Thành phớ Hô Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2011

## Só: $116 \mathrm{~B} / \mathrm{BCKT}$

BÁO CÁO KIỂM TOÁN<br>Vế báo cáo tài chính cho nằm tài chính kết thuic ngày $31 / 12 / 2010$ của Công ty Có phân ĐÂu tư Phát triến Gia Định

## Kinh godi: <br> HỌ́ $\mathfrak{I}$ ĐÓNG QUẢN TRI VÀ BAN TỚNG GLÁM ĐÓ́c CÔNG TY CỐ PHẤN ĐẤU Tư PHÁT TRIÉN GIA ĐİNH

Chúng tôii đã kiếm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cố phân Đẩu tư Phát triển Gia Định (sau đây gọi tắt là "Công ty") bao gồm Bảng cân đới kế toán ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyền tiên tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày $31 / 12 / 2010$, dược lập ngày 28 tháng 01 năm 2011, từ trang 05 đến trang $23 \mathrm{kèm}$ theo.

## Trách nhiêm của Ban Giám đốc đới với Báo cáo tài chính

Ban Giám đớc Công ty chịu trách nhiệm lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuấn mực kế toán Việt Nam, Ché̛ đọ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiệ̣n và duy trì hệ thớng kiêm soât nọi bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai số trọng yếu do gian lận hoặc nhấm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ược tính kế toán hợp lý đới vơi từng trương hợp.

## Trách nhiêm của Kiếm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra y̆ kiến vể Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cự̂c kiếm toân. Chúng tôi đă tiến hành kiếm toán theo các Chuân mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuấn mực này yêu câu chúng tôi phải tuân thủ các quy tăc đạo đức nghề nghiẹp, phải lạ̣p kế hoạch và thực hiện công việc kiếm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rà̀ng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sôt trọng yếu.

Công việc kiếm toán bao gồm thực hiện các thư tục nhàm thu thập các bằng chững kiểm toán vế các sớ liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiếm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên vê̂ rửi ro có sao sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhâm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rûi ro này, kiểm toán viên đă xem xét hệ thống kiém soát nội bộ cůa Công ty liênn quan đến việc lị̂p và trình bày báo cáo tài chính một các trung thực, hợp lý nhàm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp vỡi tình hình thực tế, tuy nhiên không nhầm mục đích đưa ra ý kiến vế hiệu quả của hệ thống kiêm soát nội bộ của đơn vị. Việc kiêm toán cûng bao gôm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính họp lý của các ược tính quan trọng của Ban Giám đớc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thổ báo cáo tà̀ chính.

Chúng tôi tin tưỡng rầng các bầng chưng kiêm toán mà chưng tôi thu thập được là đây đử và thích hợp để làm cờ sờ cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán.

## Ý kiến của kiểm tốn viên:

Theo ý kiến của chưng tôi, các Báo cáo tài chính đính kèm theo bản báo cáo này đă phãn ánh trung thực và hợp lý, trền các khía cạnh trọng yêu, tình hình tài chính của Công ty C6 phân Đâu tư Phát triến Gia Định tai ngày $31 / 12 / 2010$, cüng như kết quả hoạt đọng kinh doanh và tỉnh hình lưu chuyén tiên tệ cuia nâm tài chính kết thúc vào cùng ngày $31 / 12 / 2010$, phù hợp với chuân mực và ché độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý of liên quan.

Kiểm toán viên


Hố Đắc Hiếu
Chứng chỉ KTV Sớ: 0458/KTV

CÔNG TY CÓ PHẨN ĐẨU Tư PHÁT TRIÉN GLA ĐINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngay 31 thang 12 natm 2010
Bon ví tinh: VND

