CÔNG TY CỔ PHÀ̀N CHỨNG KHOÁN ASEAN BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIẺ̉M TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

## MỤC LỤC

BÁO CÁO BAN TỎNG GIÁM ĐỐC ..... 2-3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ..... 4-5
BÁO CÁO TỶ LẸ AN TOÀN TÀI CHÍNH ..... 6-11

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN trình bày Báo cáo của mình, cùng với Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.

## CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (gọi tắt là "Công ty") là đơn vị được điều chỉnh tên từ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đông Nam Á, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015002 ngày $12 / 12 / 2006$ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 34/UBCK-GPH円KD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006, Giấy phếp điều chỉnh số 39/GPĐC - UBCK cấp ngày 16/11/2016 về việc điều chînh tên Công ty, và Giấy phép điều chỉnh số 48/GPĐC - UBCK cấp ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty.

Tên Công ty viết bằng tiếng anh: ASEAN SECURITIES CORPORATION.
Tên viết tắt của Công ty là: ASEAN SECURITIES.
Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại: Tầng 11, Tòa nhà số 78-80 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động của Chi nhánh là môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.


## HỘI ĐỔNG QUẢN TRI VÀ BAN TÔNG GIÁM ĐÓC

## Hội đồng Quản trị

| Bà Nguyễn Hồng Hải | Chủ tịch |
| :--- | :--- |
| Bà Lê Thị Thanh Bình | Phó Chủ tịch |
| Bà Đặng Thị Hà Nguyên | Ưy viên |
| Ông Hoàng Việt Đức | Ủy viên |
| Bà Vũ Thị Lan | Ủy viên |

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm:
Ban Tổng Giảm đốc

| Bà Lê Thị Thanh Bình | Tổng Giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ông Nguyễ̃ Vũ Phong | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Lê Xuân Tiến | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Văn Trung | Phó Tổng Giám đốc |

(Nghỉ việc từ ngày 01/04/2016)

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO) 

## KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

## TRÁCH NHIÊM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nê̂u rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính để Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính không bị sai sót trọng yê̂u kể cả do gian lận hoặc nhầm lẫn;
- Lập Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc lập và trình bày Báo cáo này là hoàn toàn phù hợp và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính, Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 cũng như Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quạ khác đến việc lập và trình bày Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc,


Lê Thị Thanth Bính
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017

# BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP <br> Về Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2016 <br> của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN 

## Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc <br> Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2017, từ trang 06 đển trang 11 kèm theo.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty theo Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số $165 / 2012 / T T-B T C$ ngày $09 / 10 / 2012$ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việ̣t Nam. Các Chuẩn mực nà̀y yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Tỷ lệ an toàn tạ̀i chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dụa trên xét đoán của kiểm toán viễn, bao gồm đánh giá rủi roo có sai sót trọng yếu trong Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫ̃n. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liênn quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kèm theo đã được lập và trình bày phù hợp với quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ựng các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày $31 / 12 / 2010$ của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính.


Vũ Ngọc Án
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0496-2015-137-1
Giấy U̇y quyền số: 15/2015/UQ-CPA VIETNAM ng
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tê̂ Moore Stephens
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Số: 49 /BC-ASEANSC
$\mathrm{V} / \mathrm{v}$ : Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lâp - Tư do'- Hanh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO TỶ LÊ AN TOÀN TÀI CHíNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
Chúng tôi cam đoan rằng:
Báo cáo được xây dựng trên cơ sở số liệu được cập nhật tại ngày lập Báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày $31 / 12 / 2010$ của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính và Thông tư số $165 / 2012 / T T-B T C$ ngày $09 / 10 / 2012$ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số $226 / 2010 / T T-B T C$ ngày $31 / 12 / 2010$ của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính;

- Đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty phát sinh sau ngày lập Báo cáo này chúng tôi sẽ cập nhật trong kỳ Báo cáo tiếp theo;
- Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung Báo cáo.



