
MỤC LỤC
1 GIỚ THIEU PG BANK
1 THÓNG DIẸP CUUA CHŨ TICH HǪI ĐONG QUȦN TR] ..... 02-03
2 THÔNG TIN CHUNG ..... 04
3 LICH SỬ HINNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN ..... 05
4 NGÀNH NGHE VȦ ĐIA BȦN KINH DOANH ..... 06
5 DÁU ÁN tếu biéu cưa Pg BANK TRONG NĂM 2016 ..... 07
6 MÔ HINH QUÀN TR| \& CƠ CÂU BỌ MÁY QUẢN LY̌ ..... 08
7 CHI SÓ TÀI CHINH CO' BAN 2012-2016 ..... 09
8 ĐINH HƯỚNG PHÁT TRIEEN ..... 10
8.1 TAM NHIN ..... 11
8.2 CHIÉN LƯỢC KINH DOANH ..... 11
8.3 VĂN HÓA DOANH NGHIẸP ..... 12
9 DANH HIẸU VÀ GIẢI THƯỚNG
II BÁO CÁO CỦA LÃNH ĐAQO ..... 13
1 TİNH HINNH TẢI CHINH ..... 14
2 CƠ CÁU CÓ ĐÔNG, THAY ĐÓI VÓN ĐAU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU ..... 15
2.1 CO PHAN ..... 15
2.2 DANH SÁCH CÓ ĐÕNG CÓ SÓ CÓ PHAN HẠN CHÉ CHUYÉN NHƯỢNG ..... 15
2.3 cƠ CÁU CÓ ĐÔNG ..... 15
3 TINH HINH ĐAU TƯ, THỰC HIĘN CẢC DỰ ÁN ..... 16
4 ĐẢNH GIÁ KÉT QUẢ KĖT QUẢ̉ HOẠT ĐỌ̉NG KINH DOANH NÃM 2016 CU̇A BAN DIEU HÀNH ..... 16
4.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG ..... 16
4.2 KÉT QUẢ CÔNG TẢC ĐIÉU HÀNH NĂM 2016 ..... 17
4.3 BẢO CÁO TÁC ĐỢNG LIỀN QUAN ĐĖN MỐ TRƯỜNG VÀ XĀ HỌI ..... 18
4.4 ĐİNH HƯỚNG HOÁT ĐỌNG KINH DOANH NÃM 2017 ..... 19-20
5 ĐẢNH GIÁ CỦA HDQT VÉ HOÁT ĐỘNG CŨA PG BANK ..... 21
5.1 ĐẢNH GIÁ THỰC HIẸN CÁC CHİ TIÊU MÀ ĐHĐCD ĐÉ RA ..... 21-22
5.2 ĐẢNH GIÁ HOÁT ĐỌNG CỦA BAN ĐIÉU HȦNH ..... 23
5.3 ĐịNH HƯỚNG HOẠT ĐỌNG NĂM 2017 ..... 23-24
III TO CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1 TÓ CHỨC NHÂN SỰ ..... 26
1.1 NGUỚN NHÂN LỰC ..... 26
1.2 MANG LƯỚl VÀ TÓ CHỨC ..... 26
2 GIỚI THIẸU HDQT ..... 27-28
2.1 CƠ CÁU HDQT \& TỲ̛ LẸ SỞ HỮU CÓ PHÅN CỦA PG BANK ..... 29
2.2 CÁC ÚY BAN THUỌ́C HDQT ..... 30-31
3 GIỚI THIĘUU BAN Dİ́U HÀNH ..... 32
4 GIỚI THIĘU BAN KIÉM SOÁT ..... 33
4.1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS \& TY̌ LẸ SỜ HữU CƠ PHÂN CỦA PG BANK ..... 33
4.2 HOAT ĐỘNG CUỦA BKS ..... 34
IV QUẢN TRİRỦI RO
1 RUUI RO TíN DỤNG35
2 RÜI RO THANH KHOȦN ..... 35
3 RÛ̀ RO THI TRƯỜNG ..... 35
4 RÜI RO HOÁT ĐỘNG ..... 35
5 MANG LƯỚi HOẠTĐỌNG ..... 36-40
V CỌNG ĐƠNG VÀ XĀ HỌI ..... 41-43
vI BÁO CÁO TÀI CHINNH HỢP NHÁT ..... 44-90

## THÔNG ĐIẸP CỦA CHỦ TỊCH HỌI ĐÔNG QUẢN TR!

Kinh thupa Quý vị,

2016 là một năm kinh tế thể giới đầy khó khăn và thách thức đã làm thay đồi khuynh hướng kinh tế toàn cẩu và dư báo sẽ còn duy tri tảc động đến năm 2017. Trong bối cảnh này, nền kinh tế Việt Nam đã bộc lộ những dấu hiệu cho thấy tính dể bị tồn thương trước các cú só́c, tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt $6,21 \%$.
Trước nhựng khó khăn chung của nển kinh tế và thông tin bất lợi trên thị truờng ba năm qua vể việc sáp nhập với Ngân hảng TMCP Công thương (VietinBank), hoạt động kinh doanh của PG Bank bị ảnh hưởng rất lớn, nhựng nhờ sự đồng lòng ưng hộ của Quỳ Cổ đông, các khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhâ̂n viền PG Bank, năm 2016 Ngản hảng đã đạt được một số két quả đảng khích lệ và đặc biệt đả kiểm soát tốt rưi ro. Huy động và cho vay đểu mở rộng quy mô đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động, chi phí hoạt động được kiểm soảt hiệu quả hơn, nợ xấu giàm và ở mức an toàn ( $2,47 \%$ ). Két quả đạt được tuy chưa cao nhưng rất đáng được ghi nhận khi lợi nhuận trước thuế gấp gần 3 lần năm 2015, hiệu quả hoạt động kinh doanh (ROAA, ROAE) và hiệu quả tín dụng ( NIM ) đều tăng khá Kết quả này là sự khẳng định mạnh mê của PG Bank rẳng tuy đới mặt với rất nhiều thử thách nhưng chưng tôi vẫn vựng vàng vươn lên.

PG Bank luôn đề cao sự minh bạch, liên tục cải tiến các quy trinh nghiệp vụ, kiện toàn bộ máy quán trị, điểu hành, đồng thới hoàn thiện cơ cấu và nẩng cao năng lực nhân sự - nhựng thành viên vô cùng quan trọng trong ngôi nhà PG Bank. Năm 2016, Ngân hàng đả phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới với những ưu đãi về lãi suát và các chính sách đặc thủ phù hợp với từng địa bàn đê thu hứt khách hảng, đảyy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đặc thủ của PG Banknhu thé Flexicard, F-card, dich vụ Chuyển tiển nhanh (Flexipay), thu hộ tiền xăng dẩu tại hơn 2.100 cây xăng trên cả nước vẫn được chư trọng triển khai tich cực và là ưu thé vượt trội của Ngân hàng .

Thưa Quý vi,
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2017 còn nhiều thách thức và biến động phức tạp, PG Bank seẻ fiếp tục ưu tiên phát triển dịch vụ ngân hàng bán lé, tăng cưởng công tác quản trị rưi ro và kiểm soát chất lượng tin dưng, tập trung phát triển hoạt động dịch vự kiện toàn mạng lưới đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng.
Chúng tôi hoản toàn tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự chi đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể Ban lânh đạo cūng như toàn thể cán bộ nhân viên, PG Bank sê thực hiện tốt các mục tiếu chiến lược và kế hoach kinh doanh đè ra, cūng như các mục tiêu dài hạn, giữ vững hinh ảnh Ngân hàng phảt triện bền vững và có uy tín trên thị trường.

## Trân trọng!

Chủ tịch Họ̃i đồng Quàn trị


Ông BỦI NGỌC BẢO -CHỦ T!̣CH HĐQT PG BANK

## 2 THÔNG TIN CHUNG

## Tên đầy đư

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÂN XĂNG DAUU PETROLIMEX
Tên tiếng Anh:
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank

## Tên viết tắt:

PG Bank
Tên giao dịch:
Ngân hảng TMCP Xăng dầu Petrolimex

## Giầy phép thành lập:

Số 0045/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 13/11/1993, Quyết định sồ 3061/QĐ-NHNN ngày 30/12/2013 về việc sừa đổi nội dung Giáy phép hoạt động của Ngân hảng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
Giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1400116233. Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 11/03/2015.

## Vồn điều tệ:

3.000.000.000.000 đồng

## Hội sờ chính:

Tầng 16, 23 và 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sờ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website:
Email:
Điện thoại:
Mã số thuê̂;
Mã SWIFT:
www.pgbank.com.vn
dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn
(+84) $\mathbf{4 6 2 8 1} 1298$ Fax: (+84) $\mathbf{4} 62811299$
1400116233
PGBLVNVX

## GIỚI THIẸU PG BANK

## 3 L!̣CH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN

Tiền thân của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ("PG Bank") là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, chính thức hoạt động theo giấy phép số 0045/NH-GP ngáy 13/41/4993.

Trong những năm đầu phát triển, Ngân hàng TMCP Nồng thồn Đồng Tháp Mười luôn có sự tăng trưởng tốt và đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế xẳ hội của địa phương. Nhận thấy rō tiềm năng và cơ hội phát triển của Ngân hàng nói riềng và thị truờng tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung trong quá trinh hiện đại hóa đất nước, ltảng 7 năm 2005, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Cống ty Cổ phần Chứng khoán Sải Gỏn (SSI) đã tham gia tăng vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng để thực hiện phương án tái cấu trức và mở rộng phạm ví hoạt động cững như các sản phẩm dịch vư của Ngân hàng. Kinh nghiệ̀m trong lînh vực kinh doanh và tài chính ngân hàng cưng như tiềm lực tài chính dồi dào của các cổ đồng mới đâ đem lại sự thay đỗi lớn về mục tiêu phát triển, định hướng chiến lược và quy mô hoạt động của Ngân hảng.

Chính các cam kết đầu tư chiến lược của các cổ đông lớn và phương án tái cấu trúc hiệu quả thể hiện qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh ấn tượng là tiền đề cho việc Ngân hảng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười được phép chuyển đổi mố hình thành Ngân hàng cổ phần đô thị theo quyết định số 125/QD-NHNN ngày 12/04/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh dấu trang phảt triển mới của Ngân hàng.

Cùng với việc chuyển đổt thảnh Ngẩn hàng đô thị và sư tham gia của các cổ đông lớn với chiến lược phát triển mới, ngày 08/02/2007 Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười đã chính thức đổi tền thành Ngần hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (viết tắt là PG Bank) theo quyết định số 368/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Ngầ 25/12/2009, PG Bank được Ngần hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuần cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chuyển Hội sở chính từ 132-134 Nguyễn Huệ̂, TP.Cao Lā̃nh, Đồng Tháp đến Văn phòng 5, nhà 18T1-18T2 Khu Đồ thì mới Trung Hòa - Nhân Chính, Lể Văn Lương, Hà Nội. Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngày 05/01/2012, PG Bank chính thức chuyển Trụ sở chính về Tầng 16, 23 và 24 , Tòa nhà MIPEC, 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

## 4. NGÀNH NGHÊ VÀ Đ!̣A BÀN KINH DOANH

## Ngành nghề kinh doanh

- Huy động vốn: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chư̛ng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tỉn dụng khác trong nươớc và các định chế tài chinh ngân hàng nước ngoài;
- Cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng;
- Thực hiện các dịch vư thanh toán trong nước vả quốc tế phục vư mọi đối tượng khách hàng;
- Kinh doanh ngoại tê̂, dich vụ thé;
- Đầu tư vào cổ phiếu chính phủ: góp vốn liến doanh, mua cổ phiếu trên thị trường vốn ngắn hạn và dài hạn;
- Chiết khấu thương phiếu, cổ phiếu, giấy tờ có giá;
- Các dịch vụ ngân hàng khác.



