# BÁO CÁO TÀı CHINH HƠP NHẤT GIƯ'A NIêN Đర̣̂ 

## CÔNG TY CỐ PHẤN SAM HOLDINGS

Cho kỳ ké toán từ ngày 01/01/2022 đén ngày 30/06/2022
(đã đự̛̣c soát xét)
Công ty Cố phà̉n SAM Holdings
127 Ung Vån Khitm, Phương 2S, Quận Bienh Thạnh, Thành phố Hó Chí Minh
NOI DUNG
Trang
Báo cáo cùa Ban Tởng Giám đốc ..... 02-03
Bato cáo soát xét thỡng tin tài chinh giợa niên dộ ..... 04
Báo cióo tà̈ chinh họp nhát gièra nî́n đọ dà duģç soàt xét ..... 05.58
 ..... 05.07
 ..... 08
Báo cơo luu chuyťa tiền tê hop nhát giôa niên do ..... 09.10
Thuydet minh Bato câo tair chenh họp nhát giơa nién of ..... 11-58

## BÁO CÁO CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐÓC




## CÔNG TY

 phần số 3600253537 do So Kế hoạch vâ Đầu tu Tinh Dảng Nai cáp lân đlu ngày 30 tháng 03 nåm 1998, thay đổ lần thè 29 ngày 28 thing 06 năm 2022.


## HỌI BÓNG QUÁN TR, BAN TONG GLÁM DÓC

Cac thannh viên cùa Họi đồng Quàn trị trong ky và taii ngady itip bdo cáo này boo gòm:

Ong Hoang Le Som
Ong Phưong Xuăn Thuy
Öng Hồ Anh Düng
Ong Trân Viẹt Anh
Öng Bùi Quang Bsch
Ông Nguyčn Minh Tüng

Chừ tjch
Phó Chüu tịch
Phó Chüu lich
Thành viên
Tharh viên
Thảnh viên

Miẻ̃n nhiệm ngày 26:04/2022

Bổ nhiệm nquy 2604/2022

Các thành viên cùa Ban Tớng Giám đốc đã điểu hânh Công ly troag kỹ và tại ngaly lập báo cáo này booo gôm:

Ong Trin ViçiAnh
Ông Nguyẻn Minh Tüng

Tồng Giản dâc
Phó Totng Giám đóc


| Ong Hoang La Son | Chù fich | B6̂ nhięm ngiy 30106/2022 |
| :---: | :---: | :---: |
| Ong Hò Auh Düng | Chù tich | Miễn nihiş̃m ngay 26/04/2022 |
| Ong Bùi Quang Baich | Thành viÊn |  |

## KIEM TOÁN VIÊN



##  GIỮA NIĖN DÓ

 h(̣p ly tinh hinh tat chimh, két qual hog̣t đọng kinh doenh va tinh hinh luu chayta tièn tệ cùa Công ly trong kỳ. Trong quá trinh lập Báo cáo tài chính họp nhât gina niên đọ, Ban Tồng Giám đóc Công ty cam két đở tuân thúu cíc yêu càu sau:

 Lân hoạc do nhầm lăar;

- Lura chọn các chịnh sách két toán thich họp và ap dụng các chính sách này một cách nhất quain;
- Dura ra các đính giá và dụ dod́n họp lý vả thận tropag:



 hopp nhati;

Lập cac Béro cáo tài chinh họp nhát giờa niên độ dưa trên co sử hoạt đọng kinh doanh liéa tuc, trừ trường họp khtong thê cho rẳng Cône ty se tiêp tuc hoat đọng kinh doanh.







 chính biop nháá giợa nién độ.

## Cam kết khac

Ban Tơng Giam đớe cam kett rỉng Công ty tuân thừ Nghi đinh 155/2020/ND-CP ngivy 31/12/2020 vê quy đinh chi tiét

 khoán.


Ta Hol Chl Minh, ngoyy 29 mang 07 ndm 2022

# BÁO CÁO SOÅT XÉT THÔNG TIN TẢI CHİNH GIỬA NIÊN ĐO 

Kính gữi: Quy̆ Cổ đông, Hội đồng Quân trị vả Ban Tổng Giảm đốc Cöng ty Có phần SAM Holdings




 hợp nhî́l gioun niéo do.

## Trách nhị̧̣̂n cùa Ban Tồng Giâm đốc







## Trách ahiệm cūa Kik̀̉n tớn viên








 kbôag dưa ra y kiên kiển toán.

## Két lặ̊n cưa kiếm toàn viên





 cao sâi chính họ̣p thắt gitita niền dọ.

# BĂNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ́ <br> Tai agìy 30 Thang 06 ntüm 2022 



Công ty Cổ plẩn SAM Holdings
127 Ung Vän Khièm, Phuơng 25, Quừn Binh Thanh, Thânh phô Hò Chi Minh

Báo cio tài chinh hơp nhá́t githa niên độ Cho kỳ kế toûn tư ngày 01/01/2022 dên ngay 30006/2022

# BÃNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT GIƯ'A NIÊN ĐỌ <br> Tal ngày 3i0 тking 06 nŭm 2022 <br> ( $\mathrm{m}^{2} / \mathrm{p} / \mathrm{h}+0$ ) 

| $\underset{\substack{10 \\ 50}}{\mathrm{MaO}}$ | TAISȦN | Thuydt minh | 30006/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| 220 | II. Tail sần cố định |  | 701.957.950.655 | 722,429.517.585 |
| 221 | 1. Tai sán có dẹnh hưuu hinh | 12 | 669.848 .446 .152 | 689,618.693.737 |
| 222 | - Nguyta giá |  | 1.311.086.278.143 | 1.309 .980 .297 .835 |
| 223 | - Glásei hao mòn luy het |  | (641.197.831.991) | (620.361.604.098) |
| 227 | 2. Tăi sìn có dịnh vón hinh | 13 | 32.109.504.503 | 32.810.823.848 |
| 228 | - Nguyến giá |  | 49.372.860.349 | 49372.860 389 |
| 229 | - Giátrihao món fuy ké |  | ( $17,263,355,846$ ) | (16.562.036.501) |
| 230 | IIL. Bát đọng sản đầu tur | 14 | 137.894.982.285 | 141.806.119.730 |
| 231 | - Nguyen gía |  | 192.200 .542 .163 | 193.870.768.996 |
| 232 | - Giá tri hao mèn luy kê |  | (54.305.559,878) | (52.064.649.266) |
| 240 | III. Tai sùan dờ dang dâi hạn | 11 | 1.418.333.393.906 | 1.298.965.689.640 |
| $241$ | 1. Chi phi sàn xứb, kinh doanh dè dang daai hạn |  | $701.415 .978 .395$ |  |
| $242$ | 2. Chï phí xày dụmg co bản dờ dang |  | $716.917 .415 .511$ | $676.888 .943 .619$ |
| 250 | IV. Câc hhoann đâu tur tài chinh dài hạn | 4 | 1.703.682.967.205 |  |
| 252 | 1. Dâu ur vobo côog ty liên doanh, liên kêt |  | 827.286 .203 .605 | $708.539 .243 .624$ |
| 253 | 2. Bầu tư góp vốa vảo đon vil khác |  | 872.696 .763 .600 | 872.696.763,600 |
| 255 | 3. Dîu tư nôm giour đên ngay dao hạn |  | 3.700 .000 .000 | $3.700,000,000$ |
| 260 | V. Tüi săn dài ban kháe |  | 102.886.064.200 | 100.510 .677 .612 |
| 261 | 1. Chi phi trà trươe daai hạn | 15 | 45.057.989.454 | $39,366.954 .186$ |
| 269 | 2. Lopi the thuong nuil | 16 | 57,828.074.746 | 61.143.723.426 |
| 270 | TONG CONG TȦISAN |  | 9,024.800.743.683 | 7.544.296.538.786 |

# BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Hழ̧P NHȦT GIỪA NIÊN ĐỌ <br> Tel ngày 30 thàng 06 nã̉m 2022 <br> (tuíp theo) 



Công ty Cố phần SAM Holdings
127 Ung Văn Khičn, Phưòng 25, Qulan Binh Thånh, Thänh plố Hô Chi Minh

Báo cío tà chinh hơp uhất giū̃a nièn đ̣̂ Cho ký ké todin tú ngày 01/01/2022 đón ngáy 30/06/2022

# BẢO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌNG KINH DOANH HỢP NHÁT <br> GIỮA NIÊN ĐỌ 

Kì Wé todn ù̀ ng市y 01AD//2022 dhn ngd̀y 30/06/2022
 Thành plố Hồ Chi Minth

# BÁO CÅO LƯU CHUYÊN TIĖN TẸ HƠP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ <br> Kỳ ké toán tù ngedy 01／01／2022 dên ngày 300662022 <br> （Theo phucing phip gidn tiép） 

| Thuyát minh | 06 tháng đầu năm | 06 tháng đả̀u năm |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2022 | 2021 |
|  | VND | VND |

CHi TIÊU | Thuyét |
| :---: |
| minht |

## L．LUU CHUYÉN TIEN TƯ HOAT ĐONG KINH DOANH

L．Lot nhuph arnde thued
2．Disue chinh cho calc khodn
1．Khĥu hoo tài sàn cố định và bát động sán đảu tư
2．Các khoàn dy phỏ̉g
3．Laii，lờ chênh lệch tỳ giá hố đoâi do dính giá lại cick khoản muc tièn t t⿱龴⿱乛龰⿱丆贝：có góc ngoyit tş

5．Chi phf lai vay
3．Lpi nhuaîn tì hopr dj̄ng kinh doanh truble thay dod vobr thas dp̣igg
1．Tăng，giàm cac khoan phâil thu
2．Tảng giàm hàng tôn kho
3．Tang giàm clc khoàn phải trà（không ké lati vay

4．Tang giam chi phi trá truóre
5．Tang，giàm chứng khoán kinh doanh
6．Tian lai vay das tra
7．Thaé thu nḥ̣̣p doanh nghiẹp đâ nôp
8．Tièn chi khác cho hoat đƠog kinh doanh
Livu chuyến tién thudn tè hoot dông kinà doanh
iI．LUU CHUYEN TIĖN TỨ HOAT DQNG DAU TU＇
1．Tiền chi để maa sầm，xayy dụng tài sitin có định vad che tai sân dàl hạn khác
2．Tiè̀n thu từ thanh lŷ，nhựng bán tâi sằn cố đjinh val cac tal sàn dai hạn khác
3．Tikn chi cho vay，mun cáe cóng cy ng̣ củn don vil khác
4．Tỉñ thu hố cho vay，bán lại các cồng cu nẹ cua don vi khic
5．Tien chi dàu tu gop vón vao don vil khace
6．Tilon thu lăi cbo vay，of tức và lọi nhuin duge chia
Lum chuyén tien thudn tì hogt doेng diun hr
55.498 .158 .225

28．064．043．598
79．232．327．407 $9.558,418$
（5．935．550．567）
39.250 .777 .311
196.119 .314 .392
（1．632．899．180．634）
（91．594．710．319）
1.225 .501 .521 .619
（5．611．219．475）
（37．636．593．989）
（21．737．508．090）
（32．688．930．769）
（1．499，150．840）
（402．046．458．105）
（41．568．888．629）
86.363 .636
（69．292．500．000）
16.100 .000 .000
（127，279．800．000）
7.583 .230 .756
（214．371．594．237）

29．432．744．893
28.090 .400 .848
（12．483．670．881）
200.370 .829
$13.775,600.639$
23.365 .778 .886

82．381．225．213
（199．484．918．655）
（87．641．195．741）
（498．684．998．697）
（5．483．792．708）
（105．371．257．433）
（17．796．857．694）
（18．979．801．683）
（993．348．339）
（852．054．945．737）
（58．626．561．991）
815.000 .000
（167．929．412．989）
45.000 .000 .000
（204．873．956．769）
1.779 .725 .230
（383．835．206．519）

## III LUU CHUYÉN TIĚN TỬ HOAT ĐQNG TȦI CHINH

1．Tiền thu từ phấ hảnnh cổ phiéa，nhặn vốn göp ciou có đông không kiểm sout
2．Titn thu từ di vay
3．Tik̀n trà ne gốc vay


705.540 .141 .488
（486，860．612．465）
（2．509．750．000）
216．169．779．023
（344，826．025．656）
（1．911．850．000）
1.421 .848 .973 .276

Cờng ty Cố phà̉n SAM Holdings
127 Ung Văn Khièm, Phương 25, Quận Blanh Thạnh, Thanh phó Hò Chl Minh

# BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TE HƠP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ <br> Ký hét todn tû̀ ngày 01/01/2022 dêtn ngày 30/06/2022 <br> (Theo phuong phaip gidn tiedp) 

| Man | CHI TIEU | Thuyêt minh | 06 thàng đầu nằm 2022 | 06 tháng đầu năm 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| 50 | Lun chuyền tiên thusin trong ky |  | (400.248.273.319) | 185.958.821.020 |
| 60 |  |  | 818.291.965.088 | 276.490.399,607 |

61 Anh hừng cìa thay đóli ty giâ hồ doai quy đobl ngoại ị̂
70 Tiè̀n và cåc khoản trơng đưong tiên cuối ky
3
$418.043 .691 .769 \quad 462.449 .220 .627$


# THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HƠP NHÁT GIỮA NIÊN ĐQ Ky $k e ̂$ toinn tir ngà 01/01/2022 dén ngegy 30\%6/2022 

## .DĄC DIÉM HOĄT DOQNG CỦA DOANH NGHIȨP

## Hinh there sos hîu vón


 thang D6 nam 2022.