## BÁO CÁO TỶ Lể AN TOÀN TÀI CHíNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

## I - BẢNG TÍNH VÓN KHẢ DỤNG

Đon vi tính: VND

| STT | NỘI DUNG | Vốn khiạ dụng |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Vốn khả dưng | Khoản giảm trừ | Khoản tăng thêm |
| A | Nguồn vốn chủ sở hũu | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sờ hữu không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có) | 500.000.000.000 |  |  |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác không bao gồm cổ phần ưu đãi hoàn lại (nếu có) |  |  |  |
| 3 | Cổ phiếu quỹ |  |  |  |
| 4 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (nếu có) |  |  |  |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển |  |  |  |
| 6 | Quỹ dự phòng tài chính | 2.945.994.322 |  |  |
| 7 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  |  |  |
| 8 | Lợi nhuận lũy kế và lợi nhuận chưa phân phối trước khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật | (51.120.162.494) |  |  |
| 9 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản ( $50 \%$ tăng thêm hoặc $100 \%$ giảm đi) |  |  |  |
| 10 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |  |  |  |
| 11 | Lơi ích của cổ đông thiểu số[2] |  |  |  |
| 12 | Các khoản nợ có thề chuyền đồi |  |  |  |
| 13 | Toàn bộ phần giảm đi hoặc tăng thêm của các chứng khoán tại chỉ tiêu đầu tư tài chính |  | 997.956 .672 | 8.410.748.136 |
| 1A | Tổng |  |  | 459.238.623.292 |
| B | Tài sản ngắn hạn | - | 10.042.452.809 | - |
| I | Tiền và các khoản turong âuroong tiền | , | - |  |
| II | Các khoản đầu tu tài chinh ngắn hạn |  | - |  |
| 1 | Đầu tư ngắn hạn |  | - |  |
|  | Chứng khoán tiềm ẩn rủi ro thị trường theo quy địnnh tại khoản 2 Diều 8 |  |  |  |
|  | Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy đinh khoản 5 Điều 5 |  |  |  |
|  | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |  |  |  |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn, kể cả phải thu từ hoat động ủy thác |  | 9.262.702.659 |  |
| 1 | Phải thu của khách hàng |  | - |  |
|  | Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |  |  |
|  | Phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  | , |  |
| 2 | Trả trước cho người bán |  | - |  |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn |  | - |  |
|  | Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |  |  |
|  | Phải thu nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  |  |  |
| 4 | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán |  | 9.222.546.859 |  |
|  | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |  |  |
|  | Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  | 9.222.546.859 |  |
| 5 | Các khoản phải thu khác |  | 40.155.800 |  |
|  | Phải thu khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  | - |  |
|  | Phải thu khác có thởi hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  | 40.155.800 |  |
| 6 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |  |  |  |

## BÁO CÁO TỶ LẸ AN TOÀN TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

## I - BẢNG TÍNH VỐN KHẢ DỤNG (TIẾP THEO)

Đon vi tính: VND

| STT | NỌI DUNG | Vôn khả dụng |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Vốn khả dụng | Khoản giåm trừ | Khoản tăng thêm |
| IV | Hàng tồn kho |  | - |  |
| $V$ | Tài sản ngắn han khác |  | 779.750.150 |  |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn |  | 773.750.150 |  |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ |  |  |  |
| 3 | Thuế và các khoản phải thu nhà nước |  |  |  |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác |  | 6.000.000 |  |
| 4.1 | Tam ứng |  | - |  |
|  | Tạm ứng có thời hạn hoàn ứng còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |  |  |
|  | Tạm ứng có thời hạn hoàn ưng còn lại trên 90 ngày |  |  |  |
| 4.2 | Tài sản ngắn hạn khác |  | 6.000.000 |  |
| 1B | Tổng |  |  | 10.042.452.809 |
| C | Tài sản dài han |  | 11.028.114.938 | - |
| I | Các khoản phải thu dài hạn, kể cả phải thu tù̀ hoạt âọng ủy thác |  | - |  |
| 1 | Phài thu dài hạn của khách hàng |  | - |  |
|  | Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  | 1 |  |
|  | Phải thu dài hạn của khách hàng có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  |  |  |
| 2 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |  |  |  |
| 3 | Phải thu dài hạn nội bộ |  | - |  |
|  | Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống | 50. |  |  |
|  | Phải thu dài hạn nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  |  |  |
| 4 | Phải thu dài hạn khác, |  | - |  |
|  | Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống |  |  | . |
|  | Phải thu dài hạn khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày |  |  |  |
| 5 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) |  |  |  |
| II | Tài sản cố dị̂nh |  | 3.692.884.481 |  |
| III | Bất động sản đầu tur |  | - |  |
| IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |  | - |  |
| 1 | Đầu tư vào công ty con |  |  |  |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |  |  |  |
| 3 | Đầu tư chứng khoán dài hạn |  | - |  |
|  | Chứng khoán tiềm ần rủi ro thị trường theo quy định tại khoản 2 Điều 8 |  |  |  |
|  | Chứng khoán bị giảm trừ khỏi vốn khả dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 5 |  | , |  |
| 4 | Đầu tư dài hạn khác |  |  |  |
| 5 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) |  |  |  |
| $V$ | Tài sản dài hạn khác |  | 7.335.230.457 |  |
|  | Các chỉ tiêu tài sản bị coỉ là khoản ngoại trừ tại báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán mà không bị tính giảm trừ theo quy định tại Điều 5 |  |  |  |
| 1C | Tổng |  |  | 11.028.114.938 |
|  | VON KHÁ DUNG = 1A-1B-1C |  |  | 438.168.055.545 |