## Bịa bàn kinh doanh

Tính đến hết năm 2016, ngoài trụ sở chính, PG Bank có 16 chi nhánh với 63 phòng giao dịch hoạt động tại 15 tỉnh thành phố trên cả nước, phân bổ cụ thể 3 miền Bắc, Trung, Nam:

- Miền Bắc: 50 chi nhánh và phòng giao dich;
- Miền Nam: 27 chi nhánh và phòng giao dịch;
- Miền Trung: 02 chi nhánh.

Hiện tại PG Bank đã thiết lập mạng lưới ngân hàng đại lý với trên 200 ngân hàng và chi nhánh ngần hàng trên toàn thế giới, trong đó PG Bank luôn đặt quan hệ đại lý với với các ngân hàng hàng đẩu tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ đó.

Tại Việt Nam, PG Bank có quan hệ với tất cả các định chế tài chính trong nước bao gồm: Ngân hàng Thương mại Nhà Nước, Ngân hàng Thương mại cổ phẩn, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng $100 \%$ vốn nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính và các định chế tài chính khác.


## 5. DÁU ÂN TIÊU BIÊU CỦA PG BANK TRONG NĂM 2016

## Hiệu quà hoạt động cải thiện

Hoạt động kinh doanh năm 2016 đã đạt được những kết quả khả quan so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 2 lần so với nằm trưởc, đạt 152 tỷ đồng; hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động tín dụng đểu được cải thiện; ROAE, ROAA và NIM lẩn lượt ở mức $5,1 \%, 0,6 \%$ và $2,91 \%$. Kết quả này tuy chưa thực sự cao nhưng rất đáng khích lệ trong bối cảnh nhiều khó khăn bủa vây hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.


Cơ cấu lại bộ máy nhân sự, chú trọng nâng cao năng lực
Nhằm bổ sung nhân sự cho nhiều vị tri tại Chi nhánh và Hội sở, trong năm 2016, PG Bank đã tổ chức nhiểu lượt tuyển dụng trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, PG Bank luôn đánh giá cao các cán bộ có năng lực và kịp thời bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng như länh đạo cấp chi nhánh.
Nâng cao chất lượng nhân sự luỗn được coi lá nhiệm vụ trong tâm, Ngân hàng đã tiến hành đào tạo nội bộ và kết hợp với các đơn vị đào tạo uy tín để tồ chức nhiều khóa, lượt đào tạo nhằm nâng cao năng lực và chuyên môn cho 324 lượt học viên trên toàn hệ thống.

## Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã̃ hội

Với mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng, PG Bank tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với nhiều chương trinh thiết thực và có ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Trong năm 2016, Ngân hàng đả tài trợ xây dựng và trao quà tại trường tiểu học Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; phối hợp cùng Petrolimex tặng 100 suất học bổng, 01 nhà bán trú dân nuối và hỗ trợ xây dựng 01 cây cầu dân sinh cho trè em nghèo vượt khó
 và người dân tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Thể hiện tînh thần tươnng thân tượng ái sâu sắc với đồng bào miền Trung bị thiên tai nặng nề nhất, cán bộ nhân viên PG Bank đã tham gia ủng hộ 01 ngày lương cho quỹ ủng hộ các địa phương và nhân dân bị thiên tai hướng tới Miền Trung ruột thịt. Bên cạnh đó, Ngày hội hiến máu - một hoạt động thường niên ý nghĩa cũng thu hút đông đảo cán bộ PG Bank tham gia.

## 6 MÔ HİNH QUẢN TR! \& CƠ CÁU BỌ MÁY QUÀN LÝ



## 7. CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 2012-2016

Đơn vi: Ty đờng

| Chi tiêu | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tồng tài sán | 24.825 | 24.681 | 25.779 | 24.876 | 19.251 |
| Vốn chủ sở hựu | 3.495 | 3.373 | 3.339 | 3.210 | 3.194 |
| Cho vay khách hàng | 17.534 | 15.883 | 14.507 | 13.867 | 13.787 |
| Cho vay khách hàng/Tống tài sản | 69,9\% | 63,6\% | 55,6\% | 55,0\% | 70,0\% |
| Tỳ lệ nợ xấu | 2,5\% | 2,8\% | 2,5\% | 3,0\% | 8,4\% |
| Tổng huy động | 21.024 | 21.032 | 22.050 | 21.320 | 15.759 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 776 | 748 | 751 | 708 | 1.159 |
| Lơi nhuận trước thuế | 153 | 52 | 168 | 52 | 319 |
| Chi phi hoạt động | 419 | 485 | 479 | 495 | 557 |
| Hệ sổ an toàn vốn tối thiểu CAR | 18,1\% | 21,4\% | 17,1\% | 19,1\% | 22,6\% |
| Số lượng nhân viên | 1.442 | 1.424 | 1.504 | 1.406 | 1.441 |



## GIỚI THIẸU PG BANK



## GIỚI THIẸU PG BANK

## 8 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIÊN

### 8.1. Tầm nhìn

PG Bank định hướng trờ thành trờ thành một trong những ngån hàng thương mại cỗ phần hàng đầu tại Việt Nam thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao dựa trên đội ngũ nhân viên nhiệt tinh, chuyền nghiệp và một nền tảng công nghệ hiện đại.


### 8.2. Chiến lược kinh doanh

Phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, trong đó ưu tiên tập trung và áp dụng chiến lược khác biệt hóa để trở thành ngân hàng hàng đầu tại những lĩnh vực, dịch vụ mà PG Bank có lợi thế cạnh tranh:

- Dịch vư ngân hàng doanh nghiệp: tập trung vào khách hàng là các cồ đông lớn, đối tác và khách hàng của các cổ đông lớn; khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Dịch vụ ngân hàng bán lè: cá nhân, hộ kinh doanh cá thể
- Dịch vụ ngân hàng đầu tư: cung cấp dịch vư ngân hàng đầu tư cho các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng.


### 8.3. Văn hóa doanh nghiẹ́p

Nhằm tạo dựng và duy trì sự bền vững cho nhựng thành cồng của Ngân hàng, nhất là trong bối cảnh thị trường hội nhập có tính cạnh tranh cao như hiện nay, PG Bank luôn đặc biệt quan tâm xây dựng một văn hóa doanh nghiệp riêng của Ngân hàng, tập trung vào 5 giá trị cốt lơi:

- Tính tuân thư.
- Tinh thần trách nhiệm
- Sáng tạo
- Tính chuyên nghiệp
- Luôn hướng đến hiệu quả.



## GIỚI THIẸU PG BANK

## 9 DANH HIẸU VÀ GIẢI THƯỞNG



Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (do Thời báo Kinh tế Vię̣t Nam và Cưc Xức tién Thương mại (Bộ Công thương) bình chọn)


Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009, 2010 (do Bộ Công thương trao tặng)


Tập thể lao động xuất sắc 2012
(do Ngân hàng Nhà nước trao tặng)


Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2009, 2010, 2013
(do Bọ̀ Công thương bình chọn)


Bằng khen của BHXH Việt Nam năm 2011,2013
(do Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng)


Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2012 (do Công ty Việt Nam Report xếp hạng)

## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO



## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

## 1. TìNH HìNH TÀI CHÍNH

|  |  | 2015 | 2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | Tinh hinh taii chính |  |  |
|  | Tồng giá trị taì sản | 24.681 | 24.825 |
|  | Tổng doanh thu | 1.588 | 1.605 |
|  | Thuế và các khoản phải nộp (số đâ nộp trong kỳ) | 37 | 18 |
|  | Lọi nhuận trước thuế | 52 | 153 |
|  | Lọi nhuận sau thuế | 41 | 123 |
| B | Các chì tiêu tài chinh chủ yếu |  |  |
| 1 | Quy mô vốn |  |  |
|  | Vốn điều lệ | 3.000 | 3.000 |
|  | Tồng tài sàn có | 24.681 | 24.825 |
|  | Ty lệ an toàn vốn CAR | 21,35\% | 18,13\% |
| 2 | Kết quả hoạt động kinh doanh |  |  |
|  | Doanh số huy đọng tiền gừi | 16.865 | 18.297 |
|  | Doanh số cho vay | 15.883 | 17.534 |
|  | No xáau | 437 | 433 |
|  | Tỳ lệ nợ quá han | 5,43\% | 3,80\% |
|  | Tỳ lệ nơ xấu | 2,75\% | 2.47\% |
| 3 | Khả năng thanh toán |  |  |
|  | Tỳ lệ dư trừ thanh khoân | 12,47\% | 15,41\% |
|  | Ty lệ khả năng chi trả trong 30 ngày |  |  |
|  | VND | 70,63\% | 64,92\% |
|  | USD | 27,65\% | 24,74\% |



## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

## 2. CƠ CÂU CÓ ĐÔNG THAY ĐỚ VÓN ĐÀU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

### 2.1. Cổ phần

| Tồng số cồ phần | Loai cồ phà̀n | Số lự̛ng cồ phần chuyền nhượng tư do | Sồ lương cổ phần hạn chế chuyển nhượng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300.000.000 | Phồ thông | 238.928.962 | 61.071 .038 |

### 2.2. Danh sách cồ đông có số cồ phần hạn chế chuyển nhượng

| STT | Tên cô đông | Tồng sồ cồ phần sơ hîu | Sô cô phần bị han chế |
| ---: | :--- | ---: | ---: |
| $\mathbf{1}$ | Hội đồng Quàn trị | 17.196 .423 | 17.196 .423 |
| $\mathbf{2}$ | Ban Kiềm soát | 13.703 | 13.703 |
| $\mathbf{3}$ | Tồng Giám đốc | 41.289 | $41.289^{*}$ |
| $\mathbf{4}$ | Cồ phần phong tỏa | 43.860 .912 | 43.860 .912 |
| $\mathbf{5}$ | Tổng | $\mathbf{6 1 . 0 7 1 . 0 3 8}$ | $\mathbf{6 1 . 0 7 1 . 0 3 8}$ |

(*) Ông Nguyễn Quang Định - TV HĐQT đồng thời giữ chức vự Tổng Giám đốc có số lự̛̣ng cổ phẩn là: 41.289 cổ phần.

### 2.3. Cơ cấu cỗ đông

| STT | Tên Cồ đông | Số lương cổ đông | Số Cồ phần sớ hưu | Tỹ lệ sở hữu (\%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổ chức | 20 | 193.692.053 | 64,5640\% |
|  | Nhà nước | 1 | 120.000 .000 | 40,0000\% |
|  | Cổ phần tư nhân | 17 | 58.694 .053 | 19,5647\% |
|  | Nước ngoài | 2 | 14.998 .000 | 4,9993\% |
| 2 | Cá nhân | 7.537 | 106.307.947 | 35,4360\% |
|  | Trong nước | 7.537 | 106.307.947 | 35,4360\% |
|  | Nước ngoài | 0 | 0 | 0,0000\% |
| 3 | Tỗng | 7.557 | 300.000.000 | 100,0000\% |

## II BÁO CÁO CỦA BAN LĀNH ĐẠO

## 3. Tình hình đầu tự, thực hiện các dự án

PG Bank không có cồng ty con và công ty liên doanh liên kết. PG Bank đang đẩu tư vốn góp dài hạn vào Công ty TNHH Liên doanh hoá chất PTN với giá trị đầu tư là 488 triệu đồng, tương đương 5,1\% yốn điểu lệ Công ty PTN.

