Công ty Cob phàn Dich vụ Du lich Plua Thop | Cong by litan kct | 65.573 .264 | 123.759 .993 |
| Lai cho vay |  | 1.619 .056 .436 | 403.411.177 |
| CƠng ty Cổ phàn Sam Nông nghięp Cơng nghet cwo | Conger ty con | 381.835.615 | 381.835.615 |
| Cong ty Có phàn Phó Hou Gia | Công ty liên két | 514,471.234 | 21.575 .562 |
| Cong ty CP Liên doanh Cäng Quốc té Ṃ This' | Colag ty lien két | 722.749,587 | . |
| Cotthe |  | 26,990.250,000 | 13,605,750,000 |
| Cong ty Cồ phẩn Day và Cap Sacom | Cong ty com | 19.984.000.000 | 9.992.000.000 |
| Conng ty TNHH Sacom - Chip Sing | Cong ty con | 7.006 .250 .000 | 3.613 .750 .000 |
| Chi phithi vay |  | 27.033.870.009 | 18.539.942.170 |
|  | Công ty con | 739.716 .027 | - |
| Công ty Có phần Sacom - Tuyồn Lám | Côang ty con | 15.807,316.143 | 15.807.316.143 |
| Cơag ty Có phần Capella Quàng Nam | Cong ty com | 2.126.820.303 | 1.402.084,932 |
| Công ty Có phaln Dda uu Pláat trièn Nam Tay Nguyên | Công ly con | 7.461.332.602 | 839.194,520 |
| Cong ty TNHH Sacom - Chip Sang | Congty con | 898.684 .934 | 490.746.575 |
| Gop vón |  | 127.279 .800 .000 | - |
| Công ty Cờ phằn Liên doanh Cang Quốc te My Thúy | Cong ty lien kdt | 127.279.800.000 | - |
| Nhặ góp vố ligp tắc đảu tor |  | 122.500,000.000 | - |
| Cong ty Cod phân Dja oc Sacom | Cong ty con | 122.500.000.000 | , |
| Lail hepp tác dầu tor phail trà |  | - | 4,920.547,9.46 |
| Cong ty Cb phàn Pbé Hôu Gia | Congty lita kes | - | 4.920 .547 .946 |
| Nhận nơ vay |  | 92.300 .000 .000 | 466.500 .000 .000 |
| Conng ty Có phàn Dty what Cap Sacom | Cong ty con | 50.000 .000 .000 | - |
| Công ty CÖ phân Capella Quâng Nam | Công ty con | . | 70.000 .000 .000 |
| Công ty TNHH Sacom - Chitp Sâng | Cong ty con | 22.000 .000 .000 | 32.000 .000 .000 |
| Coong ty Cb phần Didu tu Phát trión Nam Tay Nguyên | Cong ty con | 20.300.000.000 | 364.500 .000 .000 |


|  | Môi quan bty | 6 tháng dàu năms 2022 | 6 théng gaìu nam 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND | VND |
| Trî nơ vay |  | 288.477 .000 .000 | 64.000,000,000 |
| Conge ly Có phân Capella Quang Nam | Cong ty con | 48,477.000.000 | * |
| Công ty Co phần Bdu tu Pbèn trién Nam Tây Nguyên | Công ty con | 215.000 .000 .000 | 44.000.000.000 |
| Công ty TNHH Sacon - Chip Sáng | Cong ty con | * | 20.000.000.000 |
| Công ty Có phần Day vá Cáp Sucom | Cang ty won | 25,000,000.000 | - |
| Cho vay |  | 92.270,000,000 | 3.130 .000 .000 |
| Cong ty Có photn Phá Houn Gia | Cong ty liên keft | 54.200 .000 .000 | 3.130 .000 .000 |
| Ông Trăn Vản Häi | Cơ đông | $3.000,000.000$ | - |
| Cong ty CP Lièn toanh Cang Quóc te My Thiny | Cơng ty lien keft | $35.070 .000 .000$ | - |
| Thu laxitien cho vay |  | 27,100.000.000 | - |
| Cong ty CDi phan Phu Houn Gia | Cöng ty Elon ket | 500.000.000 | - |
| Cöng ty CP Liên doanh Cing Quóe tồ My Tháy | Cong ty bèn ket | 26,600,000,000 | - |
| Chuyèn tiên hơp tate dalu tur |  | * | 355.701 .800 .000 |
| Công ty Có phả̉n Sam Nông nghiẹp Cóng ughiç cao | Cong ty con | - | 12.600.800.000 |
| Cong ty Câ phân Dia óc Sacomr | Cong ty con | - | 343.101.000.000 |
| Lai hưp tice dalut tur |  | 2.196 .580 .290 | 1.858.131.728 |
| Cong ty Cóphîn Sam NÖng nghiţp Công pghẹ cao | Cong ty con | 2.196 .580 .290 | 1.858 .131 .728 |
| Taum inny |  | - | 200.000.000 |
| Thành vién Ban Tơng Giêm đớc | Ben liên quan | - | 200,000,000 |