Vón đièu



## Ngành nghề kinh doanh

Hogt đỡng kinh doanh của Công ty lat:

 saln xuît kinth doanh cuaa don vi;

- Sain xuât kinh doanh sla phána dày đồng, sàn phåm dly nhua chic loụ;
- Cho thack vãn phòng:
- Đấu tur phît triến kinh doanh ahâ, cóng trình hạ tâng kg thuĵt đô thi;
- Kinh doanh hất dệng sản;
- Kinh coanh sain golff
- Dijch vu lưu trû, dich vu du lich;
- Cho thuê nhậ phuc vu mac đich kiah doanh (ki-ot, trung tâm thurong mai); Cho thoed kbo, baí ô xe;





## Chu kỳ sân suaft, kinh doanh thông thường

 kinh dounih khic ó chu ký duodi 12 thange.






 nần trước.












Côag ty Có phần SAM Heldings
So 152/IB Ditan Bién Phú, Phương 25, Qup̣n Binh Thạnh, Thành pho Hò Chir Minh

Cfáu trúc tập đoàn
Cöng ty có các cóng ty con được hợp nhất Bảo cào tài chinh tại thời điển 30006/2022 B:

| Tên coung ly | Dia chi | Tẏ | Ty lę̣ quyền biễu quyts | Hoal đọag kinh doanh chinh |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cong ty Cóplain Sacom - Tuytu Lam | Tinh Lam Dông | 64,09\% | 64,09\% | Kinh doentr khu du lich, sần golf |
| Conng ty Có phàn Dây va Cáp Sacom | Tinh Ding Nai | 99,92\% | 99,92\% | Sán xuât dáy cáp |
| Cơng ry Cós phàn Bja to Sacom | Thănh pồ Hồ Chi Minh | 85,71\% | 85,71\% | Kinh doanh bát đồng stan |
| Cone ty TNHH Sacom Chip Stag | Thành phón Hồ Cai Minh | 73,75\% | 73,75\% | Kinh doanh dich vil cho thub viln phong |
| Công ty Có phôn Sam Nông nghisịp Cóng nghệ̣ cao | Tinh Dák Nòng | 72,00\% | 72,00\% | Trờng trot, chân nubi, ché bidin wa kinh doanh nong sin |
| Cong ty Co phin Capella Quing Nam | Tinh Quaing Nam | 92,86\% | 92,86\% | Kinh doanh ba ting khu cong nghięp |
| Cóng ty Cồ ptần Dầu tur Phát triên D6 thi và Khu cóng nghiệp Nhìn Höa © | Tinh Bác Ninh | 78,84\% | 84,90\% | Kinl doanh be tàng khu cơng nghaṭt |
| Coag ty Có phên Dàu tu Phát triên Nam Táy Ngayèn | Tinh Baíc Ninh | 93,93\% | 95,00\% | Kinh doenh bát ©ông sàn |






| Ten coong ty | Diachif | T) た leil ich |  quyet | Hoatt dong kinh doanh chinh |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cong ty Co phần Dich vu Du lích Plaú Tho | Thınh phî̀ H ©̂ Chi Minh | 34,96\% | 34,96\% | Kinh doanh dich $v \mu$ dulich |
| Cóag ty Có phsin f flàa tor vá Phat trín Hatẳng An Việt | Thannh phô Hà Nôi | 21,47\% | 21,47\% | Phàt triên hạ tâng |
| Cong ty Có phàn Capella Viẹt Nam | Thành phó Hồ Chi Minh | 31,48\% | 31,48\% | Tô chức su kiện vib quaing cajo |
| Cang ty Có phàn Phú Hâu Gia | Tish Dờng Nai | 45,28\% | 45,28\% | Kinh doconh bat Ojog sin |
| Cơng ty Có phẩn Nōng nghiệ̣ Cơng nghţ̧ cao SAM - Sckong (TNHH) | Tinh bak Nơng | 28,80\% | 40,00\% | Trông trox, chan nuéi, chế bitún vit kinh doanh nốag san |
| Cong ty Co phân Lién doanh Cang Quî́c te M9 Thûy | Tinh Quaing Tri | $36,00 \%$ | 36,00\% | Diu tu val kinh doanh cảng biên |

## 2 . CHÊ DO VÀ CHINH SÁCH KÉ TOȦN ÁP DUNG TAl CONG TY

### 2.1. Ky kd tohn, đơn vil tit̂n tệ sùr dung troag hé toán


Don vị tiên tệ sur dugg trong ghi chíp ké toán là fổng Vięt Nam (VND).

### 2.2. Chuản muc vì Ché độ hơ toân inp duag <br> Ché dọ ké toôn áp dung

Cöng ty áp dung Chéd $\$ 5 \mathrm{Ke}$ toín doanh nghię̉p ban hành theo Thông tu sí 200/2014/TT-BTC ngly 22/12/2014 cùa Bô Tai




 vò Ché đọ ké toán doash nghisếp hiṣ̂n hành đang áp dung.

## 






 sích ké toiln đuơe áp dung tai Công ty và caic cồng ty con.
 trứ khi hopp nhât Bóo cío taic chinh hop nhất gioa niên đa,
Lơi ich cian ed dơng không kiém sodit
 duogec nàm gió bừ Công ty.

## 2.4 . Cồng cy tâi chính

Ghinhin ban đák
Tai sin tai chinh



No phaiti trà tà chinh

 quan trưe tiép đến viçe phăt hành nọ phài trā tài chính đó,
Gid ot sour ghain nhon bam dian


### 2.5. Các nghię̣p vụ bŭ̀ng agoại tệ

Cac giao dich bàng ngogitệ trong ky két toan dupc quy doi ra dảng Vięt Nam theo ty gia thuc té tai ngly piao dich.
Ty giá giao dich thue tê nay dupe xàc đjinh theo ngayen tac sam:
 dím giao dich phatt siah;
 phat sinh.
 niên đệ dug̣e xdic đinh thoo nguyén tic:
 ©o gino dich;

 xuyên có gizo dich.


 dung dé phin phôi lơi nhự̆n họe chia oó tưc.

### 2.6. Tiền và câc khoân tương đuong tiền



 thành tienn.

### 2.7. Lại thé thuong mại







 bi tôn that ngay trong kỳ phat simh.

### 2.8. Cíc ldioàn dảu tur tal chinh



 binn, già vốn cùa chúng khoàn kinh doanh dưoce xic địh theo phuong pháp bình quian gin quyèn.






 giàm giá tri hay khờng.


 tưe nhôn duroce từ colng ty liên két dươe cấn Irù̀ vabo khoán dilu tu vilo công ty liên két.

 ket toán duofe áp dung nhát quain wơi Cöng ty trong trừng họp caln thiét.



 hoạt dợng tâl chinh.

 gia thóa thuạn theo họp đờng hoạc già tri số sách taji thoil điém trao đói.




 tur.
 dïnh cioa phąp luật.

### 2.9. Các khoìn ng̣ phåi thu







 phá sàn holec đang làm thư tuc giali thẻ, mát tich bod toơn.

### 2.10 . Hang tồn the






Giá trị hàng tỏ̉n kho đươe xác đjoh theo phtưng plàp binh quàn gin quyê̂n.
Häng tîn kho đựç hạch tợin theo phưong práp kê khai thuting xuyeta.
Plurong phâp xàc định giả trị sîn phâm dờ dang cû̂i kỳ:

- Dôi vơi host OKong kinh doanh bôt động sidn: Chi phi sân xubt kinh doanh dö dang đuve tảp hop theo tùng cóng trinh chuia

 logi sain phaim chua hoien thành.





 duop.


### 2.11. Tâk sản cố đjuh





- Nhà cưa, vât kién trúc
- Mojy móc, thiêt bi
- Phưung tiện vịn tai
- Thiér bi, dung cu quàn lý
- Tài sàn có đính khác
- Quytn sì dung dít
- Phản mexm quain lý
$05-48 \mathrm{nam}$
$03-25 \mathrm{nam}$
$05-10 \mathrm{nam}$
$03-10 \mathrm{nam}$
03 nam
45 nam
$03-06 \mathrm{nam}$


### 2.12. Bât đệng sin dhatur


 hao đurge ube tinh nhur sua:

| - Nhar cima, yat kién trúc | 25-4 |
| :---: | :---: |
| - Miy made val thiét bi | 10.25 |
| - Quyto sir dung dat |  |

### 2.13. Chi phixẫy duveg cơ bàn dớ dang


 trice tiép khaje.

### 2.14. Thuêt heg̣t địng





### 2.15. Hogp đơng hqp tác kinh doanh (BCC)


 liẽn doanh hoôc kiềm soít bơi một trong số caç bên tham gia,



 doanh. Theo các diéu khoxin thơa thuịn tai BCC, caic bèn cùng nhau phàn chta laik, 倍 theo kéts qua kinh deanh cùa BCC.
 wori phin durge chia theo thóa thesin coea BCC.


 vól phân duope chia theo thóa thựn cûa BCC.

- Họp đờg BCC v夭i Cóng ty TNHH Thuong mqi Dich vu Xuât ahạp khâu Xây dụng Bău Tròi Viẹt: Theo các diêu kboin




### 2.16. Chi phi trà trude

Các chi phi đô phât sinh liên quan đén kett quà hoảt đơng sin xuht kinh doanh cưa nhiéu ký ké todin dự̧e hach toân valo chi phi

 đồ tìng loai chi phí đóc chọe phurong pháp vâ tiếu thưo phân bó họp ly̆.
Cac lopii chi phî trà trưóc cial Cóag ty hao gom:

 45/2013/TT-BTC do Bả Thi chinh ban hành ngày 25 thâng 4 nâm 2013 hương dản ché độ quàn lý, sừ dưng và trich khấu

 cûa hupp đ̉̉ng thuê dita.


 dung.
 hou dung.

### 2.17. Cáe khounh nẹ phãii trí


 cân có theo kỳ hapn cooa lai cola các khoên pladi trì taì ngay báo csoo.

### 2.18. Các khoán vay

Càc khoàn vay dunge theo dơi thoo từng đól tựng cho vay, tù̀gg khê tóe vay nọ và ky hạn phái trí cúa các khoàn vay. Truòng hop vay, ng bing ngoait te thil theo doif chit tiet theo nguyṫn te.

### 2.19. Chi phi di vay






### 2.20. Chi phi phài trâ


 valo chi phis sin xuabt, kiah dounh cèa k\% béo cso.




### 2.21 . Doanh thu chưa thưc hię̣n

 cho thus tial $\sin$.
 woi timg ky ké toin.

### 2.22. Vồn chũ sỡ h0̂u








 Cotag ty val cie quy dinh cua pháp luitit Viet Nam




 dof

 ky chưung kladán Việt Nam.

### 2.23 , Doanh thu

## Dounht the bian hàng





- Doanh thu durpe xie dinh tuong đofic chate chảns;

- Xäc đjuh daroc chi phif liên quan dén giano dich bán hăng.

Doanh thu cuigg caip dich vu


- Dounh thu duspo xaico đính tuoung đói chắc chinn;
- Có khil nâng thu đurọ lyyi ich kinh té từ giao dich cueg cáp dich vu dó;

- Xic đjahh đưge chì phí phitit sinh cho giao dich và chi phí đé boàn thành giao dich cung cáp dich vụ đó.

Doank shu bàn bât of ing sim

 quyến só hơou bdé ơong sàn cho nguói man;
 sala;
- Doanh thu đurye xace đjinh twong đói chắc chinn;

- Xác đinh đurơe chii phil liên quan đéa gino diech bán bât dộg sta.


## Downh thur hagt däng tà chinh

 thioa mter dong thedi hai (2) đibla kic̣̀n sau:

- Có khà nange thu đưoc lọi ich kinh tổ tû́ gias dich đó;
- Doamh thu depe saic đigh tuoog đói chac chdn.
 volo.

 đô có liè̀ quas.


### 2.24. Các khoản giâm trừ doanh thu





 đítau phát hành Bảo cio tài chính thil Cóng ty ghi giam doanh thu cia ky phát sinh (kỳ sau).

### 2.25 , Giă vốn hàng bản





### 2.26. Chì plai tài chien

Các kboán chi plif droge ghi nhên who chi phi tai chinh gôm:


- Chi phi đi vay vón;





### 2.27. Thuét thu nhị̣̂ doanh nghiị̣̂p



 khoinn chennb lẹch tạm thòi chiun thuê.


 dô.
b) Chi phi thué TNDN hiện hành và Chí plai thued TNDN boăn lqi
 hiệ̣n hành
 ve thad suat thed TNDN.
Kloơng bù trit chi phi thuê TNDN hiṭ̂n hành vói chi phí thué TNDN boăn lại.
c) Thaté sulat thoé TNDN hiện hành
 TNDN cho ky kế toàn từ ngày 01/01/2022 đên 3000/2022.