## 4. Đánh giả kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 cùa Ban Điều hành

## 4,1. Đánh già chung

## Tổng tài sản và Vốn chủ sớ hựu hẩu nhup không đở; An toàn vốn hiệu quả

Tổng tài sản đạt 24.825 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với năm 2015 .
Vốn chủ sở hữu đạt 3.495 tỷ đồng, tãng $3,64 \%$ so với nãm 2015. Vốn chủ sở hữu tãng không đáng kể do PG Bank khồng tiến hành tăng Vốn điều lệ trong năm 2016.
Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức $18,1 \%$, đảp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước tối thiểu ở mức $9 \%$. Tỹ̉ lệ CAR của PG Bank thường xuyên duy trì ở mức trên $17 \%$ trong các năm từ 2012 đến nay.

## Huy động vốn tăng trương khá, co cấu dich chuyển tích cụcc, co cấu tiển gự̛̀ an toàn

Tồng nguồn vốn huy động đạt 21.024 ty̌ đồng, tằng không đáng kể so vỡi nảm 2015 (21.032 tỳ đồng), tuy nhiên nguồn huy động TT1 tăng khá ( $8,5 \%$ ) đạt 18,297 tỷ đồng, Cơ cấu nguồn huy động dịch chuyển theo chiều hướng tich cực hơn khi tăng tỳ trọng nguồn TT1 lên mức $87 \%$ (2015: 80\%), giảm tỳ trọng nguồn TT2 xuống còn 13\% (2015: 20\%).
Cợ cấu tiển gửi theo loại hình khách hàng chủ yếu là Tiển gửi từ cá nhân ( $65 \%$ ) và được duy trì khá ổn đỉnh tự năm 2014 đển nay. Tiển gửi cá nhân tăng $12,3 \%$ so với năm 2015, đạt 11.860 tỳ đồng.
Tiền gửi không kỳ hạn còn chiếm tỷ trọng khá thấp, nguồn tiền gửi có kỳ hạn vẩn chiếm tỳ trọng chủ yếu, $77,9 \%$ tương đương 14.250 tỷ đổng. Với cơ cấu tiển gửi này, tuy chưa gia tãng được tỳ trọng nguồn giá rẻ nhưng cơ cấu huy động tiền gữi của PG Bank có độ an toàn cao.

## Tín dụng tăng trường khá, hoạt động cho vay cấ nhấn mờ rộng

Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng khá ( $10,4 \%$ ) so với nãm 2015, đạt 17.534 tỷ đồng. Theo định hướng của Ngân hàng, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tăng mạnh ( $45,4 \%$ ), đạt 5.630 tỷ đồng, tỷ trọng cho vay cá nhân nâng lên mức 32,1\% (2015: 24,4\%).

Về kỳ hạn, cho vay khách hàng của PG Bank chủ yếu là ngắn hạn $(53,9 \%)$, cho vay trung và dài hạn lẳn lượt đạt tỷ trọng là $20,2 \%$ và $25,9 \%$. Cơ cấu cho vay này khá ổn định qua các năm.

## Chất lurọng tín dụng đurọc cải thiện; Công tác xưp ly nọ đurọc thụpc hiện tích cưpc tuy còn gặp nhiểu khó khăn

Tại 31/12/2016, nợ nhóm 2 và nộ nhóm 3 giảm đáng kể, giảm lẩn lượt $45,2 \%$ và $47,33 \%$, theo đó chất lượng tín đựng được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm mạnh còn $3,8 \%(2015: 5,43 \%)$, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mực $2,47 \%(2015: 2,75 \%)$.
Công tảc xử lý nợ xấu trong năm 2016 được thực hiện khá tich cực thông qua nhiều biện pháp như sử dưng nguồn dự phòng rưi ro, bán nợ cho VAMC, các biện pháp xử lỷ tài sản, thu hồi nợ, v.v. Tuy nhiên cōng tác xử lỷ nợ còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chuyển nhượng, phát mại tài sản chưa thuận lợi, thủ tưc để phát mại tài sản phức tạp, kéo dài.

## Hoapt đọng dich vu

Hoạt động kinh doanh ngoại hối là hoạt động chiến lược của PG Bank dựa trên ưu thế có săn về cơ sở khách hàng là các đơn vị liênn quan đến Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex trong bối cảnh cạnh tranh dịch vư ngày càng tăng. Lợi nhuặn từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt hơn 25 ty̌ đồng, tăng gáp 4 lần so với năm 2015.
Thé Flexicard là một sản phẩm thành công của PG Bank. Phát huy lơi thế là thẻ thanh toán xăng dầu đầu tiên tại Việt Nam với hai tính năng trả trước và ghi nợ, thẻ Flexicard chấp nhận tại trên 2.200 điểm bán xăng dẩu Petrolimex. Tính đến 31/12/2016, tổng số thè Flexicard được phát hành là gẩn 922.865 thẻ.
Dich vư thè đội xe ( $F$-card) được triển khai tì̛ năm 2014, hướng vào các Doanh nghiệp nhiều xe. Đến 31/12/2016, tổng số lượng thè phát hành đạt 8.908 thẻ, trong đô có 8.269 thè đang hoạt động với số tièn thanh toán qua thé là 688 tỳ đồng,
Hoạt động thanh toán qua thẻ thu được những kết quả khả quan, doanh sồ sľ̛ dưng thé năm 2016 đạt $6.9 \varepsilon_{0} 0$ tỳ đồng. PG Bank liên tụç là một trong những ngân hàng có doanh số thanị toán thè nội địa cao nhất thị trường. Năm 2016, doanh số thanh toán thẻ nội địa của PG Bank chiếm $9,03 \%$ thị phần và xếp thứ 5 trên toàn hệ thống.


## Lợi nhuận \& Khả năng sinh lờ

Tổng thu nhập hoạt động tăng nhẹ ( $3,8 \%$ ) đạt 776 tỳ đồng, trong đó thu nhập lãi thuẩn chiếm tỷ trọng chủ yếu ( $89,6 \%$ ), đạt 695 tỷ đồng, tăng $6,1 \%$ so với năm 2015.
Hiệu quả kiểm soát chi phi được nâng cao, tỷ lệ Chi phi hoạt động/Tồng thu nhập giảm từ 64,9\% (2015) xuống cón $54 \%$ trong nãm 2016.
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 153 tỳ đồng, tuy kết quả này còn chưa cao nhưng cũng gấp 2,93 lần so với năm 2015.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh còn thấp, tuy nhiên đã cải thiện đáng kể so với năm 2015, tỷ̉ suất sinh lợi trên tổng tải sản binh quân ROAA và tỳ suất sinh lời trên vốn điểu lệ bình quân ROAE lần lượt ở mức $0,6 \%$ và $5,1 \%(2015: 0,2 \%$ và $1,7 \%)$. Tỳ lệ thu nhập lâi thuẩn (NIM) ở mức khá $2,91 \%$, tăng nhẹ so với năm 2015 (2,71\%).

## 42 Kết quà cōng lác điêu hành năm 2016

Nâm 2016 tiếp tục là một năm có nhiểu biến động của PG Bank khi nền kinh tế cỏn nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh bị ânh hưởng lớn bởi quá trình sáp nhập vào VietinBank bỉ trỉ hoân vá kéo dải quá lâu so vớ đự kiến, kéo theo đó là sự xáo trộn về tấm lỳ vả thiếu hụt nhân sự. Trong bối cảnh khó khăn này, Ban điều hành vẫn rất sát sao và có những chi đạo tích cực, quyết liệt trong hoạt động của Ngân hàng.

## Glao chi tiêu kế hoạch kinh doanh phù họp vờ chi nhánh đờng thờ thường xuyên đánh giá tịnh hình thục hiện kế hoạch và kip thờ xự lý các khó khàn phắt sinh của chi nhánh.

Căn cử vảo đặc trưng về đia bàn vả khả năng của từng chi nhánh, Ban điều hành đã đề ra những chì tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp và có nhựng chính sách kinh doanh phú hợp đặc thử đja bàn. Bên cạnh đó, Ngân hàng thưởng xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra nhẳm kịp thời giám sát và hỗ trợ chi nhánh trong việc xử lỳ những vướng mặc phát sinh, đo đó, kết quả hoạt động kinh doanh của hầu hết các chi nhảnh đều đạt kế hoąch đề ra.

## Đẩy mạnh tảng trương tín dụng bán lé, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát tín dưng

Trong năm 2016, Ngân hàng đả thường xuyên khảo sát và kịp thởi điều chinh lãi suất cho vay để gia tăng tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiểu chương trình, sản phẩm ưu đãi cho vay như: "Cho vay mua ô tô đầu kéo, rơ moóc/ sơ mi rơ moóc", "An cư lạc nghiệp", "Ưu đâi lãi vay nhận ngay nhà mới", v.v. và các chính sách kinh doanh đặc thư, phủ hợp với từng địa bàn chi nhánh cūng đã được thực hiện và bước đầu mang lại kết quả.

## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Song song với việc tăng trưởng tín dụng bán lẻ nói riêng và tín dưng nói chung, Ngân hàng luôn chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo tăng trưởng biệu quả và an toàn.

## Quyết liệt xừ lý nợ xấu

Công tác xự lỳ nợ xấu trong năm 2016 được thực hiện khá tích cực thông qua nhiều biện pháp như sử dưng nguồn dự phòng rùi ro, bán nợ cho VAMC, các biện pháp xử lỳ tài sản, thu hồi nợ, v.v. Trong đó, Ngân hàng đã phối hợp và làm việc tích cực với các cơ quan Nhà nước các cấp nhẳm xử lý tài sản một cách hiệu quả.

## Liên tục hoàn thiện và bổ sung các quy trinh nghiệp vụ phù họp với hoạt động hiện tại và đáp úng các quy dïnh cưa Ngân hàng Nhà nưóc

Trong năm 2016, nhiều quy trinh nghiệp vụ trong lĩ̀hh vực quản lỷ rủi ro, đặc biệt là quản lý rưi ro tín dụng đã được sửa đổi và ban hảnh nhẳm tảng cưởng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rưi ro.

## Hoàn thiện co cấu nhân sự, nâng cao năng lục cán bộ nhân viên

Năm 2016, PG Bank đā tổ chức nhiều lượt tuyển dưng để bổ sung nhân sự cho nhiều vi trí tại Chi nhánh và Hội sở. Bên cạnh đơ, các cán bộ có năng lực tớt đều được đánh gia cao và kịp thởi bổ nhiệm vào nhiều vị tri quan trọng như lảnh đạo cấp Chi nhánh.
Ngân hàng đã tiến hành đảo tạo nội bộ và kết hợp với các đơn vị đào tạo uy tín để tổ chức nhiều khóa, lượt đào tạo nhẳm nâng cao năng lực và chuyên môn cho cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống.

### 4.3. Bảo cáo tác đọnng llèn quan đến môi trường và xầ họi

## Tuân thư pháp luật vể bảo vệ môi trường

Đựng trưởc sự biển đổi khi hậu và nhu cầu cáp thiết về việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam, PG Bank đả luôn luôn y thức và để cao tầm quan trọng của vấn đề trên. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số O3/CT-NHNN ngảy 24/03/2015 của thống đốc NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lỷ rưi ro môi trường và xā hội. Khi thẩm định cấp tín dụng cho các dự án, PG Bank thực hiện đánh giá kỹ các rưi ro môi trường tác động đến khả năng trả nợ và hiệu quả sử dưng vốn của khách hàng, yêu cầu khách hàng phải đáp ưng đủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội. Đồng thời PG Bank triển khai tich cực công tác thông tin, truyền thông vè̀ quản ly̌ rưii ro môi trường và xã hội đến với tất cả cán bộ nhân viên thông qua các khóa đào tạo, tuyên truyền.