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
II - BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO
Đon vi tính: VND

| A. RÚI RO THỊ TRƯỜNG |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Các hạng mục đầu tư |  | Hệ số rủi ro | Quy mô rủi ro | Giá trị rủi ro |
|  |  | (1) | (2) | (3) $=(1) \times(2)$ |
| I. Tiề trườn | và các khoản tương đương tiền, công cụ thị tiền tệ |  | 179.735.791.291 | - |
| 1 | Tiền mặt (VND) | 0\% | 159.735.791.291 | - |
| 2 | Các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn | 0\% | 20.000.000.000 | - |
| 3 | Giấy tờ có giá, công cụ chuyền nhượng trên thị trường tiền tê̂, chứng chỉ tiền gửi | 0\% |  |  |
| III. Trái phiếu Chính phủ |  |  | - | - |
| 4 | Trái phiếu Chính phủ không trả lãi | 0\% |  |  |
| 5 | Trái phiếu Chính phủ trả lãi suất cuống phiếu |  |  |  |
| 5,1 | Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ các nước thuộc khối OECD hoặc được bảo lãnh bởi Chính phủ hoặc Ngân hàng Trung ương của các nước thuộc khối này, Trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức quốc tế $\mathrm{IBRD}, \mathrm{ADB}, \mathrm{IADB}, \mathrm{AfDB}, \mathrm{EIB}$ và EBRD | 3\% |  |  |
| 5,2 | Trái phiếu công trình được Chính phủ, Bộ Tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm; | 3\% |  |  |
|  | Trái phiếu công trình được Chính phủ, Bộ Tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 1 tới 5 năm; | 4\% |  |  |
|  | Trái phiếu công trình được Chính phủ, Bộ Tài chính bảo lãnh có thời gian đáo hạn còn lại từ 5 năm trở lên; | 5\% |  |  |
| III. Trái phiếu doanh nghiệp |  |  | 82.031.799.750 | 24.609.539.925 |
| 6 | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 8\% |  |  |
|  | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 tới 5 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 15\% |  |  |
|  | Trái phiếu niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm trở lên, kể cả trái phiếu chuyê̂n đổi | 20\% |  |  |
| 7 | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại dưới 1 năm, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 25\% |  |  |
|  | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 1 tơi 5 năm, kể cả trải phiếu chuyển đổi | 30\% | 82.031.799.750 | 24.609.539.925 |
|  | Trái phiếu không niêm yết có thời gian đáo hạn từ 5 năm trờ lên, kể cả trái phiếu chuyển đổi | 40\% |  |  |
| IV. Cố phiếu |  |  | 98.981.338.596 | 19.602.921.340 |
| 8 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; chứng chỉ quỹ mở | 10\% | 14.461.487.840 | 1.446.148.784 |
| 9 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi của các tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội | 15\% | 62.635.737.100 | 9.395.360.565 |
| 10 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi các công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch qua hệ thống UpCom | 20\% | 2.149 .456 | 429.891 |
| 11 | Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãã của các công ty đại chúng đã đăng ký-lưu ký, nhưng chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; cổ phiếu đang trong đọ̣t phát hành lần đầu (IPO) | 30\% | 10.900.000.000 | 3.270.000.000 |
| 12 | Cổ phiếu của các công ty đại chúng khác | 50\% | 10.981.964.200 | 5.490.982.100 |