### 2.28. Các bờ life quan







 hương ding ke voi các doanh nehiệp naly.



### 2.29. Lăi cơ bàn trên cỡ phiéa


 hrơgg binh quîn gia quyèn cuia sô oó phiću phở thông dang luu hành trong ky.


 có tác dọng suy giaim dèu dugce chuytin thành có phitu phả thông.

### 2.30 . Thồng tin bŷ phặn





 esche toàn diç̣a.

## 3 . TIĖN VA CÁC KHOÃN TƯÓNG DƯÓNG TIÉN

Tiên mặt
Tièn gừi ngân hàng kbòng ky hàn
Cock kboàn tuoung duong tièn ( ${ }^{*}$ )

| $30006 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.392 .184 .723 | 1.654 .050 .814 |
| 412.651 .507 .046 | 730.137 .914 .274 |
| 4.000 .000 .000 | 86.500 .000 .000 |
| 418.043 .691 .769 | 818.291 .965 .088 |



Công ty Có phàn SAM Holdings
127 Ung Van Khiềm, Phuờng 25, Quạn Binhh Thành. Thành phố Hó Chi Minh
4 . CiC KHOÁN DAU TU TAl CHINH
a) Dî̀ tư nìm giê đén ngày đáo ha̧n

| 30066/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giijgic | Dư phòng | Gla povic | Dư prông |
| VND | VND | VND | VND |
| 1.900.000.000 | - | 17.100.000.000 | - |
| 3.700 .000 .000 | - | 3.700.000.000 | - |
| 4.700,000.000 |  | 20.800.000.000 |  |

 vôi
 chiću công $1 \%$ nâm.
Công ty C6́ plần SAM Holdings


| $\begin{aligned} & \text { Ma chumg } \\ & \text { khoaln } \end{aligned}$ | 30106/2022 |  |  | 01/0122022 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Gia giec (\%) | Già tri hop ly | Derphong | Giag gove | Giais tri hop ly | Dut phōng |
|  | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| MSN | 7.591.370.000 | 6.048.000.600 | (1.343,370.000) | 7.591.370.000 | 7.695 .000 .000 | - |
| ACB | 1343.462 | 1.483.000 | - | 1.343.462 | 1.725 .000 | $\bullet$ |
| FPT | . | - | - | 42.288 .571 .569 | 41.543.100.000 | (745.471.569) |
| HPG | 89.350 .168 .371 | 55.205.657.000 | (34.144.511.371) | 110248.633 .448 | 109.587 .520 .000 | (661.113.448) |
| SSI | 41.147801 .214 | 16.459.400.000 | (24.688.401.214) | 15.731.562.000 | 15.540 .000 .000 | (191.562.900) |
| HCM | $6.463 .365$ | $5.050 .000$ | $(1.413 .365)$ | 3037.589.384 | 5.243 .875 .000 | - |
| KBC | 13.342 .233 .375 | 10.245.989.100 | (3.096.244.275) | 2.404 .601 .500 | $2.432 .000,000$ | 8 |
| TCB | 24.708.323.750 | 16.708 .500 .000 | (7.999.823.750) | $24.708 .323 .750$ | 25.500 .000 .000 | (1.208.323.750) |
| MWG | - | $-$ | . | $8.865 .690 .227$ | 8.969 400.000 | - |
| DNP | 56.421 .430 .890 | 92.307.039.000 | - | \$6.421.430.890 | 72.288 .645 .000 | - |
| ALP | 7.243 .518 .147 | 7.243 .518 .147 | - | 7.243 .518 .147 | 7.243 .518 .147 | - |
| VAF | 430.776 | 658.000 | - | 430.776 | 739.200 | - |
| PVD | 1.634 .806 | 1311.400 | (323.406) | 1.634 .807 | 1.956 .900 | - |
| HHV | 1.953 .736 .215 | 873.750 .000 | (1.079.986.215) | - | - | - |
| MBB | 12.790.492.003 | 9.050 .800 .000 | $(3.739 .692 .003)$ | - | - | . |
| SJS | 54.847 .650 .750 | 50.495.370.000 | $(4,352.280,750)$ | - | - | - |
| VTP | 6.774.696.825 | 5,381.945.000 | (1.392.751.825) | - | - | - |



MSाט§\$ \&

## Công ty Có phå̀n SAM Holdings

127 Ung Van Khiüm, Phườne 25, Quisn Biah Thanh, Thành phố Hó Chf Minh
Bào cáo tai chíah hơp nhtât giêa niến dồ Cho ky ké toàn từ ngay 01/01/2022 dèn ngiay 30/06:2022

$\xrightarrow{708.539,243.624}$

|  |  | 30006/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mâ chứng khoán | Giaid góc | Dur phorig | Già goíc | Dưp phing |
|  |  | VND | VND | VND | VND |
| - Töng Công ty Sain xuata - Xuât nhẹp khàn Binh Dutong - Cóng ty Có phin ${ }^{\text {(1) }}$ | PRT | 510.900.000.000 | - | \$10.900.000.000 |  |
| - Tông Công ty Dươo Viẹt Nam - CTCP ${ }^{(1)}$ | DVN | 273.652.263.600 | - | 273.652 .263 .600 |  |
| - Cóng ty Có phàn Dîu tor N giahh nutoc DNP |  | 73,264.500.000 | - | 73.264.500.000 |  |
| - Cöng ty Có phân Viefferm |  | 500.000 .000 | - | 500.000.000 |  |
| - Cöng ty Có phàn Nông lâm nghtiêp Trukorg Thanh |  | 14.380.000.000 | - | 14.380.000.000 |  |
|  |  | 872.696.763.600 | - | 872.696.763.600 |  |

Công ty Có phàn SAM Holdings

 ${ }^{\text {(2) } 1}$ Trong ky Cónn ty
 biêu quyet la $36 \%$

## Dả̀u tur vìo Công ty lièn két

 Ten Cang ty

Ty \# bican quyet

| $34,96 \%$ |
| :---: |
| $21,47 \%$ |
| $45,28 \%$ |
| $31,48 \%$ |
| $40,00 \%$ |
| $36,00 \%$ |
|  |
|  |
|  |
| Ty lê biktu quyett |
| $10,50 \%$ |
| $4,80 \%$ |
| $2,74 \%$ |
| $5,00 \%$ |
| $19,91 \%$ |


| Ty̆ là lọi ich |
| :---: |
| $34,96 \%$ |
| $21,47 \%$ |
| $45,28 \%$ |
| $31,48 \%$ |
| $28,50 \%$ |
| $36,00 \%$ |

Noi thinh 15 p vd hoat đöng
Thành phó Hì̀ Chis Minh

|  | - Cöng ty Có phầ Dich vu Du lich Phú Tho |
| :---: | :---: |
|  | - Cöng ty Có phân Đata tư va Phat trién Ha tigg An Viet |
|  | - Colag ty Cdi phin Phú Hữ Gia |
|  | - Công ty Cd phàn Capella Viett Nam |
|  | - Cöng ty Có phîn Nông ngghistp Cöng ngghẹ Cao San Sekang (TNHH) |
|  | - Conng ty Có phẫn Liên doanh Cing Quác té M9 Thay |
|  |  |
|  | Đầu tur vìo đơn vị khác |
|  | Tèn Công ly |
|  | - Tờng Còng ty Sàn xuitr - Xuât nhşp khîu Binh Duong - CTCP |
|  | - Tông Cong ty Duge Viêt Nam - CTCP |
|  | - Cong ty Có phắn Dâul ut Ngàmh nưóc DNP |
|  | - Cong ty Có phàn Vieteerm |
|  | - Cong ty Có phần Nöng làm nghiêp Trương Thành |

## 5 . PHȦI THU KHÁCH HȦNG

a) Pluiit thu cūa khâch hàng chit tiêt theo khäch hàng có sof dur tón

- Cong ty TNHH Dien co Solen
(ViâNam)

| 61.963 .505 .029 |  | 40.082 .406 .257 |
| :--- | :--- | :--- |
| 62.994 .490 .620 | - | 32.661 .161 .610 |
| 64.645 .703 .980 |  | 46.407 .930 .800 |
|  |  |  |
| 56.527 .168 .024 |  | 25.004 .089 .106 |

Cong nghiţ̣p Toskiba Asia

- Phail thu chứng khouin kinh doanh
- Cack kboin plailit thu khach hàng khác

| 30,66 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Già tri | Du phòng | Gifitui | Duf phong |
| VND | VND | VND | VND |

Cóng ty TNHH Mọ́t thành viên
Thöng tia M3
. - 124.593.295.730
$279.906 .438 .937 \quad$ (831.072.388) $\quad 397.564 .541 .466$
(823.712.388)
b) Phái thu cuia khách liàng phân loại theo kỳ hạn thanh toăn

- Các khoàn phasi thu khách hàng ngằn hạn
- Cäc khoàn phasi thu klisch haing dail lan
495.412.260.320
(831,072.388) $623.294,159,652$
30.625 .046 .270
43.019.265.317

| 526.037 .306 .590 | $(831.072 .398)$ | 666.313 .424 .969 |
| :--- | :--- | :--- |

6 .TRẢ TRUỚC CHO NGƯỚ BÁN
a) Ng in hạn

- Quy dìu tư co họi PVI ${ }^{(1)}$
- Quy dilu tur ha thing PVI ${ }^{(2)}$
- Trà trướ cho người bín khác

| 3006/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gial tri | Dry pbòng | Giàtri | Dup phong |
| VND | VND | VND | VND |
| 411.691.750,000 | - | * | - |
| 27,000,000,000 | - | - | $\checkmark$ |
| 62.1031 .577 .703 | (241.972.500) | 53.152 .691 .917 | (241.972.500) |
| 500.723 .327 .703 | (241.972.500) | 53.152.691.917 | (241.972.500) |

b) Dåi hąn

- Quy diun tur co hơi PVI ${ }^{\text {a }}$
- Trà triớc phát trién dy án ${ }^{\text {a }}$
+ Cung ty TNHH DVh ww Tir vín và Dàu tre Hà Ha Land
- CÖng ty TNFH Thisong mai Dich vy Didu or Son Thiy
$161.700 .000,000$
1.115 .000 .000 .000
550.0000000 .000
565.0000000 .000
$\xlongequal{1.115 .000 .000 .000}=161.700 .000 .000$

Công ty Cố phầa SAM Holdings
Só 152/11日 Diṣn Biên Phư, Phương 25, Qự̆n Binh Thạah, Thành phô Hồ Chi Minh





 hop song la 18 1tsing:

- Hop dỏng so 01/2022/POF-SAM ky ngày 28 tháng 03 nam 2022 wof só tiln trá truóc la 249.991 .750 .000 VND, thàri han theve hiẹn hopp diang la 12 tháng.




 ơong la 12 thâng.













## 7 . PHẢI THU VÉ CHO VAY

| 30/06 |  | 0L101/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giais tri | Dưp phòng | Giaítri | Dự phȯng |
| VND | VND | VND | VND |

## a) Ngắahạn

- Cac khoán cho pháp nhân vay
(i)
$153.935 .114 .978 \quad$ - 90.767 .114 .978
- Các khoán cho cá nhẫn vay ${ }^{\text {(2) }}$
$3.000 .000,000$ - 3.000 .000 .000

| $156.935,114.978$ | 93.767 .114 .978 |
| :--- | :--- |

b) Dìi hąu

- Cong ty Có phẩ Xuát nhộ
khâu Tờng hẹp 1 Viẹt Nam ${ }^{\text {³ }}$


## Trong đó: Phâi thu vé cho vay các

| 15.741.300.000 | - | 9.616.800,000 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 65,170.000.000 | - | 3.000.000,000 | - |

(Xem zuing sin chi tiér saỉ Thuyér mivm 43)

## Thèng tin chi tiét vể các khoăn cho vay:

 tù 03 tháng đến 12 thàng.