## Chính sách liên quan đến người lao đọng

Luôn quan tâm và coi trọng yếu tố con người - chìa khóa của sụ̂ thành công và hiệu quả của Ngân hàng, trong năm qua, PG Bank tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo các chính sách đãi ngộ tối uu cho người lao động.
Năm 2016, tổng số lao động của PG Bank đạt 1.442 người, toàn thể người lao động được kŷ́ hơp đồng đầy đủ, phù hợp quy định của Pháp luật.
Thời gian làm việc là $8 \mathrm{~h} / \mathrm{ng}$ gày, 5 ngảy/tuần, một số bộ phận làm việc sáng thử 7 . Ngân hàng đảm bảo chế độ nghỉ phép năm, nghì lễ, Tết, nghi việc riêng, nghi thai sản, ốm đau theo đúng quy định. Việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định trong Bộ luật lao động
Thu nhập bình quân của cán bộ phân viên PG Bank có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Bên caanh cơ chế đãi ngộ về lương, các ban bộ còn được hưởng đầy đủ các chế độ như kiểm tra sửc khỏe định kỳ, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, thăm quan nghi mát hàng năm.

## 4．4．Định hướng hoạt đọ̃ng kinh doanh năm 2017

Một số chỉ tiêu chính
Đon vị：Ty đông

| STT | Chi tièu | Ké hoach 2017 | Tăng tường |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổng tài sàn | 28.982 | 17\％ |
| 2 | Cho vay khách hàng | 19.156 | 9\％ |
| 3 | Tống huy động khách hàng | 25.035 | 19\％ |
| 4 | Tổng thu nhập | 953 | 23\％ |
| 5 | Chi phi dự phỏng \＆hoạt động | 802 |  |
| 6 | Lợi nhuàn trước thuế（LNTT） | 150 |  |
| 7 | Vốn điều lệ（VĐL） | 3.000 |  |
| 8 | Tỷ suắt LNTT／VĐL binh quản | 5，00\％ |  |

## Nhiẹ́m vụ trọng tâm năm 2017

## Về hoạt động kinh doanh

An toàn hoạt động đi đôi với tăng trưởng quy mô ở mức hợp lý；tập trung ưu tiên phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ，chuyển đổi cơ cấu tín dụng tảng cho nhóm khách hàng thuộc phân khúc dịch vư ngấn hàng bán lẻ．Kiểm soát tốt chất lượng tín dưng．Bên cạnh đó，tập trung phát triển dịch vư nhẳm tăng thu nhập từ dịch vụ ngoài Iãi．Cụ thể：

## Hoạt động huy động vốn：

－Thực hiệ̃n chính sách lải suất phủ hợp，đảm bảo huy động vốn hiệu quả，cân đối nguồn vốn phù hợp với nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong từng giai đoạn．
－Định hướng tập trung đẩy mạnh tăng trưởng huy động TCKT，đảm bảo cân đối nguồn vốn ngân hàng đáp ứng mục tiêu tăng trường dư nợ．Tiếp cận phân khúc khách hàng có nguồn vốn dài，ổn định．
－Tiếp tục khai thác tối đa chương trình quản lý dòng tiền đối với Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex， quản lý dòng tiền cho PJICO và phát triển thêm các khách hàng mới ngoài Petrolimex．

## II BÁO CÁO CỦA BAN LĀNH ĐẠO

## Về công tác quàn trị điều hành

## Hoạt đọng tín dụng:

- Định hướng cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng khōng tập trung vào một nhóm khách hàng.
- Ưu tiên cho vay các khách hàng quy mô vừa và nhỏ nhằm gia tăng số lượng khách hàng đồng thời giảm thiễu rủi ro. Song song đó là phát triển tín dụng ngắn hạn (các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng)
- Tập trung ưu tiên đối với phấn khúc khảch hàng mục tiêu thuộc các lînh vực ngành nghề PG Bank có thế mạnh như xăng dầu, dịch vụ dầu khí, than, nông sàn, $y$ tế, sản xuất kinh doanh hàng hóa tiều dùng...
- Thẩm định chặt chẽ các khoản cấp tín dưng khách hàng, tăng cường kiểm soát trước, trong và sau cho vay để hạn chế phát sinh các khoản nọ̣ quá hạn, nợ xấu mới.
- Xử lý và thu hồi nợ: Kiên quyết và xử lỳ quyết liệt để nhanh chóng xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, trong đó tập trung xử lỳ các khách hàng đã bán nợ cho VAMC để sớm thu hồi nợ và hoàn nhập chi phí dự phòng đã trích lập.



## Phát triển nguồn nhân lục

- Thực hiện rà soát và củng cố nhân sự toàn hệ thống đảm bảo số lượng, chất lượng nhần sự để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đè̀ ra.
- Tập trung trong công tác tuyển dưng nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực đối với các khối, bộ phận kinh doanh trực tiếp như khách hảng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp...
- Tập trung tổ chức nhiều khóa đào tạo (bao gồm cả đào tạo nội bộ và đào tạo thuê ngoài) cho cán bộ quàn ly̆ cüng như nhân viên toàn hệ thống. Trong đó, chú trọng tới khóa đào tạo nghiệp vư cho các cán bộ nhẫn viên kinh doanh trực tiép.


## Kiện toàn mạng lưới

Trong nãm 2017 PG Bank sẽ chì tập trung cửng cố lại hệ thổng mạng lưới giao dịch hiện tại để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

## Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm tra và giám sát

- PG Bank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rưi ro trên tất cả các mảng rưi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.
- Nâng cao chất lượng tái thẩm định thông qua cài thiện chất lượng Báo cáo thẩm định; xây dựng lại mẫu xếp hạng tín dụng khách hàng. Bên cạnh đó, đầy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ thẩm định khách hảng tại các đơn vị.
- Nâng cao chất lượng công tác định giá tập trung, mở rộng địa bàn áp dụng định giá tập trung, tiếp tục cùng cố và hoàn thiện $c o ̛$ sỡ dữ liệu thị trường để định giá tài sản. - Đẩy mạnh công tác giám sát tín dưng trực tiếp tại đơn vị trong toàn hệ thống và tãng tần suất kiểm tra trực tiếp taí đơn vị.


## Nâng cấp vể công nghệ thông tin

- Trước những nguy cơ về tội phạm công nghệ ngảy càng gia tăng trong lïnh vực ngân hàng, PG Bank tiếp tục chú trọng hơn nữa vào việc siết chặt quy đj̣nh bảo mật và đầu tư các công cư an toàn bảo mật.
- Xây dựng Quy định mới về An toàn bảo mật thông tin tại PG Bank.
- Triển khai dự án Phòng chống rửa tiền (AML).


## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

## 5. Đânh giá của HDQT về hoạt động cùa PG Bank

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước không có nhiều thuận lội vạ̀ chịu nhiều tác động từ môi trường kinh doanh quốc tế và các sự kiện tiêu cực như thiên tai, thảm họa thiên nhiên, đồng thời dưới ảnh hưởng của thông tin sáp nhập tiếp tục bị tri hoãn kéo dài, PG Bank cho thấy vẫn giự hoạt động một cảch ổn định và an toàn, tuy kết quà kinh doanh chưa thực sự đạt kết quả như mong đợi.
5.1. Đảnh giá thực hiện các chit têẹu má EHECD đề ra

## Kết quả hoạt động finh doanh

Đến 31/12/2016, tổng tải sản đạt 24.825 tỳ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với $31 / 12 / 2015$ và đạt $80 \%$ kế hoạch của Đại hội đồng cổ đồng (ĐHĐCĐ) để ra.

Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 đạt 21.024 tỳ đồng, đạt $88 \%$ kế hoạch. Tồng nguồn vốn huy động năm 2016 tăng không đáng kể và không hoàn thành kế hoạch là do giảm mạnh nguồn huy động $T T 2$ (giảm $34,6 \%$ ), ty̌ trọng tương ứng của nguồn TT2 trong tổng huy động giảm xuống cỏn $13 \%$ (2015: 20\%). Nguồn huy động TT1 tăng khá so với năm 2015 ( $8,5 \%$ ), đạt 18.297 tỷ đồng, tương đương $87 \%$ tổng nguồn vốn huy động.
Cơ cấu tiền gửi theo loại hình khách hàng được duy trì khá ồn địinh qua các năm với tỷ trọng Tiền gừi từ cá nhân/TCKT lần lượt là $65 \%$ và $35 \%$. Nguồn tiền gửi khách hàng an toàn khi phần lớn là tiển gửi có kỳ hạn (77,9\%).

Dư nợ cho vay khách hàng tại $31 / 12 / 2016$ đạt 17.534 tỳ đồng, tăng $10,4 \%$ so với cuối năm 2015, đạt $89 \%$ kế hoạch. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn tương đối ổn định, chủ yếu là kỳ hạn ngắn chiếm (trên $50 \%$ ). Theo đưng đỉnh hướng của Ngân hàng, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tăng mạnh $(45,4 \%)$, nâng dần tỳ trọng trong cơ cấu cho vay khách hàng lên mức $32,1 \%$ ).
Năm 2016, nợ xáu được kiểm soát tốt hơn, tỳ lệ nợ xấu giảm còn 2,47\% (2015: 2,75\%), trong đó, chủ yếu là do giảm nợ nhóm 2 và nhóm 3 , tỳ lệ giảm lần lượt là $45,2 \%$ và $47,3 \%$ ).

Lợi nhuận kế toán trước thuế 2016 là 153 tỳ đồng, đạt $55 \%$ kế hoạch. Tuy nhiễn so với năm 2015 , Lợi nhuận trưởc thuế đả tẵng 193\% (2015; 52 tỳ đồng) - là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh hoạt động còn nhiều khó khăn.

Nhin chung, hoạt động kinh doanh của trong giai đoan gần đâa cû̃ng như việc thưc hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của PG Bank bị ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình sáp nhập vào VietinBank bị tri hoān và kéo dài hơn dự kiến.


## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

## Bãng số liệu chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đon vi: tyं đông

| STT | Chi tièu | Thure hièn 2015 | Thurc hièn 2016 | $\begin{aligned} & \text { Kể hoach } \\ & 2016 \end{aligned}$ | So sänh TH/KH 2016 | $\begin{aligned} & \text { So sánh TH } \\ & \text { 2016/2015 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tông tài sàn | 24.681 | 24.825 | 31.201 | 80\% | 101\% |
| 2 | Tồng dư nọ | 15.883 | 17.534 | 19.613 | 89\% | 110\% |
| 3 | Ty̆ lệ nọ xấu/Tổng dưnọ | 2,75\% | 2,47\% | <3\% | Kiểm soát nọ xẩu tôt hoon |  |
| 4 | Tồng huy động | 20.980 | 21.024 | 23.971 | 88\% | 100\% |
| 5 | Tông thu nhập | 748 | 776 | 971 | 80\% | 104\% |
| 6 | Chi phi hoạt đọng \& dưp phȯng | 695 | 623 | 694 | Kiểm soát chi phi tốt hơn |  |
| 7 | Lợi nhuạn trưóc thuể (LNTT) | 52 | 153 | 277 | 55\% | 293\% |
| 8 | Vốn điều lệ (VDL) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Giừ ngu | yên |

## Công tác chì đạo, quàn trị, đị̂êu hảnh

Năm 2016, Hội đồng Quản trị PG Bank đặc biệt tập trung trong công tác chỉ đạo xử lý nợ xấu, nợ quá hạn đối với những khách hàng có khoản nợ quá hạn lớn, tập trung bán một số khoản nợ cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) và đâ giảm tỷ̉ lệ nợ xấu của PG Bank xuống mức $2,47 \%$, đồng thởi toàn bộ các khoàn nợ được trich lập dự phòng đúng theo quy định.

