|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM** | **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT*****Năm 2008******(Báo cáo hợp nhất – đã được kiểm toán)*** |

**I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Stt* | **Nội dung** | ***Số dư đầu kỳ*** | *Số dư cuối kỳ* |
| **I** |  Tài sản ngắn hạn  | **231,062,392,658** | **269,955,784,728** |
| 1 |  Tiền và các khoản tương đương tiền  | 31,715,805,995 | 18,991,792,080 |
| 2 |  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 4,000,000,000 | - |
| 3 |  Các khoản phải thu ngắn hạn  | 122,358,577,530 | 119588166162 |
| 4 |  Hàng tồn kho | 70,712,683,248 | 125,149,536,483 |
| 5 |  Tài sản ngắn hạn khác  | 2,275,325,885 | 6,226,290,003 |
| II |  Tài sản dài hạn | **61,945,469,530** | **56,448,232,802** |
| 1 |  Các khoản phải thu dài hạn  | - | - |
| 2 |  Tài sản cố định | 33,595,340,419 | 29,168,274,239 |
|  |  - Tài sản cố định hữu hình | 31,305,942,330 | 26,896,387,736 |
|  |  - Tài sản cố định vô hình | 564,005,122 | 489,538,794 |
|  |  - Tài sản cố định thuê tài chính  | - | - |
|  |  - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,725,392,967 | 1,782,347,709 |
| 3 |  Bất động sản đầu tư  | - | - |
| 4 |  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 26,437,392,748 | 24,966,315,635 |
| 5 |  Tài sản dài hạn khác  | 1,912,736,363 | 2,313,642,928 |
| III |  **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **293,007,862,188** | **326,404,017,530** |
| IV |  **Nợ phải trả** | **89,639,484,078** | **104,557,001,387** |
| 1 |  Nợ ngắn hạn | 88,939,742,763 | 104,116,101,876 |
| 2 |  Nợ dài hạn | 699,741,315 | 440,899,511 |
| V |  **Vốn chủ sở hữu** | **195,845,064,285** | **214,531,901,889** |
| 1 |  Vốn chủ sở hữu | 192,665,068,846 | 213,019,940,269 |
|  |  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 156,000,000,000 | 174,719,940,000 |
|  |  - Thặng dư vốn cổ phần | - | - |
|  |  - Vốn khác của chủ sở hữu | - | - |
|  |  - Cổ phiếu quỹ | - | (187,754,700) |
|  |  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản  | - | - |
|  |  - Chênh lệch tỷ giá hối đoái  | - | - |
|  |  - Các quỹ | 13,299,580,220 | 23,032,765,366 |
|  |  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 23,365,488,626 | 15,454,989,603 |
|  |  - Nguồn vốn đầu tư XDCB | - | - |
| 2 |  Nguồn kinh phí và quỹ khác | 3,179,995,439 | 1,511,961,620 |
|  |  - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,874,097,674 | 400,591,681 |
|  |  - Nguồn kinh phí | 94,862,337 | 94,862,337 |
|  |  - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 1,211,035,428 | 1,016,507,602 |
| 3 | Lợi ích của cổ đông thiểu số | 7,523,313,825 | 7,315,114,254 |
| VI |  **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **293,007,862,188** | **326,404,017,530** |

**II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| 1 | **Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ** | **379,151,813,381** | **348,816,570,171** |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 2,634,765,141 | 640,977,593 |
| 3 | **Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ** | **376,517,048,240** | **348,175,592,578** |
| 4 | **Giá vốn hàng bán** | **292,337,383,474** | **266,388,849,620** |
| 5 | **LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ** | **84,179,664,766** | **81,786,742,958** |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 8,042,027,298 | 2,957,401,414 |
| 7 | Chi phí tài chính | 6,942,304,886 | 2,575,750,708 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 26,882,569,080 | 23,131,200,877 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 22,629,596,161 | 21,836,243,158 |
| 10 | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**  | **35,827,221,937** | **37,200,949,629** |
| 11 | Thu nhập khác | 1,527,883,848 | 667,212,087 |
| 12 | Chi phí khác  | 203,701,724 | 59,805,291 |
| 13 | **Lợi nhuận khác** | **1,324,182,124** | **607,406,796** |
| 14 | **Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh** | **(373,519,653)** | **2,820,742,884** |
| 15 | **Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế** | **36,777,884,408** | **40,629,099,309** |
| 16 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,202,823,089 | 978,111,794 |
| 17 | **Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp** | **35,575,061,319** | **39,650,987,515** |
| 17.1 | Lợi ích của cổ đông thiểu số | 649,352,738 | 926,156,494 |
| 17.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 34,925,708,581 | 38,724,831,021 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (\*)  | 2,030 | 2,385 |

 (\*) *Tổng số cổ phiếu : Năm 2007 : 15.600.000 cổ phần;*

*Từ 01/06/2008: 17.471.994 cổ phần.*

**V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

 *(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | **Đơn vị tính** | **Kỳ trước** | **Kỳ báo cáo** |
| **1** | **Cơ cấu tài sản**- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 21.1478.86 | 17.2982.71 |
| **2** | **Cơ cấu nguồn vốn**- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 30.5969.41 | 32.0367.97 |
| **3** | **Khả năng thanh toán**- Khả năng thanh toán nhanh- Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1.802.60 | 1.392.59 |
| **4** | **Tỷ suất lợi nhuận**- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 13.5311.3820.58 | 10.909.4516.70 |

 *Ngày 20 tháng 04 năm 2009*

 **Tổng giám đốc Công ty**

 (*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*