## 8 . PHȦI THU KHÁC

a) Nghin hạn

- Phail tho vé BHYT
- Ký quỹ, ky cupo ${ }^{(9)}$
- Tain ung
- Plasil thu có tự
- Pliii thu vóa góp, lail tur các họp đông hơp taíc dâu us ${ }^{\text {(1) }}$
- Phaii thu tứ chuyén nhuỵag vón
- Phài thulli vay
$13.500 .000 .000 \quad$ - 13.500 .000 .000
- Tam óng clo Trung tâm Phát triên Quy đắt Nbom Trach ${ }^{(2)}$
- Tiên dèn bố, giadi phoóng mặt

bàng chờ caln trù tièn thuê đât ${ }^{\text {o }}$
- Phaii the tiến biln chióng khoán
107.278 .866
5.191 .888 .228
- $\quad 5.067,577.367$
47.218 .270 .118 - 38.971 .626 .271
1.527 .650 .000
$1.103 .844 .990 .874 \quad$ - $700.954 .200,949$
21.352 .906525 - 14.907.034.137
260.698 .453 .000 - 286.221 .387 .000
20.209 .767 .947 - 21.544.931.003


b) Dai hąn
- Tikn dàn bó, gial phóng mạt bàng chờ cân trù tî̉̉n thue đât ${ }^{\text {a }}$ )
- Ky cupc, ký quy ${ }^{\text {co }}$
$14,645.683 .975$. 14.645 .683 .975
- Pháf the tiên cho mapun vón
$12.351 .927 .521 \quad$ - 5.588 .555 .492
- Phaii thukhac
1.486.003.133.079
- Vón góp họp đobng hopp tác dila tit
- Pbait thu khole

| 4.824.731.056 | - | 4.289.500.000 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.250 .000 .000 | - | 1.250.000.000 | - |
| 491.346 .810 | - | 266.978.880 |  |
| 21.211.761.841 | - | 20.452.162.855 | . |
| 304.292.311.767 | - | 85,055.090.946 | - | liên quan


 nhu sau:


- Muc đich họp tác: thưc hiện cice giao dich đalu tư nhầm mpe đich sinh lơi;
- Phuoong án phân chia kết quá kinh doanh: Công ty thu hurơng toàn bồ các khoán lọi nhuận hog̣c thu nhâp phât sinh tû̀ tồng




 169,88 ty VND;







#### Abstract

        Thuyet minh sô 11 .




10 .HÄNG TÓN KHO

| Hang mua dvag di dưong |
| :---: |
| Nguyctn liztu, văt lisut |
| Conge cu, dung cu |
| Cai phit sin xuit kinh doanh đở dang |
| Thânh platim |
| Hìng hoá |
| Hàng guin đif bán |


| 30,06/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Già góoc | Dry phong | Gia góc | Dif phòne |
| VND | VND | VND | VND |
| - | - | 66.642.354.088 | . |
| 263.578.650.916 | . | 213.638 .144 .491 | - |
| 4.770.290.748 | - | 5.012.785.578 | - |
| 22.518.297.471 | - | 17.255.971.092 | - |
| 107.261.697.412 | . | 86.504.464.334 | * |
| 44.267.611.213 | * | 24.062.230.547 | - |
| 266.561.607 | * | 17.291.681.292 | - |
| 442.663.109.367 | $\checkmark$ | 430.407.631.422 | $\sim$ |

## 11 .TÀI SȦN DỚ DANG DȦI HA̧N

a) Chí phí sân xuât kơah doanh dớ dang dàl hạn

|  | 30006/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Gián goc | Giá tri co the thu hoi | Giagoc | Gial tri co the thu hoid |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Dỵ afn Chung ou Samland Riverside ${ }^{\text {(1) }}$ | 126.765.159.201 | 126.765.159.201 | 126.366.787.856 | 126.366.787.856 |
| Du in Kha dan cur tai xal Loag Tän và xằ Pbù Hịi, huyч̣̀n Nhon Trach ${ }^{\text {(2) }}$ | 492.997,139.566 | 492.997.139.566 | 414.539.445.528 | 414,539,445,528 |
| DU ân Khu colag nghists Tam Thăng $2^{(9)}$ | 81.653 .679 .628 | 81.653 .679 .628 | 81.170 .512 .637 | 81.170 .512 .637 |
|  | 701.415.978.395 | 701.415.978.395 | 622.076.746.021 | 622.076.746,021 |

Thong tin chi tiét ciec duy àn tai ngày 30/06/2022:
${ }^{\text {a/ }}$ Dr in Chung cu Samland Riverside:


- Chú đalu tu: Cöng ty Có phàin Día do Sacom;
- Mue tièu thuc hiẹ̀ dop in: dâu tor xaly dong khu dán cor;

 tằng xà họi;

 żn vìn cang chò đươe cilp Giây phêp xây dung đế tién hainh thi colog.

- Chü đỉu tu: Cōng ty Cổ phân Dia óce Sacom;

- Mưe titu thric hieṭ̂n dư àn: đâu tu xây dụng khu diñ cur;






 3625/UBND-KTNS ngày 01/04/2020 cùa Úy ban nhân din tinh Pòng Nai.
${ }^{\text {b }}$ Drcin Khu coing nghtuip Taw Thäng 2

- Mue dich xayy dung: dằu tu, xây dưng va kinh doanh ket chu hp tìng khu công nghiẹp;
- Chü dỉu ư: Còng ty Có phàn Capella Quáng Nam;

- Quy mò cía dúañ: 103 ha:
- Tông míe đâu tur: 433.280 .000 .000 vND ;

 tiêt tgị thuygét minh sól 1 lb .
b) Xây dq̣ag cor binh difo dang
- Dư àn Khu nghi dương cao cấp tại Tuyên Lâm, Lâm Dồng ${ }^{\text {(1) }}$

| $30 / 06 / 2022$ | $01.01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 231.875 .774 .877 | 205.552 .548 .191 |
| 114.057 .138 .589 | 108.621 .366 .486 |
| 38.394 .420 .850 | 31.045 .405 .433 |
| 331.239 .244 .348 | 331.158 .350 .782 |
| 1.350 .836 .847 | 511.272 .727 |
| 716.917 .415 .511 | 676.888 .943 .619 |


 Làm Đóag:

- Chù danu tur: Cöng ty Cö phân Sacom Tuyến Laim;
- Nguón vón diu tu: vón góp ciaa nha dâu tu và vón tin dung:
- Quy mè cûa duy in: 194,92 hat;
- Tinh trang dy ám: Taii ngay 30.06/2022, Cong ty dang triên khai dâu ter các hạng muc giai đoann 2 theo Quyét đinh sof
 hoasch chi tiét Dṛ ân khu du lich nghí dừng cau cị̣ tai phân khu số 7 và phân khu só 8, Kha du lich quíe gia Hồ Tuyetn Làm.

- Dia ditím xayy dụng; xà Qué Tãn via Phé Luoong, huyज̣̂n Qued Vo, tinh Bíc Ninl;
- Mue dich xaly dung: đầu tư, xåy dụng vá kinh doanh két cîu hạ tâng khu cỏng nghiç̣p;

- Ngudon wón dahu tu: vớn góp cùa nha dău tur và vóa tin dung;
- Quy mố cùa dy án: 78,68 ha;

 thinh dyy an Khau ©os thi Capelta Grand City Böe Ninh.
Công ty Cō phà̀n SAM Holdings

| Công ty Có phà̀n SAM Holdings | Bio caio tài chinh hơp nhât giara niên đô |
| :---: | :---: |
| 127 Ung Van Khiêm, Phương 25, Quận Binh Thann, Thânh phô Hól Chi Minh | Cho kŷ kể toan tù̀ ngày 01/01/2022 dè̉n ngezy 30106/2022 |


| Nhá cưa, vât kiến trưc | May móc, thiét bi | Phưong ti太̂̀n vặn tải, truyen dan | Thiết bị, dung cu quàn 1y | Tail sinn có đụnh khác | Coing |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| 771.177.388.184 | 471.366.291.798 | 61.597.784.497 | 5.269,092.136 | 569.741 .220 | 1.309.980.297.835 |
| -527.693. | 716.232 .727 | 93.400 .000 | 203.090.909 | - | 1.012 .723 .636 |
| 527.693 .101 | - | - | . | - | 527.693.101 |
| - | - | (474.436.429) | - | * | (474.436.429) |
| 771.705.081.285 | 472.082.524.525 | 61.216.748.068 | 5.472.183.045 | 569.741 .220 | 1.311.046.278.143 |
| 169.786.148.697 | 403.989.377.842 | 42.462.717.492 | 3.763.429.559 | 359.930.508 | 620.361.604.098 |
| 10.317.976.226 | 8.945.039.249 | 1.870.676.821 | 133.562 .911 | 43.409.115 | 21.310 .664 .322 |
| - | - | (474.436.429) | - | - | (474.436.429) |
| 180.104.124.923 | 412.934.417.091 | 43.858.957.884 | 3.896.992.470 | 403.339.623 | 641.197.831.991 |
| 601.391 .239 .487 | 67.376.913.956 | 19.135.067.005 | 1.505.662.577 | 209.810.712 | 689.618.693.737 |
| 591.600 .956 .362 | 59.148 .107 .434 | 17.357.790.184 | 1.575.190.575 | 166.401 .597 | 669.848.446.152 |

[^0]Cóng ty Cb́ phàn SAM Holdings
 Thăh phố Hò̀ Chí Minh

Báo cado tail chính hơp nhất gitura niền đô


Nguyên giáa
Só dur dhu ky

Số dur cuoúl ky
Giá trị hao mòn ley het
Só du dau ky

- Khaiu hao trong ky

Số dur cuói ky
Già trị còn lại
Tain ngay dhun ky
Taí ngay cuói ky

| Quyetn sû̀ dunge dit | Phả̉n métm máy tifin | Khác | Cpang |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 43.484.939.916 | 5.190.090.433 | 697,830,000 | 49.372.860.349 |
| 43.484.939.916 | 5.190 .090 .433 | 697,830.000, | 49.372.860.349 |
| 11.838 .475 .591 | 4.025.730.910 | 697,830,000 | 16.562.036.501 |
| 500.545 .539 | 200.773.806 | - | 701.319 .345 |
| 12.339 .021 .130 | 4.226.504.716 | 697,830,600 | 17.263 .355 .846 |
| 31.646.464.325 | 1.164 .359 .523 | $\checkmark$ | 32.810 .823 .848 |
| 31.145.918.786 | 963.585 .717 | - | 32.109.504.503 |


Công ty Có phần SAM Holdings
127 Ung Vằn Khièm, Phường 25, Quận Binh Thạnh, Thành phố Hò̀ Chi Minh
Baio cáo tải chinh bẹp nhát gitran nièn đồ
Cbo kỳ kế toón từ ngáy 01/01/2022 đín ngly $30106 / 2022$

| Quyèn sứ dung đatt (*) | Nhà ctua, valt kiên trưe | Máy móc thiét bi | Cọng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 2.099.000.000 | 140.105.412.263 | 51.666.356.733 | 193.870.768.996 |
| - | (1.670.226.833) | - | (1.670.226.833) |
| 2.099.000.000 | 138,435.185.430 | 51.666.356.733 | 192.200.542.163 |
| 128.272 .221 | 29.252.449.767 | 22.683.927.278 | 52.064.649.266 |
| 23.322 .222 | 1.595.027.892 | 1.118.061.137 | 2.736 .411 .251 |
| - | (495.500.639) | - | (495.500.639) |
| 151.594.443 | 30.351 .977 .020 | 23.801.988.415 | 54.305.559.878 |
| 1.970.727.779 | 110.852 .962 .496 | 28.982.429.455 | 141.806.119.730 |
| 1.947.405.557 | 108.083.208.410 | 27.864.368.319 | 137.894 .982 .285 |

## Trong do:

 dưa trén tinh hinh cho thué và giá thị iruìng cúa các tải sain nảy, Blan Tổng Giàm dớc Cóng ty tin tương rằng già trị hơp lý cùa








## 15 . CHI PHI TRÃ TRUOÓC

a) Ngẫn hạn

Chì phi sềa chừa, bion tri TSCD
Cöng cu dung cu xubang dang
433.239.051 $\quad 77.343 .330$
$2.519 .006 .951 \quad 1.800793 .334$
Cac khoan khàe
b) Dail han

Hoa hờng mól giơi, chi phi bán hâng
11.538 .255 .470
10.379.066.221

Chi phit thue oter ${ }^{\text {T }}$
22.202.736.563
22.305.546.588
2.646.649.354 1.849.890.392

Cóng cu dung cul xuát düng
8.670 .348 .067

Cac khoân khác
45.057.989.454

39,366.934.186




| Công ty Cón phdn Capella Quíng Nam | Công ty Có phàn bàa tu và philt trién Khu Cong Nghiêp Nh in Hoa | Ting cong |
| :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND |
| 7.831.086.589 | 58.481.887.023 | 66.312 .973 .612 |
| 7,831.086.589 | 58.481,887,023 | 66.312.973.612 |
| 783.108.659 | 4.386.141.527 | 5.169.250.186 |
| 391.554.329 | 2.924.094.351 | 3.315 .648 .680 |
| 1.174.662.988 | 7.310.235.878 | 8.484.898.866 |
| 7.047.977.930 | 54.095.745.496 | 61.143 .723 .426 |
| 6,656,423,601 | 51.171.651.145 | 57.828.974.746 |