# BÁO CÁO TỶ LẸ AN TOÀN TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

## II - BẢNG TÍNH GIÁ TRI! RỦI RO (TIÊP THEO)

| Các hạng mục đầu tư |  | Hệ số rủii ro | Quy môrủii ro | Giả trị rủi ro |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | (1) | (2) ${ }^{\text {f }}$ | (3) $=(1) \times(2)$ |
| V. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán |  |  | - | - |
| 13 | Quỹ đại chúng, bao gồm cả công ty đầu tư chứng khoán đại chúng | 10\% |  |  |
| 14 | Quỹ thành viên, công ty đầu tư chưng khoán riêng lẻ | 30\% |  |  |
| VI. Chứng khoán bị hạn chế giao dịch |  |  | 3.610 .000 | 1.805.000 |
| 15 | Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch | 40\% | - | - |
| 16 | Chứng khoán bị hủy niêm yết, hủy giao dịch | 50\% | 3.610 .000 | 1.805 .000 |
| VII. Các tài sản khác |  |  | - | - |
| 17 | Cổ phần, phần vốn góp và các loại CK khác | 80\% |  | - |
| 18 | Các tài sản đầu tư khác |  |  | - |
| VIII. Rủi ro tăng thêm (nếu có) (a̛ược xác dịinh trên cơ sở vốn chủ sở hữu đã trich lập đầy đủ các khoản dụ̣ phòng ) |  |  | 24.609.539.925 | 4.921.907.985 |
|  | Mã chứng khoán | Mức tăng thêm | Quy mô rủi ro | Giá trị rủi ro |
| 1 | Trái phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn du lịch Sông Nhuệ | 20\% | 24.609.539.925 | 4.921.907.985 |
| A. TỎNG GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG ( $\mathrm{A}=\mathrm{I}+\mathrm{II}+\mathrm{IIII}+\mathrm{IV}+\mathrm{V}+\mathrm{VI}+\mathrm{VII}+\mathrm{VIIII})$ |  |  |  | 49.136.174.250 |
| B. RƯI RO THANH TOÁN |  |  |  |  |
|  |  | Giát | rủi ro |  |
|  |  | Đối với tổ chức TD,TC, KDCK tai VN | Đối với tổ chức cá nhân khác | Tổng giá trị rủi ro |
| I. Rủi ro trước thòi hạn thanh toán |  |  |  | 6.117.881.708 |
| 1 | Tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền cho vay không có tài sản bảo đảm và các khoản phải thu từ hoạt động giao dịch và nghiệp vụ kinh doanh CK | 1.200.000.000 | - | 1.200.000.000 |
| 2 | Cho vay chứng khoán/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  |  | - |
| 3 | Vay chứng khoán/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  |  | - |
| 4 | Hợ đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  |  | - |
| 5 | Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  | 4.694.796.672 | 4.694.796.672 |
| 6 | Hợ đồng cho vay mua ký quỹ (cho khách hàng vay mua chứng khoán)/Các thỏa thuận kinh tế có cùng bản chất |  | 223.085.036 | 223.085 .036 |
| II. Rủi ro quá thời hạn thanh toán |  |  |  | - |
|  | Thòi gian quá han | Hệ số rủil ro | Quy mô rủil ro | Giáa trị rủi ro |
| 1 | $0-15$ ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán |  |  |  |
| 2 | 16-30 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán |  |  |  |
| 3 | 31-60 ngày sau thời hạn thanh toán, chuyển giao chứng khoán |  |  |  |
| 4 | Từ 60 ngày trở đi |  |  |  |
| III. Rủi ro tăng thêm (nếu có) |  |  | - | - |
|  | Chi tiết tới từng khoản vay, tới tùrng đối tác | Mức tăng thêm | Quy mô rủi ro | Giá trị rủi ro |
| B. TỎNG GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN ( $\mathrm{B}=\mathrm{I}+\mathrm{III}+\mathrm{IIII}$ ) |  |  |  | 6.117.881.708 |

BÁO CÁO TỶ LÊ AN TOÀN TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
II - BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)
Đon vi tính: VND

| C. RỨI RO HOĄT ĐỌ́NG (TÍNH TRONG VÒNG 12 THÁNG) | Giá trị |
| :---: | :---: |
| I. $\begin{aligned} & \text { Tổng chi phí hoạt động phát sinh trong vòng } 12 \\ & \text { tháng }\end{aligned}$ | 41.395.015.094 |
| Các khoản giảm trừ khỏi tổng chi phí | 3.382.966.055 |
| 1. Chi phí khấu hao | 1.521.422.457 |
| II. 2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn | (2.216.611.689) |
| 3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn |  |
| 4. Dự phòng phải thu khó đòi | 4.078.155.287 |
| IIII. Tổng chi phí sau khi giảm trừ (IIII = I - II) | 38.012.049.039 |
| IV. $\begin{array}{ll}25 \% \text { Tổng chi phí sau khi giảm trừ } \\ \text { (IV }=25 \%\end{array}$ (IV = $\mathbf{2 5 \%}$ IIII) | 9.503.012.260 |
| V. $20 \%$ Vốn pháp định của tô̂ chức kinh doanh <br> chứng khoán  | 60.000.000.000 |
| C. TỎNG GIÁ TRI! RỦI RO HOĄT ĐỘNG (C=Max \{IV, V\}) | 60.000.000.000 |
| D. TƠNG GIÁ TRİ RƯI RO ( $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$ ) | 115.254.055.959 |

III. BẢNG TỎNG HỢP CÁC CHỉ TIÊU RỦI RO VÀ VÓN KHẢ DỤNG

| STT | Các chỉ tiêu | Giá trị rủii ro/vốn khả dụng | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | (nếu có) |
| 1 | Tổng giá trị rủi ro thị trường | 49.136.174.250 |  |
| 2 | Tổng giá trị rủi ro thanh toán | 6.117.881.708 |  |
| 3 | Tổng giá trị rủi ro hoạt động | 60.000.000.000 |  |
| 4 | Tổng giá trị rủi ro ( $4=1+2+3$ ) | 115.254.055.959 |  |
| 5 | Vốn khả dung | 438.168.055.545 |  |
| 6 | Tỷ lệ Vốn khả dung ( $6=5 / 4$ ) | 380,18 | \% |



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2017 Tỗng Giám đốc


Lê Thị Thanh Bình