Hội đồng Quản trị PG Bank đã tiến hành rà soảt, hoàn thiện và thông qua Đề án sáp nhập với VietinBank, trinh cồ đông Ngân hàng. Việc hoàn thiện Đề án sáp nhập theo đúng yêu cầu của cơo quan Nhà nước có thẩm quyển là một trong những nội dung quan trọng đối với quá trình tái cấu trúc PG Bank đả được ĐHĐCĐ giao phó.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo sảt sao nhằm mở rộng và tăng cường hiệu quả hoạt động bán lẻ thông qua triển khai đồng bộ từ chỉnh sách sản phẩm, chương trình đến các hoạt động hổ trợ khách hàng. Theo đó, nhiều sản phẩm mới với các chính sách kinh doanh đặc thù phù hợp từng địa bàn đã phát huy tảc dụng và đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

Kiện toản bộ máy nhân sự, đặc biệt trong giai đoạn nhân sự đầy biến động trong bối cảnh sáp nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016 bao gồm các hoạt động: tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, bổ nhiệm nhiểu vị tri lânh đạo chi nhánh và đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cũng như nhản viên toàn hệ thống.

HĐQT cũng tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị rủi ro trên tất cả cảc mảng, đặc biệt là quản ly̌ rủi ro tin dựng. Công tác đào tạo nghiệp vụ thẩm định khách hàng tại các đơn vị được đẩy mạnh đồng thời nâng cao chất lượng công tác định giá tập trung, mở rộng địa bàn áp dưng định giá tập trung, tiếp tục củng cỗ và hoản thiện cơ sở dữ liệu thị trưởng để định giá tài sản. Công tác giám sát tín dụng trực tiếp tại đơn vị trong toàn hệ thống và tần suất kiểm tra trực tiếp tại đơn vị cũng được tăng cường

Trong năm qua, PG Bank tiếp tục chú trọng công tác an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động như tham gia tài trợ xây dựng và trao quà cho trè em miển nưi, tài trợ học bổng cho sinh viẽn tại mọ̉t số trường đại học; tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại đo thiên taí, v.v.

## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

## 5.2. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hánh

Trong bối cảnh kinh tế vẫn côn nhiếu khỏ khăn, bên cạnh việc sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vẫn đang trong giai đoạn chờ chấp thuận của các cơ quan chức năng, Hội đồng Quản trị PG Bank đánh giá Ban Điều hành đả có những chỉ đạo sát sao để Ngân hàng phát triển an toàn.

Hàng tháng, Ban Điều hành tổ chức cuộc họ̣p thường kỳ đánh giáa hoẹt động kinh doanh toàn hàng và đưa ra những chi đạo điều hành kịp thời.

HDQT và Ban Điều hảnh luôn luôn bám sát các mục tiêu cụ thể cho năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hảnh và hoàn thảnh chức trách, nhiệm vư được giao.

## 5.3. Đïnh hương hoạt động nåm 2017

## Dự báo tinh hỉnh kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động

Nền kinh tế và mối trường kinh doanh năm 2017 sē có nhiều biến động phức tạp, tiểm ẩn nhiều bất ổn trước hàng loạt các thay đổi về chính sách của các quốc gia lớn. Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đần lấy lại đà tăng trường với tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6,7\%; lạm phát dự kiến được kiểm soát ở mức 4\%.

Ngẫn hàng Nhà nước sẽ thực thì nhiều chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mố và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó NHNN sē đẩy mạnh xử lý đứt điểm nợ xấu, giảm tỳ lệ nọ̣ xấu trong nền kinh tế xuống mức dưới $3 \%$ một cách bền vững.

Dựa trên dự báo kinh tế và định hướng phát triển trên, PG Bank xây dựng kễ hoạch hoạt động cho nām 2017 như sau:

## Về hoạt động kinh doanh

An toàn hoạt động đi đôi với tăng trưởng quy mô ở mức hợp lý; tập trung uu tiên phát triển kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, chuyển đổi cơo cấu tín dụng tăng cho nhóm khách hàng thuộ́c phân khúc dịch vư ngân hàng bán lė. Kiểm soát tốt chất lượng tín dưng.
Quyết liệt xử lỳ nợ xấu và nợ quá hạn, xây dựng kế hoạch xử lỳ nợ khả thi, giải pháp xử lý quyết liệt, hiệu quả, tập trung và tăng cường các nguồn lực cho công tác xử lý và thu hồi nợ, bao gồm cả nợ bán cho VAMC, khai thác tốt vả hiệu quả các tài sản nhận gán nợ.

## II BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Củng cố mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch hiện tại để nâng cao hiệu quả hoạt động bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.
Đẩy mạnh hoạt động dịch vư để tăng thu nhập từ dịch vụ ngoài lãi.
TÓNG TÀI SÀN



HUY ĐỌNG TỪ TCKT VȦ
DÂN CƯ



III. TO CHỨC VÀ NHÂN SƯ

## III. TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

## Tô chức và Nhần sụ

### 1.1. Nguồn nhân lực

Coí việc phảt triển nguồn nhân lực là chia khóa đem lại thành công, PG Bank luôn chú trọng công tác đào tạo cả về chuyên môn nghiệ̣p vự và các kȳ năng làm việc, quản lyy, lãnh đạo trong từng giai đoạn, từng vi trici công tác tạo ra một tập thể đoàn kết và một môi trường lao động chuyên nghiệp, hiệu quả giúp người lao động thêm tin tưởng và gắn bó, cống hiến cho $s u ̛ ̣ ~ n g h i e ̣ ̂ p ~ p h a ́ t ~ t r i e ̂ ̉ n ~ c u ̉ a ~$ Ngân hàng.

Xác định nâng cao chất lượng nhân sự là nhiệm vự trọng tâm, trong năm 2016, PG Bank đã tiến hành đảo tạo nội bộ và kết hợp với các đơn vị đào tạo uy tín như VCCI, Hội Thẩm định giáa, EDU Việt, Bankpro, Hội Tư vấn thuế VN, Trường Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, v.v. tổ chức đào tạo cho 324 lượt học viên trên toàn hệ thống về các nội dung như: "Sản phẩm, quy trịnh tín dưng, thẩm định cho PFC mới", "Nâng cao năng lực quản trị cho vay", "Nâng cao kȳ năng quản lý dành cho đội ngũ quản lý cấp trung", v.v.

Tồng số nhẩn sự cuối năm 2016 là 1.442 ngượi. Trong năm 2016, PG Bank đã tồ chửc 1.455 lự̛̣t thi tuyển và phỏng vấn ưng viễn để bồ sung nhân sự cho Chí nhánh cüng như Hội sở và đã tuyển dụng được 281 nhân sự mới, trong đó có 38 nhân sự cấp quản lý (Trưởng/Phó phòng trờ lên).

Ngoài việc thu hút nhân sự từ bên ngoài, Ban Điều hảnh cūng thường xuyên đảnh giá và xem xét các cán bộ có năng lực để kịp thời bồ nhiểm vào nhựng vi trí quan trọng nhằm củng cố, phát triển bộ máy nhân sự, tạo đà phát triển cho PG Bank. Trong năm 2016, Ngân hàng đã bổ nhiệm, điều chuyển và tăng mới 15 cán bộ vào vi trí cấp Giám đốc/ Phó Giám đốc Chi nhánh.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính sảch và chế độ đãi ngộ người lao động vẫn được cải tiến, đảm bảo mức lương, thưởng cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngảnh. Ngoài ra, cán bộ nhân viên PG Bank còn được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Khám sức khỏe đỉnh kỳ, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trua, tham quan nghi mát, v.v.

### 1.2. Mạng lưới và tồ chức

Tính đến 31/12/2016, mạng lưới hoạt động của PG Bank bao gồm:

- Trụ sở chinh
- 16 Chi nhánh
- 63 Phòng Giao dich



## III. TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

## 2. Giới thiệu HĐQT



## Ông Bùi Ngọc Bào

## Chủ tịch Hội đồng Quản trị

## Ông Nguyễn Quang Định

## Ừy viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyẽ̃n Quang Định đã có hơn 20 nãm kinh nghiệm trong lînh vực tài chính kế toán, ngân hàng sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế trường Đại học Tai chính Kế toán và hoàn thành chương trình Quản trị Kinh doanh của Henley Management College (UK). Gắn bó với PG Bank từ nhứng ngày đầu chuyền đổi mô hình hoạt động thành NH TMCP đô thi với vai trò là Tổng Giám đốc, Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng đưa Ngân hàng vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được những bưởc phát triển vượt bậc. Với nhựng thành tich xuất sắc đạt được trong quá trình công tác, Ông đã nhận được bằng khen của Bộ Công Thương và UBND Thành phố Hà Nội.


## Ông Trần Ngọc Năm

## Ửy viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Ngooc Năm đang đảm nhiệm chức vư Phó Tồng Giám đốc Petrolimex, đồng thời giữ vai trò là Ngưởi phát ngôn của Tập đoàn từ ngày 14/03/2012. Nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ông đã vinh dự nhấn được bẳng khen của Thủ tướng Chính phủ. Là Cử nhân chuyên ngảnh Kế toán, với hơn 20 năm kiṇh nghiệm trong lĩnh vực tài chinh - kế toán, Ông gắn bó với PG Bank từ nhựng ngảy đầu chuyển đối sang mô hỉnh Ng gân hảng TMCP đố thì, và đă có những đóng góp quan trọng trong việc xây đựng hệ thống quản trị ngân hàng ngày càng phát triển vững chắc.

## Ông Đinh Thành Nghiệp

## Ửy viên Hội đồng Quản trị

Ông Đinh Thành Nghiệp từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đồng Tháp Mười - tiền thản của PG Bank. Sau khi chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP đô thị, ông đảm nhiệm vai trò là Thảnh viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc PG Bank. Ông Nghiệp tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Đại học Luạat thành phố Hồ Chi Minh, đồng thời đã hoàn thành chương trinh đảo tạo Cao cấp Lýl luận Chính trị. Với nhiều năm kinh nghiệm ở các vi trí quản lẏ, Ông đã góp phần quan trọng dẩn dắt PG Bank đi qua những nảm thảng đẩu đầy khó khăn để có được những thành công rực rỡ như hiện nay.


## III. TÓ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

## Ông Nguyễn Mạnh Hài

## Ùy viên Hộ đồng Quản trị

Tham gia PG Bank từ năm 2007, ông Nguyển Mạnh Hài hiện là Ũy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư. Bên cạnh đó, Ông cũng đại diện cho PG Bank đảm nhiệm chức vụ Thành viên BKS CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex. Tốt nghiệp Thủ khoa Thac sỹ Quản trị Kinh doanh Điều hành Quốc tế của trường IE Business School - Tây Ban Nha và Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Reading - Vương quốc Anh, cùng với gần 10 năm kinh nghiệm trong lỉnh vực Taii chính - Ngần hàng, ông Nguyển Mạnh Hải đã có nhiểu đóng gớp cho sự phát triễn của PG Bank.