Cöng ty C6̈ phần SAM Holdings


|  | 01/01/2022 |  | Trong ky |  | 3006/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giatri | Só coo khả nãng trà ng | Tang | Giam | Giis tri | Só có khà nhag <br> trán ne |
| - Calc khonin uay | 743.734.188.963 | 743.734.189.963 | 635.738.451.284 | 394.110.612.461 | 985.362.019.786 | 985.362.019.786 |
| +Ngin haing TMCP Ngogi thuoong Vist Nam - Chi nhính Thannh phô Hoे ChiMinh ${ }^{\text {( }}$ | 247.993.454.433 | 247.993.454.433 | 138.044.398.103 | 247.993.454,434 | 138.044.398.102 | 138.044.398.102 |
| + Ngin hing TMCP Coing thuoung Vị̣̂t Narn - Chi nhănh Nam Sȧi Gön a | 57.677.954.326 | 57.677.954.326 | 88.460 .890 .786 | 57.689.839.450 | 88,449.005.662 | 88.449 .005 .662 |
| + Ngain hing TNHH CTBC - Chi nhành Thinht phô Hò Cbi Minh ${ }^{6)}$ | - | * | 68.052.891.580 | - | 68.052.891.580 | 68.052 .891 .580 |
| + Ngàn häng Sinopuc - Chi nhánh Thành phố Hò Chi Minh ${ }^{(9)}$ | 34.380.000.000 | 34.380 .000 .000 | 47.483 .413 .907 | 35.699.957.675 | 46.163.456.232 | 46.163.456.232 |
| + Cóng ty Có phần Đẩu to Intinity Group ${ }^{(7)}$ | 109.185.000.000 | $109.185,000.000$ | 11.890.000.000 | - | 121.075.000.000 | 121.075.000.000 |
| + Cöng ty Cô phèn Chùng khoin Quóe Gia ${ }^{(0)}$ | 3.116 .482 .238 | 3.116.482.238 | 12.232.964.476 | 6.232.964.476 | 9.116 .482 .238 | 9.116 .482238 |
| + Cöng ty Có phàn Chùng kboain Thành Cong ${ }^{\text {on }}$ | 44.817.873.300 | 44.817.873.300 | 20.654.367.436 | 46.494.396.426 | 18.977.844.310 | 18.977 .844 .310 |
| + Cóng ry Có ptả̉n Chíng khốn Bisn Viet ${ }^{(0)}$ | * | - | 20.045.025.000 | - | 20.045.025.000 | 20.045.025.000 |
| + Cöng ty TNHH Đàut tur Cöng trinh val Phät triển Còng ngbş̊ Future ${ }^{(\infty)}$ | - | * | 215.000.000.000 | * | 215.000.000.000 | 215.000.000.000 |
| + Công ty TNHH Dich vy Thuorg mpi Tư ván Dằa tu Hỏa Binns ${ }^{(10)}$ | * | - | 12.000.000.000 | - | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| + Trail phiéúu phàt hành nǻm $2021{ }^{\text {(1i) }}$ | 246.563.416.666 | 246.563.416.666 | 1.874.499.996 | - | 248.437.916.662 | 248.437916 .66 |

Cōng ty Cṓ phî́n SAM Holdings
127 Ung Vain Khíim, Phueòng 25, Qujinn Binh Thanh, Thinh pbó Hò Chil Minh

Troag ky 300662022

| Troag ky |  | 30066/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tang | Gism | Giat tri | Sósob khé ning |
| vND | VND | VND | $\frac{\text { trajo }}{\text { VND }}$ |


2.500.000.008
$177.500 .000 .000 \quad 177,500.000 .000$
 $1.050 .353 .175 .603-407.460 .612 .465-1.683 .645 .494 .110{ }^{1.693 .645 .494 .110}$
13.958.333.314
177.500.000.000
16.239 .299 .996
629.787.116.408
8337.484 .749 .718 $\begin{array}{r}(698.283 .474 .324) \\ \hline 139.201 .275 .394 \\ \hline\end{array}$
13.958 .333 .314
177.500.000.000
16.239 .299 .996
 $\left|\begin{array}{c}3 \\ 3 \\ 2\end{array}\right|$
Gíá tri $\quad$ S $\$$ co khâ nàng ONA
 2.500.000.008
$000000005<61$
235.864.724315
1250.000 .004
$\frac{92.750 .000 .004}{(13.350 .000 .004)}$
vND
414.614 .724 .319
1.250 .000 .004

| $\frac{294.518 .750 .001}{1.040 .752 .930 .972}$ |
| :--- |
| $\xlongequal{\frac{294.518 .750 .001}{1.040 .752 .930 .972}}$ |

$15.208 .333 .318 \quad 15.208 .333 .318$
$117.000 .000 .000 \quad 117.000 .000 .000$
9.616.799.996
718.607.926.204
860.433.059.518

 Vuoprg - Chi nhanh Dajk Lak ${ }^{(1)}$

+ Ngia haing TMCP Viki $\dot{A}$. Chi
$+{ }^{\text {nhhánk Thảah phb́ } \mathrm{H} \text { Cò Chi Minh }}{ }^{(3)}$
+ Triii phieu thureng ${ }^{\text {(15 }}$
+ Ngîn hing TMCP Viter Nam Thinh
Vay dai hạn
 nhánh Thành phố Hô Chi Minh ${ }^{(13)}$ - Conag ty Co phìn Xuít Nhịp Khian Töng hopp 1 Vièt $\mathrm{Nam}^{(14)}$
- Tráa phiéu thuèng Khoàn đén hann trá trong wōng 12 tháng ล


## Thơng tin chí tift liếs quan dến cỉc khoỏn vay ngắn hạn:



+ Han múce tis dang: 400.000 .000 .000 VND .
+ Mue dich vay: Täi trơ nhu clu tin dung ngitn hañ phace vụ hout dơgg sân xuif kinh dowah;
+ Thòi han cìa hoop dobng- 12 thàng ké từ ugly k $\hat{y}$ họp dồngi
+ Lai sulat vay: theo tüng gify nh\}n nọ;

 SAM Hollings ky phát hành.


(3) Hop dìng hạa mứ só STVN2088-21 ngiy 14/03/2022 vơi cie diêu khoàn chi tikt suu:
+ Hon móe tin dung: 3.000.000 USD;
+ Muc đich vay: Taii trọ uhu cla phát hành thu tín dung (LSC) và các nhu ckuu vón lưu đọng khde;
+ Thobi hgo côa hop đởeg. dên ngly 14/03/2023;
+ Lati suat vay: theo tùng giáy nhfon nof:
+ Só dur ag góc tąi thö̀ điém cuói ky: 2.940.423 USD turong duong 68.052.891.580 VND;
+ Cio hinh thưc bio dàm tièn vay: Cam ké bio lânh só CG-STVN2088-21 ký ngiy 14/03/2022 do Công ty Cô phản SAM Holdings ky phat hàrh.
 chi tiet sau:
+ Hana mirc tin dung: 2.000.000 USD;
+ Mue dich vay: Tai trơ nhu cì̀u phón bành thar tin dung (L/C) vì cic nhu chlu vón lue đ̛̣̆ng khúc;
+ Thèi han cia hupe dong: día ngay 31/08/2022;
+ Laí suat vay: theo têng gity nhân nơ;
+ Só dư nơ gớc tai thờ điêm cub̂i kỳ: 2.050.597 USD uoune đurong 46.163.456.212 VND;
+ Ciéc hình thúc bdo dałm tiển vay; tien cháp.
(5) Sô du cuwí kỳ bao gòm cíc hop dolng:
(5.1) Hop dōag cho vay só 01/2020HDVTAFG-STL ngiy 06608/2020 va Phu luc số 01/PLHDNFG-STL ngày 01/06/2021, vói càc dièu khoàn chi tiét sau:
+ Hąn mưc tin dụng: 100.000 .000 .000 VND ;
+ Muc dich vay: phât triên dy ín dâu tư;
+ Thờ hạn vay: đén ngày 06/08/2022;
+ Lai suil vay: $11,5 \% / \mathrm{mam}$;
+ Só dur nơ gốc tại thà̉i điêm cući kẏ; $89.390,000.000$ VND;
+ Hiah thûe bato dim tilon vay: tin cháp.
(5.2) Hop ding sto vay sf 02/2020/HDVT/FG-STL ngay 28/08/2020 vâ Phu lue so 01/PLHD/FG-SIL ngly 15/07/2021, vói chic đízu khùin chi titt sau:
+ Hen múc tin dunge 30.000.000.000 VND;
+ Mạc đich vay: phăt triên dur an dhu tu;
+ Thò̀ han vay: dến ngày 2810\$/2022;
+ Lai suke vay: $11,5 \%$ hanns:

+ Hinh thức bàs đàm tiền vay: İn chấp.
(5.3) H⿰pp đòag cho vay só 01/2021/HEVV/IFG-NHO bghy 25/03/2021 và Pbop luo só 01/PLHD/FFG-NHO nghy 1204/2022, whic các điêu khoán chi tiêt sau:
+ Han míc tia dung: 1.295.000.000 VND;
+ Mue dich vay: phitit trién dr do dalu tur,
+ Thbir lagn vay: 12 tháng kétừ ngaty nhận ng̣;
+ Lài suhat vay: $11,5 \%$ 万ndm;

+ Hiah thưc tảo diam tièn vay: tin chăp
 11052021.25/HDUTTMCK-CN NSI ngly 11/05/2021 vơi nhä̀ng ditu kbeèn chi tiét sau:
+ Tổng hẹn mùc ựag truơec: 20.000 .000 .000 VND ;
+ Muc dich vay: dau tu kinh doanh chưng khoàn;
+ Thòi hạn úng trưóc: 30 ngiy cho tưng lịa giaii ngăn úng truớc tiên nuar;
+ Lai suát íng trudec: $0,034 \%$ inghy;
+ Só du no gốc tại thờ điém cuíil ky: 9.116,482.238 VND;

 duoge NSI chíp nhận làm tải sân thê châp.
 satu:
+ Muc đich vay; đû̀u tur kinh doanh chưng khoia;
+ Thơi hạs ìng truơe: khơng quà 03 thàng ớ tù nggy giai ngain khoin vay:
+ Lài suabi tugn truóc: Theo quy dinhl cùa TCSC;
+ Só der aq gốc tai thàl điên cuól kỳ: 18.977.844.310 VND.
 và càc quyèn liẽn quaun đên chi̛ng khoin giao dich ky quyg.

+ Mục dich vay: dầu tet kinh doanh chüng khoán;
+ Thơi han ờng trươe: kbông qua 02 thâng để từ ngày giài ngần khoản vay:
+ Lai suaft ùne trixf: theo quy dinh của VCSC;
+ So dut no góc tail thôl dič̉n cuabil ky: 20.045.025.000 YND;
 và càc quytu liên quan dón chéng khoán giao dich ky ques.
(9) Hop dồng só $26 / 2022 / F$ UTURE-SAM/HDVV ngay $26 / 04 / 20122$ wäi nhûng diêu khoín chi tidt sau:
+ Han mùc tín dang: 215.000.000.000 VND.
+Mpe dich vay; Bổ suagg wín luu dông;
+ Thơi han cua hop đöng: 12 thing:
+ Lài subl vay: $11 \%$ /năm;
+ Só dr neq góc tai thơi điếm cubi ky: 215,000.000.000 VND;
+ Cic hình thêcc biono dám tî̉n vay: tias cháp.
(10) Họp đồng vay vốn so $17 / 2022 /$ ©THB-SAM/HDVV nghy 06/OG/2022 vôi nhûng điêu khoin chi tiêt sace:
+ Han múc tin dung. 12.000 .000 .000 VND.
+ Mue dich vay: Bổ sang vôn hro obag:
+ Thö́s hàn cia hop dö̀ge 3 thaing:
$+1 . a i$ suât vay: $5 \%$ hasm;
+ So du ng gíc tai thơi diém cuói ky: 12.000.000.000 VND;
+ Các hinh thúc babo đám tièn vay: Tín cháp.
(11) Trải phiéu phât hảnh nlam 2021
+ Só lugng: 2.500 trai phíát
+ Mênh gliá: 100.000 .000 VND ;
+Ky han: 12 tháng:
+ Laí sulu: $10,5 \%$ /uam;
+ Số dur ro góc tail thờ dit́m cuéi kỳ: 248.437,916.662 VND;




## Thông tin chi titit liên quan đén cac khoán vay dahi hegm:

(12) Hop đồng cło vay só DAK/19053 ngày 27/12/2019 yơi Nglan hàng TMCP Viẹt Nam Thinh Vuọng - Chi nhinh Dák Lák với các điều khodn chi tiê sau:

+ Han míc tín dung: 20.000 .000 .000 VND;


+ Thờ han cula bop ơong: 96 thaing:
+ Lail suắt vay: theo tüng khé wơe nhạ̀n nọ;;
 2.500 .000 .008 VND.
+ Cíc hinh thừc báo dàm tiến vay:
- Thé chalp băng tai sàn đám háo la 3.300 .000 (Ba triệu ba tram ngann) có phiéúu do Cong ly CP Nhưa Dởng Naie phát hành thưe sồ hâu cùa Cong ty Có phần Sam Holdings;
 bak Nông.
- Biao iănh của Cõng ty Có phần Sam Holdings.
(13) Hop đồng tín dung sל 020-48/21/VAB/HDTDTDH ngay 26/05/2021 wôi Ngân hàng TMCP Viẹt $\AA$. Chi ahänh Thinh pló Hà ChI Minh, vồ cace dī̂u khoàn chi tiet sau:
+ Hån mûc tin dụng: 700.000.000.000 VND;

+ Thöi hạn cưa hop đồng: 36 tháng;
 ky là 11,5\%/nám;
+ Số dur nọ góc tại thòi diểm cuói ky: 177.500 .000 .000 VND.