|  | Mối quan b¢̧ | 3006/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND | VND |
| Plala thu vet clo vay ngan han |  | 72,170.000.000 | 7,000.000.000 |
| Công ty Có phần Sam Nōng nghiȩ̣p Cóng nehé Cao | Cong ty con | 7.000,000.000 | 7,000.000.000 |
| Cóng ty CP Lien doanh Cang Quie te M9 | Cong ty lien kect | 8.470 .000 .000 |  |
| Thuy |  |  |  |
| Oong Tran Van Hal | Col Onng | 3,000,000,000 |  |
| Công ty Có phdo Plui Hễu Gia | Cong ty lican ket | 53.700 .000 .000 |  |
| Phâl thu haíc |  | 156.000,207,483 | 138.040.350.537 |
| Öng Trần Viẹt Anh | Tơng Cilim dố | 83.875 .020 .220 | 83.750,000,000 |
| Công ty TNHH Sacom - Chip Store | Cöng ty can |  | 5.900 .000 .000 |
| Cóng ty Có phăna Dâu tu và Plát trién Ito thang An Viẹt | Cóng ty lien ket | 1.145.292.808 | 1.145.292.808 |
| Cong ty Có̉ phîn Sam Nông nghiệp Cone nghht cao | Cong ty con | 49.598.875.496 | 47.085.259.591 |
| Congr ty Có phân Dây và Cáp Sacom | Congly con | 19,984,000.000 |  |
| Conge ty Có phần Phé Hou Gia | Cong ty libn ket | 674.269 .372 | 159.798 .138 |
| Công ty CP Lian doarth Câng Quedc tê My Thuy | Cong ty litan ket | 722.749.587 |  |
| Phài trì cho nguưoi bán ngắn hạn |  | 12.340 .000 |  |
| Cöng ty Có phân Sacom - Tuyên Leam | Conge ty con | 12.340.000 |  |
| Phail trả khác ngâan hạn |  | 353.840 .937 .635 | 272.843.033.653 |
| Cong ty Cob poinn Sacoun - Tuyenn Lim | Cong ty con | 32.050.610,062 | 36.243 .293 .919 |
| Công ty Cob phinn Diyy vì Cap Sacom | Cong ty con | 895.479.451 | 895.479 .451 |
| Cong ty TNHH Sacom - Chip Sâng | Cong ty con | 1.229.133.571 | 1.236.698.637 |
| Cong ty CO phla Capella Quabg Nams | Cóng ty con | 7.252 .573 .729 | S.125.753.426 |
| Conng ty Co phla Dla tu Phist uitan Nam | Cong ty con | 20.988.488.768 | 13.527.156.166 |
| Tay Nguyen |  |  |  |
| Cong ty Co phain Phú Hou Gia | Cong ty lien ket | 5.507.419,177 | 5,907.419.177 |
| Cong ty Có phần Din ofe Socom | Cóng ty coa | 122.500.000,000 | 209,907.232 87 |
| Ong Tràn Yin Hai | Cổding | 143.017.232.877 | 209,907,232.877 |
| Giao dich vôi các bén liên quan khác nhur sux: |  |  |  |
| Môl quan hẹt |  | 6 thing đalu nảm 2022 |  |
|  |  | VND | VND |
| Thu nhêp và thù lao |  |  |  |
| Ong Hoang Le Son Cl | Cbȧ tich HDQT | 240,000.000 | 240.000.000 |
| Ong Pousong Xutin Thuy | Thảnh viéa HDQT | 232.800.000 | 232.800.000 |
| Ong Hồ Anh Düvg (*) Thin | Thanh viè HDQT | 155,200.000 | 232.800 .000 |
| Ong Train Viest Anh Thin | Thánh viêa HDQT Tổng Giám đốc | 897.272 .310 | 894.872 .310 |
| Ong Vil Dúc Hung (*) Th | Thành viêa HDQT | -20.000.000 | 35.200 .000 |
| Ong Buì Quang Bách Th | Thânh viên HDQT | 124.000.000 | 40,000.000 |
| Ong Nguy ${ }^{\text {an Minh Tüng }}$ | Phó Tơng Gionn đốc | 920,000.000 | 900,000.000 |

(*) Ông Hó Anh Düng miên nhiẹm ngay 26004/2022 va Ong Vâ Düc Humg miẻn rhiêm nghy 26v04/2021.
 dicch trong ky và không có sô dư tại ngìy két thûc ky ke toán vói Cóng ty.

## 27

## . CAM KÉt vé báo lãnh


 tỳ VND và 12.000 .000 USD.

## 28 . SÓ LIȨU SO SȦNH




 sodt xét choo kỳ lê̂ toản từ ngày 01/01/2021 dến ngeay 30006/2021.

 nâm truóce nlar sau:

| Chl tiêu | Mã sô | Sód Heta trotn Bîo cóo tài chinh nâm THWO: | S 5 liçûu trinh bdy lọi | Chênh lệch |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| BÁNG CÁN DÓIKÉTOAN NGUÓN VÓN |  |  |  |  |
| Phail trà ngấn hạn khàc | 319 | 368.855 .012 .600 | 332.641 .718 .681 | (36.243.293.919) |
| Vay vâ nẹ thue tài chinh ugâa lợ | 320 | 1,403.561.768.337 | 934.787.768.337 | (468.774.000.000) |
| Phali trid dai hupn khice | 337 | 96.380,000.000 | 132,623.293.919 | 36.24.7.293.919 |
| Yay vá ng̣ thue tail chinh dai hopn | 338 | - | 468,774,000,000 | 468.774,000.000 |




[^0]:    TP. Hdं Chi Minht, ngày 20 thãng 07 nãm 2022

[^1]:    Công ty Cổ phîn SAM Holdings
    127 Ung Văn Khièm, Phuơng 25, Quạn Binh Thạnh, Thành phổ Hồ ChíMinh
    Báo cióo tài chinh riêng gíûa niên dệ
    