## Ông Lē Minh Quốc <br> Ủy viên Hội đồng Quản trị

Tót nghiệp Tiến sỹ về Địa chắt - Vật lỷ tại Liễn bang Nga, hiện ông Lê Minh Quốc đang đảm nhiệm các chức vự: Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Nãng; Phỏ Giám đốc CTCP Hoá dẩu Quân đội (MIPEC); Giám đốc CTCP Bất động sản Mipec (Mipecland). Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý, ông Quốc đã có nhiều đóng góp tich cực cho sự phát triển của PG Bank.


## Ông Luu Văn Tuyền

## Ừy viên Hội đồng Quản trị

Ông Lưu Văn Tuyển là Thạc sŷ Kinh tế trường Học viện Tài chính. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lỉnh vực Tài chính - Kế toản, Ông tựng nắm giữ nhiểu vị trí quan trọng tại Petrolimex và các công ty thành viên nhu Phó Phòng Kế toán - Công ty Cồ phần Gas Petrolimex, Thành viên BKS Petrolimex, Trưởng Phòng Tổng hợ - Trung tâm Tài chính Kế toán Petrolimex. Hiện nay, Ông đang nắm giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex.


## Ông Nguyển Hy Tô Vân Ùy viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyển Hy Tô Vân tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học Tỗng hợp Quốc gia Belarus và Thạc sȳ Trường Đại học Tổng hợp Paris 8 . Ông Vân có nhiều năm công tác trên cương vị quản lý và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc điều hành (Công ty Asta Int. (My̆), Công ty TNHH Nắng Việt, CTCP Hội Vũ, Công ty Paragon) và Trưởng ban Quản tri và Bảo hiểm rủi ro của Tập đoàn Xăng dẩu Việt Nam. Hiện Ông Vân đang đảm nhiệm vị tri Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

## III. TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 2.1. Cơ cấu HĐQT \& tỳ lệ sở hữu cỗ phần của PG Bank

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Sờ hựu cổ phả̀n cưa PG Bank |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Sól lưong CP | Tỳ lệ sờ hưu \% |
| 1 | Ông Bừ Ngọc Bảo | Chủ tich HĐQT | 66.000 | 0,0220\% |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Đinh | Úy viên HĐQT, Tồng Giám đốc | 41.289 | 0,0138\% |
| 3 | Ông Đinh Thành Nghiệp | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | 3,076.380 | 1,0255\% |
| 4 | Ông Lê Minh Quốc | U̇y viên HDQT | 13.971 .000 | 4,6570\% |
| 5 | Ông Nguyễn Mạnh Hải | Ủy viên HDQT | 18.154 | 0,0061\% |
| 6 | Ông Lưu Văn Tuyển | Ủy viên HDQT | 23.600 | 0,0079\% |
| 7 | Ông Trần Ngọc Năm | Ủy viên HĐQT | 0 | 0,0000\% |
| 8 | Ông Nguyển Hy Tô Vân | Ủy viên HĐQT độc lập | 0 | 0,0000\% |



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của PGBank

## III. TÓ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 2.2. Các Ưy ban thuộc HDQT

## Ừy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sàn Có (ALCO)

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có của PG Bank có chức năng xem xét và quyết định:
+Chính sách kinh doanh từng thời kỳ;
+Quyết định quy mô, cơ cấu tải sản $N o ̛ ̣$ - tài sản Có và chính sách quản trị Tài sản Nợ - Tài sản
Có của Ngân hàng;
+Quản trị rùi ro và xây dựng các phương án phòng chống rủi ro;
+Quản lŷ giám sát hệ thống điều chuyển vốn nội bộ ;

+ Xét duyê̂t hạn mức tin dụng cho khách hàng là Định chế tài chính.
Thành viên Ưy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO) được HĐQT thành lập gồm có:

| STI | Chüc vu tal PG Bank | Chức danh tai ALco |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tồng Giám đốc | Chù tich ALCO |
| 2 | Phớ Tổng Giám đốc phụ trách khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ | Thành viên |
| 3 | Phó Tồng Giám đồc phụ trách khối Khảch hang doanh nghiệp | Thành viên |
| 4 | Phó Tỗng Giám đốc phụ trách Nhân sự Hänh chinh , Marketing \& Phảt triển mạng Iưới, Quan hệ Định chế tải chính | Thành viên |
| 5 | Giám đốc khới Quản ly rùi ro | Thành vièn |
| 6 | Giám đổc Tài chinh | Thành viên |
| 7 | Trương/Phó phòng Quản trị rừ ro thi trường -Khối Quân lỳ rưi ro | Thur ky |

Trong năm 2016, các cuộc họp ALCO được tiến hành định kỳ hàng tháng phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và đưa ra các chính sách kinh doanh nhẳm tối đa hóa lợi nhuận của Ngân hàng trên cơ' sở mức độ rủi ro đả được chấp thuận của Hội đồng Quản trị. ALCO duy trì và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc thiết lập các mục tiêu về Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận trên tài sản, v.v.

## Ôy ban Quản lý rưi ro

Ửy ban Quản lý rủi ro thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra những cánh báo về mức độ an toàn trước những nguy cơ tiềm ẩn rửi ro trong hoạt động kinh doanh. Ủy ban Quản lỷ rủi ro chịu trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho HDQT về mức độ chấp nhận rừi ro/ khẩu vị rủi ro và chiến lược rùi ro chung của Ngân hàng, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát Ban Điểu hành thực hiện chiến lược đó, bao gồm chiến lược quản lý vốn và thanh khoản, chiến lược rûi ro tín dưng, thị trường, tác nghiệp, tuân thủ và các rửi ro khác, v.v.
Thành viên Ưy ban Quản lý rừi ro bao gồm:

| STI | Ho và tân |
| :---: | :---: |
| 1 | Ông Bưi Ngọc Bảo |

## III. TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ừy ban Quản lỷ rùi ro tổ chức họp định ky it nhất mỗi quỷ một lần, họp bắt thường theo triệu tập của Chủ tịch Ưyy ban hoặc lấy ỷ kiến bằng văn bản để thảo luận và biểu quyết thống qua các vẩn đề trong chức năng, nhiệm vư được phân công:
+Tham mưu cho HĐQT về định hưởng và cơ cấu dư nợ trên toỏn hệ thống theo mặt hảng, lỉnh vực, ngành nghề, đia bàn kinh doanh;
+Tham mưu cho HDQT vể định hướng và hạn mức, cơ cấu đầu tự, góp vốn mua cổ phần của Ngân hảng theo các danh mục và dự án đầu tư

+ Quyết đỉnh các phương án xử lý rưi ro, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, quyết đijnh việc sử dưng các khoản dự phỏng để xử lý rừi ro trong thẩm quyển của HĐQT.


## Ừy ban Nhân sư

Ủy ban Nhân sự lả ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT về chiến lược và mô hinh phát triển nguồn nhẩn lực của Ngẫn hàng, phủ hợp với quy mô hoạt động và chiến lược kinh doanh của Ngân hảng. Từ đó, nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành chính sách, quy đijnh nội bộ của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về các cồng tảc thu hút, lựa chọn và tuyển dưng nhân sự; quy hoạch, đào tạo và phát trièn cán bộ; xây dựng và thực thi các chế đọ đãi ngộ, tiền lương, thù lao, khen thưởng, kỳ luật của Ngân hàng. Thành viên Üy ban Nhân sụ̣ bao gồm:

| STT | Hg và tên | Chưc vu hięn tai trong HDCT |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Bừ Ngoc Bảo | Chủ tich |
| 2 | Ông Trần Ngoc Nãm | Thành viên |
| 3 | Ông Lê Minh Quốc | Thánh viên |
| 4 | Ông Nguyẽ̃n Hy Tô Văn | Thành viên độc lập |

Üy ban Nhân sự họp định kỳ it nhát 1 năm/ lần để đánh giá kết quả hoạt động của các vị tri điều hành thuộc thẩm quyền tuyển dựng, bổ nhiệm của HDQT:

+ Nghiên cứu, xây dựng, thương thảo các nội dung để thỏa thuận về công việc, thời hạn, lương thưởng và các chế độ đâi ngộ khác trong các hợ đồng lao động với các thành viên HDQT độc lập và cảc vị trí điểu hành chừ chốt đêe trình HĐQT và/ hoạ̣c cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Giám sát quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên;
+Chỉ đạo thực hiện các nghiên cứu khảo sát thị trường về lương thưởng, đãi ngộ và nhân sự;
+ Xem xét, quyết định việc tuyển dựng, điều động, bổ nhiệm, miển nhiệm, bäi nhiệm, cách chửc và xác định mức lương thướng, phụ cấp, chế độ đãi ngộ với các chức danh Lãnh đạo;
+ Chỉ đạo việc lập quy hoạch nhân sự kế cận cho các vi tri quản lyy, điều hành chừ chốt của Ngân hàng:
+ Giám sát quy trình đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.


## III. TÓ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

## 3. Giới thiệu Ban Điều hành

## Ông Nguyễn Quang Định - Ửy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Xem phằn Giới thiệu Hội đồng Quản trí

## Ông Đỉnh Thành Nghiệp - Ủy viên HĐQT kiềm Phó Tồng Glám đốc

Phu trách khu vưc Phia Nam
Xem phần Giới thiệu Hội đồng Quản tri

## Ông Nguyễn Hồng Đực - Phó Tổng Giám đốc



Phụ trách ĐCTC, Nhần sự Hành chính, Marketing và Phát triến mạng lưới, Xử lý và Thu hối nọ, Pháp Chế và Tuân Thủ.
Ông Nguyễn Hồng Đức tốt nghiệp Thạc syy chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Châu A (AIT) và Cự nhân Kinh tế Đối ngoại cưa Đại học Ngoaii thương. Ông Đức đã có hoon 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiểu vị trí quan trọng như: Phó Tổng Giám đớc của Ngân hàng Chinfon - Chi nhánh Cambodia, Phó Chủ tịch - Phụ trách Định chế Tài chînh - Ngân hảng Citibank, Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Dầu khi Toàn cầu và Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

## Ông Nguyễn Thánh Tô - Phó Tồng Giám đốc



Phụ trách Khói Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
Tót nghiệp Thạc sȳ Quản trị Kinh doanh của trươnng Đại học Nam California, Mỹ và cử nhân Kinh tế của Học viện Ngân hàng, ông Nguyễn Thành Tô đâ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tâi chính -ngân hàng. Trước khi gia nhập PG Bank, Ông đă từng đảm nhiệm nhiều vi trí quản lý cấp cao như: Phó Trường phồng kinh doanh Ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Phó Giám đốc Công ty Tài chinn Việt Nam tại Hồng Kông và Phó Tống Giám đốc Công ty tải chinh Vinaconex - Viettel. Ông cuang đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên sâu vể kinh doanh tiền tệ. ngoại hới và sản phẩm thị trường tài chính tại nhiều nước trên thế giói.

## Ông Nguyễn Tiển Dũng - Phó Tổng Giám đốc



Phụ trách Khối Khách hàng Doanh nghiệp
Ông Nguyễn Tiến Dúng tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành tài chính - ngân hàng tại CFVG (Trung tâm Pháp Việt Đào tạo vể Quản lẏ) và Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. Trước khi gia nhập PG Bank, ông Dūng đã có 20 năm công tác trên cương vị quăn lỳ tại các Ngân hàng lờn như Trưởng phòng Kinh doanh ngân hàng Woori-HN, PGĐ chi nhánh Hoàn Kiếm - Techcombank.