 Trạch, tinh Dóng Nai.
 dich đám bào đlày đư.
(14) Hop đông cho vay só 02/2021/THI-SAG-HDVV ngáy 13/10/202I vơi Cóng ty Cố phân Xuła Nhạp Kháu Tông happ I Vike Nam vöi cac diêu khodn chi tiet sau:
+ Han mine tín dunge 30.000 .000 .000 VND ;
+ Muc dich vay: Chåm sóc phát tricín du án nông ughitệp taị Đak Nông;
+ Thò̀ hạn cùn hopp đóng: 24 thang:
+ Lai suáal vay: $11 \%$ औ̄ăm;
+ Sof dur ng gôe tại thari diêm cuoúi ky̌: 16.239 .299 .996 VND ;
+ Caje hinh thúc bio däm tỉan vay: Tin chlap.

(15.1) Tai Công ty Có phần SAM Holdings

Traí phicúu phát hành natan 2020

+ \$8 lurung: 3.000 trìi phidu;
+M ºnh giad: 100.000 .000 VND ;
+ Ky han: 24 thang:
+ Lai suat: 11\% nnăm;
+ Só dur ng góc tại thèri diém cuobi ký, 283.176.818.183 VND;
 20.016.505 cổ phiêu cua Cóng ty Có phằn Dich vu Du lieh Phú Tho.
(15.2) Tai Cöng ty Có phin Capella Quìng Nam
+ Só hrong: 2.000 trài phiêu;
+ Mệnh gia: 100.000 .000 YND;
+ Ky hga: 24 tháng:
+ Laí suáa: $10.5 \%$ nam;
+ Só du no gốc tại thòi đím cuố ky: 111.503.642.092 VND,
 vöi tóng gia tri tam tiah theo Chíng thar Thim dinh gii so 1021/2020/CTTDCNCPA HANOI agay 10/11/2020 as 877.149.000.000 VND.
(I5.3) Tai Colag ty Có pbần Đja be Sucom
+ Só lurgag: 2.375 trail phiéu;
+ Mênh gia: 100.000 .000 VND ;
+ Kỳ hap: 24 thang.
+ Lai suaf: $10,5 \% / n$ mm;
+ Só dua nẹ góc tọi thài điềm cuói ky: 235, 106.656.133 YND;
 mail - dich vu - vaa plòng (Samland Riverside) tail 147 Ung Van Khiêm, phuòng 25, quạ̀n Binh Thịnh, thành phó Hố Chi Minh.





 vay vola và đâ đurơe dang ky giao dijch đâm bioo dây đû.


# Cóng ty Cố plaản SAM Holdings 

Só $152 / 1$ IB Diện Bínn Phủ, Phuoong 25, Quạn Binh Thanh,
Bào cáo tài chínli hợp nhát giọa niên dộ
Thành ploô Hò Chi Minh
18 . PHȦI TRẢ NGƯÖ BÁN

| 3006/2022 |  | 01/01/2022 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giía tri | Soco khad năng trín $\varphi$ | Giai tri | Sócókhi nâng trá nọ |
| VND | VND | VND | VND |

a) Pbài trà ngươi bán chí tift theo nhà cung cấp có sô đư lớn

| * Sci Thai Electric Comiluctor | 18.750 .732 .000 | 18.750 .732 .000 | 31.009 .843 .200 | 31.009 .843 .200 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Co, lud |  |  |  |  |

b) Phăi trỉ ngừ̀i bía chi tiét theo kỳ hạn thanh toán

| Phài trí nguròi bín ngin han | 84.217.922.306 | 84.217.922.306 | 243.956 .580 .746 | 243,956.580.746 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài trà nguời bón dài hạn | 231.899 .250 | 231.899,250 | 231.899 .250 | 231.899 .250 |
|  | 84.449.821.556 | 84.449.821.556 | 244.188.479.996 | 244.188.479.996 |

## 19 . NGƯỚI MUA TRẢ TIĖN TRUỚC NGÁN HAN

- Khich hàng mua cân hộ trỉ tiền trươc ${ }^{\text {P }}$
- Cóng cy Có phàn Diẹnn từ - Diés lọnh Cóng nghiẹp Vięt Nana Cho ky ké toán tù ngely 01/01/2022 dén ngłay 30/06/2022
- Phài tria nguòi bán ngín hạn
- Ngux̀ì mua trí tién trưo khic

| 30,0612022 | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 3.091 .329 .411 | 12.221 .677 .061 |
| 8.287 .591 .833 | 274.218 .704 |
| 21.471 .527 .605 | 9.912 .931 .566 |
| 32.850 .448 .849 | 22.408 .827 .331 |

[^1]Cong ty Có phần SAM Holdings
127 Ung Văn Khièm, Phuờng 25, Quận Binh Thąnh, Thành phô Hó Chi Minh
Báo cào tâl chinh hơp nhắt giû̀x niên độ
20 . THUÉ VÀ CÁC KHOÃN PHẢI NOP NHẢ NƯỚC

| Sổ phẩ nộp cuóikg |
| :---: |
| VND |
| 1.198.065.689 |
| 521.076 .284 |
| 3.781 .593 |
| 14.752.333.969 |
| 1.347,380.529 |
| - |
| 6.441 .505 |
| - |
| 17.829.079.569 |



## 21. CHI PHİ PHȦI TRえ̇ NGAN HẠN

- Chíphí Lai vay, trái phisía
- Chi phi Upas L/C
- Chi phí xay dụg dur án
- Lovi nhuḷ̆n thro hop đöag họp tac kinh doanh ${ }^{[9}$
- Chi phí phait tria kbic

| $30106 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 47.148 .048 .014 | 33.802 .794 .345 |
| 2.287 .843 .668 | 1.251 .589 .928 |
| 477.561 .150 | 371.442 .750 |
| 20.447 .945 .205 | 20.745 .445 .205 |
| 5.953 .776 .976 | 4.658 .838 .817 |
| 76.315 .177 .013 | 60.830 .111 .045 |




22 . DOANH THU CHƯA THƯC HIẸN
a) Ngán han

- Doanh thu nlị̣̆ truóc
b) Dài høи
- Doanh thu nhị̂n trude
- Doanh thu cho thuẻ đât khu cờng neliiẹp


## 23 . PHÅ TRẢ KHÁC

a) Ngấn hạn

- Kinh phí công đoàn
- Cackhoón bion hièm
- Phăi trá lai vay
- Nhğn ký que, kg crooc ngà́n han
- Có túc, loi nhựin phải trá
- Nhän wốn góp hop đồng họp tâc clua tư
- Phai tra Upas L/C ${ }^{\text {(1) }}$

- Tha hô plii bio tri cíc dy ân ${ }^{a \gamma}$
- Phai tra ién mugo vón
- Kýque dé chugta nhuẹng khoin dhutur ${ }^{(b)}$
- Céc khoán phaii trì̀, phài nệp khíc
b) Dài hạn
- Nhạn ký quy, ky carve dai han
- Nhị̂n vín góp hop đòng hopp tăc dîu tur ${ }^{\text {to }}$

c) Trong đó: Plaai trà khăc thè cacc bền liền quan (Xem chí tiêt rọi Thmyút minh số 43)

| $30 / 06 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 3.733 .587 .052 | 2.372 .423 .187 |
| 3.733 .587 .052 | 2.372 .423 .187 |
| 4.089 .741 .730 | 4.283 .242 .310 |
| 69.963 .870 .297 | 70.272 .609 .078 |
| 74.053 .612 .027 | 74.555 .851 .388 |


| $30.06 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 996.227 .636 | 834.074 .539 |
| 1.373 .278 .571 | 1.902 .542 .372 |
| 5.091 .277 .855 | 923.262 .303 |
| 4.146 .405 .588 | 4.441 .298 .708 |
| 1.509 .572 .319 | 1.493 .572 .319 |
| 293.436 .351 .000 | 315.326 .351 .000 |
| 501.087 .646 .044 | 288.358 .441 .067 |
| 87.722 .328 .316 | 85.966 .974 .287 |
| 17.774 .533 .666 | 17.774 .533 .666 |
| - | 3.269 .986 .803 |
| - | 5.000 .000 .000 |
| 22.308 .518 .247 | 18.703 .557 .287 |
| 935.446 .139 .262 | 743.994 .594 .371 |


| 13.014 .078 .935 | 9.247 .163 .327 |
| ---: | ---: |
| 1.277 .890 .000 .000 | 96.000 .000000 |
| 1.260 .830 .685 |  |
| 1.292 .164 .909 .620 | $105.247,163.327$ |
| 148.924 .652 .054 | 215.814 .652 .054 |

${ }^{10}$ Chi tiata caic khoàn plaiki trà Upas L/C nhue saaz:

- Khoún plaii trà Upas L/C tri giá 70.636,48 USD (turong duong 1.609,099,014 VND) voii Ngh hàng TMCP A Cháa - Cai
 thang kef tù nghly phát hantr;
- Khoàn phaii trai Upas LCC tri gì 2.892.787.52 USD (turong duong 66.043.938.459 VND) vói Ngần hàng TNHH Mo4


- Khoain phài trá Upas LCC tri giai 845.600 USD (turong đrong 19.512.220.000 VND) vơi Ngân hâng Thuoug mai Có phàn


* Khoàn phài trá Upas L/C tri giá 3.039.808,40 USD (tuong durong 69.685.783.032 VND) với Ngăn hàag TNHH MTY
 thìi hàn thanh toín la 06 tháng hé tuè ngaly phit hành;
- Khoin phài trà Upas L/C tri giá 763.293,46 USD (turong dưong 17.523.170.856 VND) wói Ngân Háng TMCP Kf
 $2,8 \% / \mathrm{nlm}$, thàii hąn thanh toán tù $03-06$ thang ké từ ngly phât hành;
- Khoán phài trai Upus LC trị gia 994.200 USD (tuong dưong 22.747.296.200 VND) vói Nglan hàng TMCP Tiên Phong -
 thàng ké tù̀ ngay plazt hình;
- Khoàn phair trà Upas LiC tri giá 10.013.271.43 USD (wuong durong 232.510.581.378 VND) vói Ngzin hàng TMCP Ngeai
 4,24\% naăm, thờ hạn thanh tóann là 06 thărg ké từ ng̣̀y phát hảnh;
- Khoùn phâi trá Upas L/C tri giai 3.071,044,86 USD (tuong đuoung 71.445.557.305 VND) wờ Ngìn hìng TMCP Công


${ }^{(2)}$ Phr bào trì chung cur cian Dut án chung cer Samsora Riverside Cóng ty đa thu nhung chua bàn gias cho Ban quàn tri do du in

 wơi lai suít tièn gùi có ky hạa.
${ }^{(3)}$ Thäng tin chi tiett tai thryêt minh s6 33 .







 dau utu.




 kinh doanh nhus saus:
- Töng múc dalu tur dé hopp tíc lit 5.499 .409 .000 .000 VND; trong do Đéc Tháii góp $20,37 \%$ turong duoong 1.110 ty VND xa Ha Trang Minh góp 19,82\% fưmg drong 1.080 tỳ VND;


 boli nhuafins
 cioc bên cice khoìn lài và góc họp tác;


 1.115 ty VND, xem chis tiét taị thuyth minh so 06;
- Pakn chia lopi ich các tèn:
 thanh tolin các khoàn vay vón gổn gite val lai;
+ L.gii nhuị̂n dy̛ ân dươe phîn chia theo tý lȩ thóng nhât giara càc bên.
Câng ty Cố phàn SAM Holdings


| Vón daut tu cina chù sth hîru | $\begin{aligned} & \text { Thanng du vờn } \\ & \text { ón phần } \\ & \hline \end{aligned}$ | Vón ktrice cua chut soć hèu | Quỳ dầu ưo phasit triín | Logi nhuản chuaa phisn phôit | Lẹi ich oú đò̀ng không kizim soát | Cobs |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| $\begin{array}{r} 2.565 .045,400.000 \\ 934.926 .500 .000 \end{array}$ | (76.363.636) | 32.488.339.483 | 12.041.450.205 | 226.036.687.331 | 632.086.513.842 | 3.467.698.390.861 |
|  | (1636.63) | - | - | - |  | 934.850.136.364 |
|  |  | - | - | 10.024.794.591 | 3.527 .578 .802 | 13,552.373.393 |
|  |  | - | - | (4.049,536.490) | (376.700.939) | (4,426.237.429) |
|  |  | * | - | - | (1.294.250.000) | (1.294.250.000) |
|  | - | - | (22,198.750) | - | (7.901.250) | (30.100.000) |
|  |  | - | - | * | 44.841.792.691 | 44.841 .792 .691 |
|  | - | - | - | 19.845.429.921 | (19.845.A29.921) | - |
| 3.499.971.900.000 | (76.363.636) | 32.488.339.483 | 12.019.251.455 |  |  |  |
| 3.499.971.900.000 | (374.324.139) | 40.802.559.483 | 12.021 .402 .005 | 251.857,.75,353 | 658.931.603.225 | 4.455.192.105.880 |
| 153.558 .750 .000 |  |  | 12.021,402.005 | 392.213.804.027 | 651.869,181.622 | 4.596.504.522.998 |
|  |  | - | - | (153.558.750.000) | + | - |
|  |  | * | - | 32.825 .608 .245 | 1.479.565.024 | 34.305 .173 .269 |
|  | * | - | - | (1.998,400.000) | (1.600.000) | (2.000.000.000) |
|  |  | $\bullet$ | - | - | (2 509.750.000) | (2509.750.000) |
| 3.653.530.650.0 |  | - | - | (871.346) | - | (871.346) |
| 3.653.530.650.0 | 4.324.139) | 40.802.559.483 | 12.021.402.005 | 269.481.390.926 | 650.837 .396 .646 | 4.626.299.074.921 |