| TAISȦN |  | Thuyết |  | S6́ đatu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. Tài sản ngán hạn | 100 |  | 614,560,363,508 | 444,881,434,693 |
| I. Tuến | 110 |  | 324,818,483,986 | 210,491,623,741 |
| 1. Tiên | 111 | V. 01 | 324,818,483,986 | 210,491,623,741 |
| 2. Các khoản tưong đương tiên | 112 |  | - ${ }^{-}$ | - - |
| II. Các khoản đáut tư tài chính ngắn han | 120 | V. 02 | 20,481,848,359 | 22,849,931,892 |
| 1. Đâu tư ngán hạn | 121 |  | 27,787,397,075 | 27,410,031,396 |
| 2. Dư phong giåm gia aíu tư ngân hạn | 129 |  | $(7,305,548,716)$ | $(4,560,099,504)$ |
| III. Các khoản phải thu ngán hạn | 130 | V. 03 | 10,092,119,009 | 61,312,571,507 |
| 1. Phải thu lthách hàng | 131 |  | 10,000 | 1,807,485,880 |
| 2. Trả trưec cho ngươi bán | 132 |  | 3,036,280,000 | 1,807,435,880 |
| 3. Phải thu nọi bộ ngán hạn | 133 |  | - |  |
| 4. Phaii thu theo tiôn đọ họp đông xay dưng | 134 |  | (7055, 0 |  |
| 5. Các khoản phaii thu khác | 138 |  | 7,055,839,009 | $59,505,135,627$ |
| 6. Dư phòng caic khoain phài thu kh6 đoi | 139 | , | - |  |
| IV. Hàng tốn kho | 140 | V. 04 | 256,170,419,182 | 145,225,954,804 |
| 1. Hàng tôn kho | 141 |  | 257,313,798,020 | 149,178,671,982 |
| 2. Dự phòng giàm giá hàng tôn kho | 149 |  | $(1,143,378,838)$ | $(3,952,717,178)$ |
| V. Tài sản ngấn hạn khác | 150 | V. 05 | 3,297,542,972 | 5,001,352,749 |
| 1. Chi phí trả trufóc ngân hạn | 151 |  | 1,087,384,057 | -920 |
| 2. Thué GTGT đưọc lchâu trừ | 152 |  | 1,067,384,057 | 3,928,465,292 |
| 3. Các khoản thueff phaii thu | 154 |  | -0, |  |
| 4. Tài sản ngán hạn thác | 158 |  | 2,230,158,915 | 1,072,887,457 |
| B. Tai sȧn dà hạn | 200 |  | 47,608,015,493 | 12,208,856,918 |
| I, Caic khoản phȧi thu dài han | 210 |  | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn khách hàng | 211 |  | - |  |
| 2. Vớn kinh doanh ò đơn vị trưe thuộe | 212 |  | - | $\cdots$ |
| 3. Phåi thu dài hạn nội bộ | 213 |  | - |  |
| 4. Phai thu dài hạn khác | 218 |  | * | , |
| 5. Dự phòng phải thu dai hạn lche doi | 219 |  | - |  |
| II. Tài sàn cố dình | 220 |  | 2,288,919,841 | 2,306,616,635 |
| 1. TSCD hưu hinh | 221 | V. 06 | 2,288,919,841 | 2,306,616,685 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 3,080,237,199 | 2,568,071,380 |
| - Giá trị hao mòn luyy leế | 223 |  | (791,317,358) | (261,454,745) |
| 2. TSCD thuê tài chính | 224 |  | - |  |
| 3. TSCĐ vo hinh | 227 |  |  |  |
| 4. Chi phí xây dutng cơ bẻn dờ dang | 230 |  | - |  |
| III. Bât dông sản dâu tut | 240 |  | - |  |
| IV. Các khoản dâu tu' tài chinh dài han | 250 | V. 07 | 37,425,833,324 | 8,661,833,828 |
| 1. Đáu tư dài hạn khác | 258 |  | $37,425,883,324$ | 8,661,833,328 |
| 2. Dư phòng giảm giá chững khoán đâu tư dải hạ | 229 |  | - |  |
| V. Tài sản dài hàn khác | 260 | V. 08 | 7,893,262,328 | 1,235,406,955 |
| 1. Chi phí trà trước dài hạn | 261 |  | 7,893,262,328 | 941,034,955 |
| 2. Tai sàn thué thu nhệp holin lại | 262 |  | - | , |
| 3. Tai sẻn dai han kháe | 268 |  | - | 294,372,000 |
| TỐNG CÔNG TAI SȦN | 270 |  | 662,468,379,001. | 457,085,291,611 |

CÔNG TY CỐ PHẤN ĐẢ́U Tư PHÁT TRIẾN GLA DINH

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 thding 12 nadm 2010


Tp. HCM, ngèy 28 thing 01 nâm 2011


CÔNG TY CỐ PHẨN ĐẨU TƯ PHÁT TRIÉN GIA ĐInN

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thứe ngày 31/12/2010
Don vi tinh: VND



Tp. HCM, ngày 28 thíng 01 năm 2011


## CÔNG TY CỐ PHÅN DẨU TƯ PHÁT TRIÉN GIA DITNH

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOĄT ĐỘNG KINH DOANH

Cho nầm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
Don vítinh: VND

| CHİ TIEU | $\begin{gathered} \text { Mā } \\ \text { sб } \end{gathered}$ | Thuyét minh | Naxm 2010 | Năm 2009 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| 1. Doanh thu bán hàng | 01 |  | $8,930,689,321$ |  |
| 1. Doanh thu bán hàng | 03 |  | - | - |
| 2. Các khoin giàm trừ | 03 |  |  |  |
| 3. Doanh thu thuân | 10 | VI. 12 | 8,930,689,321 |  |
|  | 11 | VL. 13 | 6,958,002,251 | 3,952,717,178 |
| 4. Giá vơn hàng bain |  |  | 1,972,687,070 | (3,952,717,178) |
| 5. Lọi nhuân gôp |  |  |  |  |
| 6. Doanh thu hog̣t động tài chính | 21 | VL. 14 | 40,027,267,329 | 17,006,170,259 |
| 7. Chi phi taik chính | 22 | VL. 15 | 6,882,357,220 | 802,009) |
| - Trong dó: lài vay | 23 |  |  |  |
| 8. Chi phi | 24 |  | 277,144,973 |  |
| 8. | 25 | VL. 16 | 9,842,565,860 | 6,751,125,451 |
| 9. Chi phí quin ly doanh nghiêp | 25 30 | V.16 | 24,997,886,346 | 19,824,129,639 |
| 10. Lợi nhuân từ hoąt động kinh doanh | 30 |  |  |  |
| 11. Thu nhệp khác | 31 | VL. 17 | 239,390,372 | 618,711,429 |
|  | 32 | VL. 18 | 1,369,269,293 | 7,332,814 |
|  | 40 |  | $(1,129,878,921)$ | (328,621,585) |
| 13. Lợi nhuận kchac / (1o) |  |  | 23,868,007,425 | 19,495,508,254 |
| 14. Tớng lọi nhuận trưỡc thuế | 50 |  | 23,866,001,42 |  |
| 15. Chi phí thuế thu nhệp doanh nghiệp hiȩ̧n hành | 51 | VL. 19 | 6,159,203,240 | 3,507,497,215 |
| 16. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp haîn lai | 52 |  |  |  |
| 17. Ļ̧i nhuf̂n sau thué thu nhâp doanh nghiẹpp | 60 |  | 17,708,804,185 | 15,988,011,039 |
| 18. Lợi nhự̂n cơ bản trên cố phiếu | 70 |  |  |  |

Tp. HCM, ngày 28 thíng 01 nǨm 2011


Tớng Giím đấc