3
3
8
8
8
8
8
8
8
8


| O6 tháng dhuaim <br> 2022 | O6 tháng dau nam <br> 2021 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

c) Cô phiéu

Só lựung cô plieíu dang kỳ phatt hảnh

| $30106 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
|  |  |
| 365.353 .065 | 349.997 .190 |
| 365.353 .065 | 349.997 .190 |
| 365.353 .065 | 349.997 .190 |
| 365.353 .065 | 349.997 .190 |
| 365.353 .065 | 349.997 .890 |

d) Các quȩ của công ty

Quy đalu uu phat tritn

| $30.06 / 2022$ | $0101 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 12.021 .402 .005 | 12.021 .402 .005 |
| 12.021 .402 .005 | 12.021 .402 .005 |

## 25 . CÁC KHOȦN MUVC NGOȦI BẢNG CẢN DÓI KË TOĀN HƠP NHATT GIƠA NIÊN ĐQ

a) Tài sàn cho thuê hog̣t động
 tuong lai theo hopp đöng cho thue heat động dự̛e trình báy mhut sas:
$\frac{30 / 06 / 2022}{\mathrm{VND}} \frac{01 / 01 / 2022}{\mathrm{VND}}$

- Tù I năm trở xuóng
- Trên 1 nâm dên 5 nåm
- Trẽn 5 nilm
35.153.238.602 10.902 .547 .501
$43.156 .863 .381 \quad 35.292 .734 .010$
468.930.500

Só 152/118 Điẹ̀n Biên Pbua, Phương 25, Quạn Binh Thạhh, Thành phố Hồ Chí Minh

## b) Tài sàn thuề nggoai

 đổng thuê hoat dị̀ng dup̣c trieh bày shu saus:

|  | 3006/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tị̛ 1 nâm trừ xương | 3.836.693.334 | 1.871,354.960 |
| Trên 1 nalm dén 5 nam | 16.213.391.517 | - |
| - Tren 5 nam | 18.843.581.175 | 19.950 .800 .981 |




 theo quy điphh hiện hành cuia Nhà nử̇c.


 theo quy đính hiện hìah cuaa Nhà nước.


 hanh cuin Nbà nức.













## Ngoąi tę̂ chec loąi

|  | $30106 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Es la M9 (USD) | $542.901,49$ | $231.519,23$ |
| Dóng Euro (EUR) | - | 386 |


|  | 06 thàng đâu nàm 2022 | 06 thâng đâu nám 2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Doanh thu bán là̀ng hóa, thành phadm | 949.230 .564 .933 | 834.244.527.384 |
| Doanh thu cung cíp dich vu | 84,224,656.853 | 69.365.649.999 |
| Doanh thu bán bdt dơng sain daus tor | 9.500 .755 .600 | - |
|  | 1.042.955.977,386 | 9003,610.177,383 |
| Trong dò: Dounh tha vơi çece bèn liên quan | - | 360.556 .713 |

Cống ty Có phầs SAM Holdings
Só 152/11B Biện Biễn Phè, Phừing 25, Quạn Binh Thạnh, Thành pob Hô Chi Minh

Bío cino tìi chinh hợp nhất gifina niên đq̣ CBo ky ké toan tù ngay 01/01/2022 đến ngay 3006/2022

## 27 . CȦC KHOȦN GIȦM TRỨ DOANH THU

Chiét khou thuoung mai Hâng bán bi trà lai

| O5 thing đ̧̉u uăm 2022 | 06 tháng đầu nâm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 229,397.630 | 146.413.08? |
| 14.799.572901 | 4.319.945.898 |
| 15.028,970.531 | 4.466.358.985 |
| 06 tháng đdu nâm | 06 thaing đâu nâm |
| 2022 | 2021 |
| VND | VND |
| 899.688 .073 .308 | 788.779.644.739 |
| 57.556.815.208 | 55.085.140.019 |
| 1.225.885.529 | - |
| 958.470.774.045 | 843.864.784.758 |

29 . DOANH THU HOAT ĐQNG TAI CHINH

Lái tikln gừi, lait clo vay
Laí tù̀ kinh doanh chững khoón
Lail tit howt dong hop tace dau tof
Cósture droec chia
Lâi cḣ̇́nh lệch ty giá phàt sinh trong k'ें
Doanl thu bogt $\$$ p̣g taii chiuh khác

Trong đó: Doanh thu hoạt dộng tâi chénh nḥ̣̆n từ câe bềs lién quan


## 30 . CHI PHI TAI CHINH

## Lai tien vay, Iai trai phiéu

LẺ từ kinh đoanh chững kboín
Chi phif tur clc hop đồng hop tác dầu tur
L.é chènh lẹ̣ch tý giá phât sinh trong kỳ

Lठठ chenh lệch ty' già do đánh gia lại só du cuói kỳ
D4f phòng/Hiodin nhâp) dy phöng giàm giâ chíng kholn
kiah doanh và tồn thất đîu tut
Chi phit tà chinh khác

Trong dó: Clvi phíi hoat đọng tài chinh trí cho che bèn liên quan
(Kew thong the chit tiét tai Thuyúr minh 43)

## 31 ．CHI PHİ BAN HANG

Chi phi nguyễn lì̧u，vột lị̌̂u

| 06 tháng datu nâa | 06 thing dau nam |
| :---: | :---: |
| 2022 | 2021 |
| VND | VND |
| 3，482．555 378 | 3．661．676．758 |
| 3．968．510．012 | 3．632．786．494 |
| 753.873 .343 | － |
| 67．396．185 | 67．396．185 |
| 8．628．937．607 | 10.727 .909 .206 |
| 396.039 .327 | 1．373．289，240 |
| 17．297．311．852 | 19，463，057．883 |

32 ．CHI PHí QUÃN LÝ DOANH NGHIẸP

Chí phal ahàn viên quaun lý
Chì phil khâu hao tâi sìn có dịh
Thute，phis，位 phi
Chi phí dup phidng
Chi phl djch vu man ngoai
Chì phí khác bxing tiền
Loi thê thuoug mai phân bồ

| 06 thàng đầu nâm 2022 | 06 thàng đhàu năm 2021 |
| :---: | :---: |
| 25．654．192．305 | 21．955．553，966 |
| 1．343．771．090 | 1．621．638．809 |
| 85.431 .955 | 105．577．896 |
| ＊ | 94.196 .553 |
| 16．783．770．717 | 11.563 .481 .239 |
| 7.950 .110 .850 | 7．503．692317 |
| 3.315 .648 .680 |  |
| 55．132．925．597 | 42．844．140．780 |

## 33 ．THU NHẠР KHÁC

Thu nhigp ter nhương bán，thanh bý tài sán có dinh

| 06 thing đầu nầm 2022 | 06 thảng đả̉u nâm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 86.363 .636 | 815.000 .000 |
| 5，000，000，000 | － |
| － | 1.655 .574 .504 |
| 618．879．419 | 1．199．435．611 |
| 5．705．243．055 | 3．670．010．115 |

 theo Biên beir thanh ty họp dêng so 28．02／2022／BBIL－SAM－NKC ngay 28／02／2022．

## 34 ．CHI PHİ KHえ̌C

## Cke khoin phyt

Geả trị còn laí cùa tài sân thanh lý
Bふ̉̀ thuòng tiền coc do chệm bòn gioo dy fin
Chi phi khic

| 06 thàng data ram | O6 lháng đlàu năm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 6．463．763 | 482．431．309 |
| － | 45.257 .944 |
| 4．743．516．286 | － |
| 911.337 .337 | 1．479．845．126 |
| 5．661．317．386 | 2.008 .534 .379 |

## 35 . CHI PHi THUÉ THU NHĄP dOANH NGHIĘP HIĘN HȦNH

Chi phi thué TNDN hién hành tai Cong ty me

| O6 thing dalu nim | 06thing dalu nătn |
| :---: | :---: |
| 2022 | 2021 |
| VND | VND |
| 11.748.743.442 | 4.240.033.388 |
| 6.868 .598 .333 | 6.769 .266 .767 |
| 18.617.341.775 | 11.009 .300 .155 |

36 .THUÉ THU NHĄP DOANH NGHẸP HOAN LĄI
a) Thuế thu ahạp hoosn lài phaí trá

- Thué suht thué TNDN sù̀ đang đé xàc định giá tri thué thu nhập hoân lai phaii trà
- Thué thu nḩ̧̧p boân laii phaii trì phait sinh từ cóc kboin chènh 信ch tann thör chju thuế


## Thuê thu nhập hoân lại phail trỉ

| $30 / 06 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| $20 \%$ | $20 \%$ |
|  |  |
| 39.374 .242 .601 | 36.798 .599 .422 |
|  |  |
| 39.374 .242 .601 | 36.798 .599 .422 |

b) Chi phi thuef TNDN hoaln lại

- Cbi phr thuế thu nhàp doanh nelieiẹp todn lãi phár sinh

- Chi phf thuế thu nhọp doanh nghiẹp hoan lasi phát sinh

- Thu nhâp thuêt thu nhập doanh nglieẹp hoaln lài pbat sinh tù caic khoin chenh lệch tumn thơi dutge khaíu trì̛
- Thu nh⿺̣̣̆p tbuế thu nhệp doanh ughiệp hoain lại phat sinh tư viẹc hoinn nhsp thued thu nhlp hoann lail phaii trà

| 06 tháng đhau nâm | 06 thing dian nâm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 5.012 .633 .434 | 5.085,548.681 |
| 536.858.709 | 502.124.105 |
| (515.683.181) | (371.626.346) |
| (2.458.165.781) | (344.975.095) |
| 2.575.643.181 | 4.871.071.345 |

## 37 .LĀI CÓ BÃN TRÊN CÓ PHIÉU

 dua trén caic số liệu sua:

Lofi nhuần thuî̀n sau thué
Cace kloain điêu chinh
 Loi nhuafn phân bố cho of phí̛o phố thờng
Có phiĉ́u phỏ̉ thông liru hânh binh qualn trong ky ${ }^{4.5}$
Laí cơ bân trên cố phiiéu

| 06 thang đatu nâm 2022 | 06 thàng đhảu nâm 2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| $\begin{array}{r} 32.825 .608 .245 \\ (328.256 .082) \end{array}$ | $\begin{array}{r} 10.024 .794,591 \\ (100.247 .946) \end{array}$ |
| (328.256.082) | (100.247.946) |
| 32.497.352.163 | 9.924.546.645 |
| 365,353.065 | 327.436.60t |


 Nghi quyút Dại hộ dờng Có đóng nalm 2022.


Tại ngh̀y 30 thâng 06 namn 2022, Cóng ty khôag có coce có phiếu có tiền năng suy giâm Ini trền cố phiếu.

## 38. Chi phí sĩn XuẢt kinh doanh theo yéu tó

|  | 06 thàng diulu nàm 2022 | Of thàng ditu năm 2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Chi phit thuc hiçe dut an | 78.856 .065 .383 | 38.612 .528 .800 |
| Chi phi nguyên liȩu vag̣t liẹu | 750.903 .347 .651 | 540.583 .508 .280 |
| Chi phi nhåa cotug | 64.488 .358 .421 | 58.023 .612 .469 |
| Chi phi khía bao tài sann cof diph | 28.064.043.598 | 28.090 .400 .848 |
| Chi phi dich vur mua ngoai | 49.450.606.604 | 45.908 .756 .347 |
| Chi phi khảc hẩng tièn | 11.467 .820 .024 | 11.767 .292 .776 |
|  | 983.230 .241 .681 | 722.986.099.520 |

## 39 . CÓNG CUTAI CHINH

Cak logi colng cu tai chinh cùn Cóng ty bao giom:

Tai sàn thit chish
Tiès vaciek khoein turong disong tien
Phai thu khách hàng, plati thu kháe
Caic khoden cho vay
Dau tor nglin hana
Đău tor dài hạn

| Giá tri só ke toin |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300062022 |  | 01/01/2022 |  |
| Giá goc | Dy pobag | Giajeg | Duphong |
| VND | VND | VND | VND |
| 418.043.691.769 | - | 818.291 .965 .088 | - |
| 2.033 .252 .201 .510 | (831.072.388) | 1.784 .284 .743 .208 | (831.072.383) |
| 173.676 .414 .978 | - | 120.483 .914 .978 | - |
| 316.181 .293 .949 | (82.038.798.174) | 278.544 .699 .960 | (2.806.470.767) |
| 788.252 .263 .600 | $*$ | 788.252.263.600 | - |
| 3.729.405.865.806 | (82.869.870.562) | 3,789.857.586.834 | (3,637.543,155) |


| Già trísó kó twán |  |
| ---: | ---: |
| $3006 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| VND | VND |
|  |  |
| 1.822 .846 .769 .504 | 1.604 .167 .240 .481 |
| 2.312 .060 .870 .438 | 1.093 .430 .237 .694 |
| $76.315,177.013$ | 60.830 .111 .045 |
| 4.211 .222 .816 .955 | 2.758 .427 .589 .220 |




 khoán dà dux̧̧c nêu chi tiêt lịi càe thuyết minh liền quan.

## Quàn lý réli ro tài chinh





## Ruil ro thit trioùng


Rü ro we gid:




|  | Tü 1 nlm trở suóng | $\begin{aligned} & \text { Trên I nåm } \\ & \text { đến } 5 \text { nâm } \end{aligned}$ | Trin 5 nim | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| $\begin{array}{lccl}\text { Tai agly 30.06/2022 } & \text { VND } & \text { VND } & \\ & \end{array}$ |  |  |  |  |
| Didu tur g gatn han | 234.142.495.775 | - | - | 234.142,495,775 |
| Dalu tur dixi han | - | 788.252.263.600 | . | 788.252.263.600 |
|  | 234.142.495.775 | 788.252.263.600 | * | 1.022.394.759.375 |
| Tai agdy 01/01/2022 |  |  |  |  |
| Đla tur ngăn han | 275.738 .229 .193 | * | - | 275,738.229.193 |
| Dalu tur dati han | - | 788.252.263.600 | . | 788.252.263.600 |
|  | 275.738.229.193 | 788.252.263.660 |  | 1.063.990.492.793 |

Rêi ro về tẏ gial boí đoxii:

 vôi dàng Viet Nam.

Rui ro ve là suatit:


 lai suát eo loí cho mue dich cina Cóng ty.

## Rait ro tin dung



 cho vay val code cỏng cu tài chinh khacc).

Cong ty Có phàn SAM Holdings
Só 152/LIB Diện Bién Phủ, Plurờng 25, Ouîn Binh Thanhh, Thình p tố Hò̀ Ch/Minh




Cac khoin cho vay

## Taí ngày 01/01/2022

Tien val cic khoin tuong durong tièn Phải thu klaách hàng, plaai thu kháce Cac kboinn cloo vay

Bóo chio tài chính hyp nhât gifera niên đê Choo ky ké toin tû ngidy 01/01/2022 dén ngày 30/06/2022

| Tự 1 nåm trờ xoóng | Trên I nâm din 5 nam | Trên 5 nâm | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 418.043 .691 .769 | - | - | 418.043 .691 .769 |
| 1.980.584.321.011 | 51.836 .808 .111 | - | 2.032.421.129.122 |
| 173.676.414.978 | - | - | 173.676 .414 .978 |
| 2.572.304.427.758 | 51.836,808.111 |  | 2.624.141.235.869 |

## Räi ro thanh khoàm



 tỉn cùa cick khoem goúc) nhu sau:

Tai ngày 30/06/2022
Vay và ne
Phài trà ngubio bên, phài trà khac
Chi phi phail tri

| Tù I nàn tro xuông | Tretn 1 mim dên 5 nlm | Trên 5 naim | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 1.683.645.494.110 | 125.242.942.080 | 13.958 .333 .314 | 1,822.846.769.504 |
| 1.019,654.061.568 | 1.292.396.808.870 | - | 2.312 .060 .870 .438 |
| 76,315,177.013 | - | - | 76.315.177.013 |
| 2.779,624.732.691 | 1.417.639.750.950 | 13.958.333.314 | 4.211.222.816.955 |
| 1.040.752.930.972 | 548.205.976.191 | 15,208.333.318 | 1.604.167.240.481 |
| 987.951.175.117 | 105.479.062.577 | - | 1.093.430,237.694 |
| 60.830 .111 .045 | - | - | 60.830 .111 .045 |
| 2.089.534.217.134 | 653,685,038.768 | 15,208.333.318 | 2.758.427,589.220 |



40.THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÁN MUC TRINH BȦY TRONG BẢO CȦO LUUU CHUYÉN TIÉN TÉ Ḥ̆P NHÁT GIƯA NIÊN DO

| 06 thàng dalu nằm 2022 | 06 thing đalu nâm 202 ! |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 705.540.141.488 | 833.736 .712 .568 |
| 486.860.612.465 | 344.826.025.656 |

Công ty Cố phằn SAM Holdings
Sô 152／71B Dị̣̂n Bī̀̃n Puú，Phưỡag 25，Quạn Binh Thạhh， Thành phó Hò̀ Chi Miroh

## 41 ．NHOUNG SƯ KIȨN PHÁT SINH SAU NGÀY KÊT THÚC KẎ KÊ TOÁN

 hop nhitt gien niṫn đọ ndy．

42 BÃo CÁO BQ PHẠN
Theo linh vye kinh doanh

|  | VND | VND | VND | VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh tha thualn từ bán hảng ra bền ngouii | 949，629．112．054 | 26．358．519．945 | 51．939．374．856 | 1．027．927．006．855 |
| Lepi ahuîn tè̀ hoģt dipng kinh doanh | 47．399，570．549 | 11．599．958．106 | 10．456，704．155 | 69．456．232．810 |
| Tóng chi phi mua tà stan cé đinh | 40．200．000 | 93．400．000 | 41．435．288．629 | 41．568．888．629 |
| Tai sinn bộ phần true tiép | 1．453．016．579．830 | 1．284．116．055．260 | 6．287．668．108，593 | 9．024．800．743．683 |
| Tơng tai sain | 1．453．016．579．830 | 1．284，116，055，260 | 6．287，668．108．593 | 9，024．800．743，683 |
| Nophaidi trà bọ phîn tructiép | 934.277 .521 .670 | 500.776 .283 .643 | 2．924．073．620．848 | 4．359．127．426．161 |
| Nophải tra khòng phtan bó |  |  |  | 39．374．242．601 |
| Tông nợ plaini trà | 934．277．521．670 | 500．776．283．643 | 2．924，073．620．848 | 4．398．501．668．762 |

Theo khu vuc dja ly
 vure đia ly．

## 43 ．NGHEP YU VA SÓ DƯ VỚI CȦC BÊN LIEN QUAN




## Bễn liễn quan

Ong Trian Van Hái
Công ty Có philin Chừng kboinn Quóe Gia
Côag ty Cố phîn Dàu tu Intinity Group．

Ong Tràn Viát Anh
Cóng ly Có ph⿰⿱⺈⿵⺆⿻二丨力刂 Phô Hou Gia
Cong ty Có pedin Dich vp Du lich Fhè Tho
Cäng ly Có pèin Dlau tu val Phát trién Ha tàng An Viar
Cong ty Có plàn Liên doanh Ciang Quéc tí My Thùy

Mbi quan hą
Cô döng
Có dông
Ong Pharang Xuîn Thupy là Chè tich Hẓi đò̀ng Quin trị kiếm Tờng Gikan obo
Tổng Giaim dóc
Cong ty lién két
Coing ty lién két
Conne ty liên kêt
Cong ty liêa kết

| Gias dich phât sinh trong ky; |
| :---: |
| Lâl hogp tảc dâu tur phài trà Công ty Cố phần Phúc Hêu Gia |
|  |  |
|  |
| Thành vièn Ban Tờng Giâm dôe |
| Mua hàng hón, djech vy |
| Cóng ty Có phầ Dich vpp Du lich Phù Thọ |
| Bân thành plaím |
| Cong ty Cóphần SAMETEL |
| Cho vay <br> Cong ty Có phần Phêe Hêu Gia Ông Tràn Văn Hai |
| Lail cho vay |
| Cong ty Có phần Phé Heu Gia Công ty CP Liền doanh Caing Qub́c tod My Thưy |
| Vay |
| Cong ty Có phàn Chímg khoún Qués Gia Cóng ty Có phàn Dâu tư Infinity Group |
| Hoàn trả vay <br> Cóng ty Có phàn Chưng khoán Quoúc Giis |
|  |  |
|  |
|  |
| Góp vốn <br> Coung ty CP Liên dounh Ciang Quíc tề My Théy |
|  |  |
|  |
| Phài the vê cho vay ngín hąn Ong Tràn Van Hai <br> Cóag ty Có phàn Phố Hỗu Gia <br> CLag ty CP Liên doanh Caing Qube tf My Thủy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |


| Mói çuan hȩ | Oo tháng dàu nam 2022 | 06 thang dalu nằm 2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Colng ty lien kít | VND | VND |
|  | - | 4.920.547.946 |
|  | - | 4.920 .547 .946 |
|  | - | 200.000.000 |
| Bên bièn quan | - | 200.000.000 |
|  | 65.573.264 | 123.759.993 |
| Công ty lizan ketr | 65.573.264 | 123,759.993 |
|  | - | 360.556 .713 |
| Công ty lien két | - | 360.556 .713 |
|  | 57.200.000.000 | 6.260.000.000 |
| Cóng ly liên kêt | \$4.200.000.000 | 3.130 .000 .000 |
| C¢ ©ông | 3.000 .000 .000 | 3,130.000.000 |
|  | 1.237.220.821 | 43.151.124 |
| Cotng ty liên két | 514.471.234 | 21.575 .562 |
| Coing ty liên kett | 722.749 .587 | 21.575 .562 |
|  | 24.122.964.476 | 89.270.547.703 |
| Cos dong | 12.232.964.476 | 61.030.547,703 |
| Bên liên uquan khác | 11.890 .000 .000 | 28.240 .000 .000 |
|  | 6.232 .964 .476 | 41.215.500.021 |
| Cô dờng | 6.232 .964 .476 | 41.215 .500 .021 |
|  | 6.704.055.753 | 3.825.378.902 |
| Bên lién quan klace | 6.704 .055 .753 | 3.825.378.902 |
|  | 127.279.800.000 | * |
| Cơng ty lien kte | 127.279 .800 .000 | - |
| Mốl quan hệ | 301062022 | 01/01/2022 |
|  | VND | VND |
|  | 65.170.000.000 | $3.000,000.000$ |
| Có đóng | 3.000 .000 .000 | 3,000,000.000 |
| Congs ty lien ket | 53,700,000.000 | - |
| Cong ty lien két | 8.470 .000 .000 | - |
|  | 304.292.311.767 | 85.055.090.946 |
| Ting Giam doe | 83.750 .000 .000 | 83.750 .000 .000 |
| Codong | 218.000 .000 .000 |  |
| Cong ty liên két | 1.145.292.808 | 1.145.292.808 |
| Conng ty lienn keft | 722.749 .587 |  |
| Cong ty liên két | 674.269 .372 | 159.798.138 |
|  | 148.924.652.034 | 215.814.652.054 |
| Cong ty liên két | $5,907, A 19,177$ | $5.907 .419 .177$ |
| CS dong | $143,017,232.877$ | 209.9017.232.877 |

Só IS2/11B Diện Bién Phù, Phưòng 25, Qụ̣̂n Binh Thanh, Thùnh phór Hồ Chi Minh

Bino cio thí chính hơp nhát giêa nièn độ Cho ky kí toán tur neajy 01/01/2022 dón ngay 30/06/2022

## Che khoan vay

Công ty Có phaln Chừng kboàn Quóe Gia
Cóng ty Có phàn Dalu tu Infinity Group
Chi phí phủi trà ngằn hạn
Cóng ty Có phån Die tu Intinity Group
Giao djech vôi càc bén lién quan khéc nhue sma:

|  | 150.804 .620 .727 | 126.210 .564 .974 |
| :--- | ---: | ---: |
| Có ởng | 9.116 .482 .238 | 3.116 .482 .238 |
| Bên liễn quan khác | 121.075 .000 .000 | 109.185 .000 .000 |
|  | 20.613 .138 .489 | 13.909 .082 .736 |
| Bên liên quan khác | 20.613 .138 .489 | $13,909.082 .736$ |


| Mới quà bệ |
| :--- |
| 06 thàng dàu nâma <br> 2022 |
| VND |

## Thu nhụ̆p và thû lao

Ong Holang Lé Son
Ong Phurong Xuân Thuy
Ong Hò Anh Dễng
Ong Tràn Viẹt Anh
Ong Yo Búc Hung (*)
Ong Bèi Quang Bách
Ong Nguyen Minh Tong

| Chá tich HDQT | 240,000.000 | $240,000.000$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Thănh viên HDQT | 232,800.000 | 232.800.000 |
| Thảnh viên HĐQT | 155.200.000 | 232.800.000 |
| Thành viên $H \oplus Q T$ Tông Giám dóc | 897.272 .310 | 894.872 .310 |
| Thành vièn HDQT | - | 35.200 .000 |
| Thành viên $H D Q T$ | 124.000.000 | 40,000.000 |
| Phó Tông Giam dic | 920,000,000 | 900,000.000 |

(*) Thàrıh viễn Hß̣i đơng quỉnn trị miển nhięen trong nalm 2021



## 44

## . Sô LIȨu SO SÁNH




 01/01/2021 día nghy 30/06/2021.



[^0]:    
    

[^1]:    ${ }^{13}$ Xem tböng tin chi tiét cùa Duz àn Chung cor Samland Riverside tail Thuyêt minh só 11.