# III. TƠ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

## 4. Giơơi thiệu Ban Kiềm soát

### 4.1. Danh sǎch thảnh viēn BKS \& tỳ lẹ́ sở hữu cổ phần cùa PG Bank

## Ồng Nguyễn Quốc Trung

Trường Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Trung tốt nghiệp Đai học Thương mại năm 1993, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lỳ trong lĩnh vực tài chính tại các công ty lớn như: Kế toán trưởng Công ty liên doanh BP Petco, Giám đốc Tài chính Công ty liên doanh hoá chất PTN và Schmidt Vietnam Co, phụ trách kiểm soát nội bộ của Total Refinery and Marketing Asia, v.v. .


## Bà Thái Thị Lan Hương

## Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

Bà Thái Thị Lan Hương có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Là Thạc sȳ tài chính - ngân hàng, Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG) và cử nhân Học viện Ngân hàng, bà Hương đã trải qua các vị trí: Kiểm soát viên Phòng Quản lỷ vay - Ngân hàng Chinfon, chi nhánh Hà Nội; Trưởng phòng Quản lý tín dưng - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, chi nhánh Hà Nội; Phó phòng phư trách phòng Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Năm 2010, bà Hương được bố nhiệm làm Trường phòng Phòng Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng.


## Bà Trân Ván Hương

## Thành viên Ban kiềm soát chuyên trách

Bà Trần Vân Hương tốt nghiẹ̃p Cử nhân Kinh tế, Học Viện Ngân Hàng, có kinh nghiệm trong lïnh vực tài chính - ngân hàng. Bà Hương đã từng làm việc tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và Công ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam. Bà Hương được trao tằng nhiều giải thưởng và chứng nhận của các tổ chực uy tín như: Giải Khuyến khích cuộc thi "Khởi nghiệp" do Phòng Thươnng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Báo Diển đàn Doanh nghiệp trao tặng, Học bổng toàn phần chương trình học và thi "Chứng chỉ CPA Australia" do Công ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam tài trợ, Chứng nhận Top 10 Dự án kinh doanh xuất sắc nhất cuộc thi "Khởi nghiệp củng Kawai" của Trường Đại học Ngoại thương.

# III. TÔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

## 4. Giơơi thiệu Ban Kiềm soát

Tỷ lệ sở hựu cổ phần của BKS tại PG Bank

| STI | Hig và tên | Chiưc vy | Sử hưư cổ phẩn cûa PGG Bank |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số lương CP | TYy fệ sự hưu \% |
| 1 | Nguyễn Quốc Trung | Trương ban | 0 | 0,0000\% |
| 2 | Thái Thi Lan Hương | TV Ban Kiềm soát | 13.703 | 0,0046\% |
| 3 | Trẩn Vân Hương | TV Ban Kiểm soát | 0 | 0,0000\% |

### 4.2. Hoạt động của BKS

Cüng như Hội đồng Quản trif, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục hoạt động theo Nghi quyê̂t của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc chưa tiến hành bẩu Hội đồng Quản tri và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới cho đến khi PG Bank hoàn tất việc sáp nhập.
Trong năm 2016, hoạt động kiểm toán nội bộ được triển khai với phương thức kiểm toán mới: kiểm toán theo định hướng rùi ro một số sản phẩm/ hoạt động trọng tâm với số lượng mẫu chọn Iớn để đánh giá việc kiểm soát tuân thù, qua đó phát hiện và đưa ra giải pháp xử lý triệt để những rùi ro tiềm ần.
Về kết quả̉ năm 2016 đã kiểm toán hoạt động ở 09 chi nhánh; một số phòng chức năng Hội sở cüng như rà soát hoạt động kho quỹ trên toàn hệ thống.

Việc tuyển dưng nhân sự Kiểm toán nội bộ và nhóm Trợ lỷ Ban Kiểm soát cūng được tiến hành lại trong quý IV/2016 để phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ, giám sát rưi ro và điểu phối/ triển khai các giải pháp quản tri.
Ngoài việc quản lý trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ; Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra việc kiểm soát tuân thủ tại một số chi nhánh có dấu hiệu vi phạm. Ban Kiểm soát đã thông báo đến HĐQT kết quả kiểm tra và đề nghị xự lŷ nhựng trường hợp sai phạm nghiêm trọng để chấn chỉnh kỷ luật trên toàn hàng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rưi ro, PG Bank đã thực hiện quản trị rứi ro một cách toản diện, khoa học vả có hệ thống nhằm phòng ngữa, kiểm soảt rưi ro chặt chē hơn, bám sát với các quy đỉnh của Ngân hàng Nhà nước và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu những tổn thất có thể phát sinh.

## 1. Rưi ro tín dung

Rủi ro tín dưng là rưi ro lớn nhất cho hoạt động kinh doanh của Ngân hảng, do đô công tác quản lý rưi ro tin dưng tại PG Bank được tiến hành rất chặt chē, cẩn trọng và báo cáo thường xuyên cho Ban Tổng Giám đốc và ngưởi đưnng đẩu mổi đơn vị kinh doanh.
Các báo cáo đảnh giáa chất lượng tín dụng toàn hảng được thực hiện định ky̌, đặc biệt đối với một số khách hảng, nhóm khách hàng và ngành hàng có dấu hiệu rửi ro. Đổng thời, PG Bank đã áp dưng và phát triển thêm các chính sách và công cụ nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng giám sát tín dụng.
Bên cạnh đó, PG Bank luôn chủ động nghiên cựu và áp dụng các phương pháp quản trị rừi ro tín dưng hiện đại, phư hợp với thông lệ quốc tế để từ đó hoàn thiện mô hình hoạt động tín dụng, chuyên môn hóa chức năng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm. Theo đó, một hệ thống cảnh báo sớm tốt sễ giúp Ngẩn hảng kip thời phảt hiện những rừi ro có thể phát sinh để có kế hoạch hành động và quyết định kịp thời trong quản lỷ khách hàng, hạn chế tối đa rùi ro.

## 2. Rüi ro thant khoån

Cỗng tác quản trị rừi ro thanh khoản của PG Bank luôn được chú trọng, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN cūng như đảp ưng nhu cầu thanh khoàn hảng ngảy của ngân hảng. Hệ thống quy đînh, quy trình nội bộ về quản lỳ rưi ro thanh khoản đä được ban hành đầy đư, làm cơ sở cho hoạt động quản lỷ rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Theo đó, Hội sở chịu trách nhiệm quản lý thanh khoản toàn hệ thống, theo nguyên tắc quản lỳ nguồn tập trung. Thanh khoản được quản ly̆ hàng ngày, theo chiến lược quản lyy của Hội đồng quản tri, chinh sách và các quy định về giới hạn thanh khoản của Hội đồng Tài sản $N o ̛ ̣$ - Tải sản Có (ALCO) phư hợp với quy định của NHNN từng thời kỳ. ALCO được thông báo kipp thời về tình hình thanh khoản của Ngân hàng để đưa ra các biện pháp và kế hoạch thực hiện trong trường hợp dư thừa, thiếu hưt và khủng hoáng thanh khoản.

## 3. Rưi ro thi trường

Đối với công tác quản trị rưi ro lâi suất, PG Bank cûng đã thiết lập hệ thống chính sách, quy trình nhằm nhận diện, đo lường và giám sát rưii ro lãi suất. PG Bank tiến hảnh đo lường, quản lỳ chênh lệch kỳ hạn tái định giá giưua tài sản có nhạy cảm lâi suất và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, sử dưng sản phẩm phái sinh phù hợ để giảm thiểu tác động tiếu cực của biến động lâi suất.
Đối với công tác quản trị rùi ro ngoại hối, PG Bank thiết lập hệ thống chinh sách quản lý tập trung trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống và các biên phap phong ngưa rui ro đê hạn chế các tác động của biến động tỳ giá đến hoạt động ngân hàng.
4. Rừi ro hoat động

Công tác quản lỳ rưi ro hoạt động của PG Bank liên tục được cải thiện để đáp ưnng yêu cầu quản lỳ rưi ro của chính ngân hàng, yêu cầu của cơ quan quản ly̆. Trong năm 2016, phòng Quản lý rủi ro hoạt động đã thực hiện báo cáo giám sát từ xa định kỳ hàng tháng, báo cáo giám sát từ xa các sản phẩm huy động đối với các đơn vị kinh doanh, rà soát, đóng góp xầy dưng 50 sản phẩm, văn bản nội bộ PGBank.
Bên cạnh đó, để phảt hiện, ngãn ngửa và giảm thiểu rưi ro hoạt động, hệ thống kiểm tra, kiểm soát, quản lý rưi ro và kiểm toán nội bộ của PG Bank thường xuyên đảnh giá tinh tuân thư, tính đầy đư, phư hợp của quy trình, quy chế của các hoạt động nghiệp vụ cưng như gửi cảnh báo rưi ro hoạt động cho các đơn vị kinh doanh, triển khai thực hiện tự đánh giáa chốt kiểm soát hoạt động Quản lý tín dưng và hoạt động Kế toán giao địch và Kho quy̆ của các đơn vị kinh doanh, rà soát, sửa đổi Quy định về Phân bổ, quản lỳ và sừ dụng An chì quan trọng, Quy trinh Thiét kế và in Ân chí quan trọng

## 5. MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỌNG



HỌI SỞ CHINNH
Địa chỉ
Tầng 16,23 và 24 Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

## MẠNG LƯỚI HOẠT ĐÔNG

| Chi nhánh | Tên điềm giao dich | Đia chí | Số diện thoại |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bắc Ninh | CN Bắc Ninh | Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Bắc Ninh, Bắc Ninh | 0222.3893500 |
| Bằc Ninh | PGD Từ Son | TTTM Thanh Ngọc, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Nỉnh | $\begin{aligned} & 0222.3745798 \\ & 0222.3745799 \end{aligned}$ |
| Hà Nội | CN Hà Nội | Số 11 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 04.39448899 |
| Hà Nội | PGD Hàng Buổm | Số 27 Hàng Buồm. Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiểm, Hà Nội | 04.39447659 |
| Hà Nội | PGD Khurơng Đình | Số 230A Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 04.35510445 |
| Hà Nội | PGD Minh Khai | Số 122 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 04.39744866 |
| Hà Nội | PGD Lĩnh Nam | Số 237 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 04.35334360 |
| Hà Nội | PGD Vān Quán | Số 84 Nguyễn Khuyến, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán. Quận Hà Đông. Hà Nồi | 04.33540360 |
| Hà Nội | PGD Trung Kinh | Số 74 Trung Kính, Phường Yền Hòa, Quận Cầu Giấy, Hả Nội | 04.37834032 |
| Hà Nội | PGD Tây Đô | Sổ 729 Quang Trung, Phường Phư La, Quận Hà Đông, Hà Nội | 04.33119335 |
| Hà Nọ̀i | PGD Bách Khoa | Số 101-E7 Tạ Quang Bữu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trurng, Hà Nội | 04.36230737 |
| Hà Nội | PGD Từ Liêm | Số BT205 Khu Biệt thự nhà vườn Liên Cơ, Xã Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 04.37894191 |
| Hà Nội | PGD Trurong Đinh | Số 402-404 Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoảng Mai, Hà Nội | 04.36629236 |
| Hả Nội | PGD Tây Son | Tẩng 1, Tỏa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Phưởng Ngã Tư Sờ, Quận Đống Đa, Hà Nội | 04.60262666 |
| Hà Nội | PGD Hoàng Mai | Sồ 7, Lô 7, Đền Lử 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | 04.36343591 |
| Hà Nội | PGD Thái Thịnh | Số LA-A1 (Sỗ 192) Thải Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | 04.35149141 |
| Hà Nội | PGD Nguyễn Ngọc <br> Nại | Số 227 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 04.35666544 |
| Hà Nội | PGD Kim Liên | Số 101 A , nhà C5, tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đổng Đa, Hà Nội | 04.35765536 |

## MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỌNG

| Chi nhȧnh | Tên điêm giao dich | Dia chi | Số điền thoại |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hà Nội | PGD Vô Thị Sáu | Tẩng 1,2 nhà số 185 Thanh Nhản, Phưởng Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 04.36255075 |
| Hà Nội | PGD Ló Đứ | Số 125G Lò Đức, Phưởng Đổng Mác, Quận Hai Bá Trưng, Hà Nội | 04.39728810 |
| Hà Nội | PGD Trung Hòa | VP5, tòa nhà 18T1-18T2 KĐTM Trung Hơa-Nhân Chỉnh, Lê Văn Lương, $P$. Nhân Chỉnh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 04.66526233 |
| Hà Nội | PGD Hoàng Cầu | Số ol Vô Văn Dưng, Phường ồ Chọ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội | 04.35379561 |
| Hà Nội | PGD Phạm Hưng | Tẩng 1 nhà biệt thyy BT1 - Lô 8 , khu đô thị Mể Tri Hạ, phường Mể Trí, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 04.37876945 |
| Hà Nội | PGD Lai Xá | Ô 1, Lô 7, KCN Lai Xá, xã Kím Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 04.33660833 |
| Hà Nội | PGD Nguyễn Công Hoan | Sổ 9/84, Ngọc Khảnh. Phướng Giảng Vơ, Quận Ba Đinh, Hà Nội | 04.37711342 |
| Hà Nội | PGD Hà Đông | Số 22 - LK3B, Khu đô thị Mổ Lao, Nguyền Văn Lộc, Quận Hà Đông, Hà Nội | 04.66758822 |
| Hà Nội | PGD Khâm Thiên | Số 340 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội | 04.35134602 |
| Hà Nội | PGD Cầu Diễn | Số 406 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bằc Từ Liêm, Hà Nội | 04.37634612 |
| Thàng Long | CN Thăng Long | Số $550+552$ Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội | 04.38727158 |
| Thẳng Long | PGD Cưa Bắc | Sô 40 Cừa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đinh, Hà Nội | 04.37154284 |
| Thăng Long | PGD Đông Anh | Số 55 tổ 9 K 1 B Thị̂ trẩn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội | 04.39656291 |
| Thằng Long | PGD Lê Hồng Phong | Sô 71 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hả Nội | 04.37347818 |
| Thăng Long | PGD Lạc Long Quân | Sổ 105 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cẩu Giấy, Hà Nội | 04.37591819 |
| Thăng Long | PGD Đurờng Thành | Số 12 Đường Thành, Phường Cữa Đông, Quận Hoàn Kiểm. Hà Nội | 04.39233760 |
| Thăng Long | PGD An Durong | Sồ 6 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ. Hà Nội | 04.37172890 |
| Thăng Long | PGD Tô Hiệu | Số 227 Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cẫu Giấy, Hà Nội | 04.37916356 |
| Thăng Long | PGD Tông Đản | Sồ $18 B$ Tồng Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoản Kiểm, Hà Nội | 04.39393343 |
| Thăng Long | PGD Trâu Quỳ | Số 7 Ng ô Xuân Quàng.Thị trần Trâu Quỳ. Huyện Gia Lâm, Hà Nội | 04.38760046 |
| Thăng Long | PGD Đức Giang | Số 26 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội | 04.36557524 |

## MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỌNG

| Chi nhánh | Tên điềm giao dịch | Đja chi | Sồ điện thoại |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thăng Long | PGD Phú Thuy | Ngā ba chọ Sùi, Đường Y Y Lan, Thôn Phú Thưy, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Hà Nội | 04.38717803 |
| Hài Durơng | CN Hail Durơng | Số 01 Đại lộ Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Dương | 0220.3848600 |
| Hais Durong | PGD Đông Nam Cường | Só́ 67 Thanh Niên, Phường Hài Tân, Hải Dương, Hâi Dương | 0220.3551599 |
| Hải Phòng | CN Hài Phòng | Số 22 Lýg Tư Trọng, Phường Minh Khai. Quận Hồng Bàng, Hải Phòng | 0225.822238 |
| Hảı Phòng | PGD Lach Tray | Só 416 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hài Phòng | 0225.261222 |
| Haii Phòng | PGD Lê Chân | 158 Tô Hiệu - Quận Lê Chân - Hài Phong | 0225.612616 |
| Hài Phòng | PGD Quang Trung | Số 73 Phan Bọ̣i Châu, Hồng Bàng, Hài Phóng | $\begin{gathered} 0225 . \\ 3529569 \end{gathered}$ |
| Hai Phòng | PGD Ngô Quyển | Sổ 147 Văn Cao, Đằng Giang, quận Ng ô Quyền, Hài Phòng | 0225,727596 |
| Quảng Ninh | CN Quảng Ninh | 156B - Lê Thánh Tông - P. Bạch Đằng -Hą Long - Quàng Ninh | 033.3812679 |
| Quang Ninh | PGD Cảm Phá | 258 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, Quàng Nình | 0203.3968879 |
| Quàng Ninh | PGD Hà Tu | Số 204, tổ 1, khu 4, phươong Hà Tu, Hạ Long, Quáng Ninh | 0203.3635966 |
| An Giang | CN An Giang | 56-58 aường Nguyễn Trãi, phường Mŷ Long, TP.Long Xuyên | 0296.3941249 |
| Vūng Tảu | CN Vũng Tàu | Số 05 Nguyển Thái Học, Phường 7, Vûng Tàu, Bà Rịa Vûng Tàu | 0254.3543441 |
| Bình Dương | CN Binh Durong | Số 153 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Dẩu Một, Bình Dương | 0650.3865678 |
| Cần Tho | CN Cẩn Tho | Số 110 đường Cách mạng tháng 8 , TP.Cần Tho | 0292.3768900 |
| Cần Tho | PGD Ninh Kiều | Số 55A Nam Kỳ Khởi Nghīa, TP. Cần Tho | 0292.3818055 |
| Đổng Nai | CN Đồng Nai | Số 16-17 đường Đồng Khỡi, Biên Hòa, Đồng Nai | 0616.250777 |
| Đồng Nai | PGD Hố Nai | 149 Xa lộ Hà Nội, KP 5A, Phường Tân Biên. Biến Hòa, Đồng Nai | 0616.255559 |
| Đồng Tháp | CN Đồng Tháp | Số 132-134, Đường Nguyễn Huệ, P. 2, TP. Cao Lānh, Đồng Tháp | 067.3874232 |
| Đổng Thảp | PGD Cao Lẫh | Số 198 Nguyễn Trăi, Cao Lănh | 067.3822030 |
| Đōng Tháp | PGD Sa Đéc | 122 Hüng Vương, Phường 2, TX Sa Đée | 067.3774615 |
| Long an | CN Long An | Số 10, Trà Quý Bình, P. 2, Thành phố Tân An, Long An | 072.3525454 |

## MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỌNG

| Chi nhánh | Tên điêm giao dịch | Địa chi | Số điện thoại |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Long An | PGD Bến Lức | Số 159, Nguyễn Hî̃u Thọ, thị trấn Bến Lức, Long An | 072.3639224 |
| Sài Gòn | CN Sài Gòn | Số 2.5 - 2.8 Phan Xích Long, p 3, Q Bình Thạnh, TP.HCM | 08.35178171 |
| Sài Gòn | PGD Lê Hồng Phong | 134 Lê Hồng Phong, phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chi Minh | 08.3868 .8861 |
| Sài Gòn | PGD Lý Thái Tồ | Số 49 Lý Thái Tồ, phường 1, Quận 10 , TP. HCM | 08.3830 .1764 |
| Sài Gòn | PGD Trần Hưng Đạo | Số 18P Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh. | 08.3850.4886 |
| Sài Gờn | PGD Lạc Long Quân | Sổ 482 Lạc Long Quân, p 5, quận 11, TP.HCM | 08.39752115 |
| Sài Gòn | PGD Nhà Bè | 67/3 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị trấn Nhà bè, Huyện Nhà bè, TP.HCM | 08.38738972 |
| Sài Gòn | PGD Tân Phú | 621 Lỷ Thưởng Kiệt, Phưởng 8, quận Tân Binh, TP.HCM | 08.39721055 |
| Sài Gơn | PGD Hồng Bàng | 595 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh | 08.39603318 |
| Sài Gòn | PGD Lê Văn Sỹ | Số 380 Lề Văn Sỹ, P.2, Quận Tân Bình. TP. Hồ Chí Minh | 08.39915485 |
| Sài Gòn | PGD No Trang <br> Long | 254 No Trang Long, Phường 12, Quận Binh Thạnh, Tp.HCM | 08.35160314 |
| Đà Nẫng | CN Đà Nã̃ng | 122 đường $2 / 9$ Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu Đà Nẵng | 0236.3689777 |
| Khánh Hòa | CN Khánh hòa | 84 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 058.3521919 |

## V.CỌNG ĐÖNG VÀ XÃ HỌI

Tài trợ xây dựng và trao quà tại trường Tiểu học Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tình Điện Biên
Trung tuần tháng 10 năm 2016, tại Hội sờ chính Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh chi đoàn PG Bank (ĐTN PG Bank) đã phát động ủng hộ cho chuyến đi tình nguyện "Cùng em tới trường" đến trao quà cho thầy trò trường Tiểu học Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tình Điện Biên. Món quà đến tự PG Bank như một lời động viên gửi tới thầy trơo trường tiểu học Phình Sáng, Diện Biê̂n luôn cố gắng, vượt khó vươn lên vì ngày mai tươi sáng. Công trinh hoàn thành đúng dip Tết Nguyên đán Đinh Dậu cuung là lời tri ân sâu sắc tới Đảng ưy và Ban lânh đạo PG Bank, tới tấm lòng vàng của các CBNV PG Bank đã quyên góp ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.


Tài trợ cho chương trình Hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Bắc Kạn do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lâm đầu mối phát động và kêu gộ


Trung tuần tháng 10 năm 2016, tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chi Minh chi đoàn PG Bank (ĐTN PG Bank) đã phát động ủng hộ cho chuyến đí tình nguyện "Củng em tới trường" đến trao quà cho thầy trò trường Tiểu học Phinh Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Món quà đến từ PG Bank như một lời động viên gửi tới thầy trò trường tiểu học Phình Sáng, Điện Biên luôn cố gắng, vượt khó vươn lên vì ngảy mai tươ sáng. Công trình hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu cûng là lời tri ân sâu sắc tới Đảng ủy và Ban lãnh đạo PG Bank, tới tấm lòng vàng của các CBNV PG Bank đả quyên góp ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần.

## V. CỌNG ĐÖNG VÀ XÃ HỌI



Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 10/2016

## BLOOD DONATION



Tháng 10/2016, Công đoàn PG Bank tổ chức " Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2016" được các nhân viên PG Bank nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Đây cung là dịp PG Bank thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mang tính cộng đồng sâu sắc.

## Tập thể cán bộ nhân viên PG Bank ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai

Trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, bão lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, PG Bank đã phát động toàn thể cán bộ nhân viên tại Ngân hàng tham gia đóng góp ủng hộ 01 ngày lương cho Quỹ ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng đã bị thiệt hại. Nhận thức rõ những thiệt hại mà nhân dân miền Trung phải hứng chịu, tập thể cán bộ nhân viên và người lao động tại PG Bank đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi và mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách hướng tới miền Trung ruột thịt.

## VI <br> BÁO CÁO TÀl CHÍNH HOPP NHATT



BÅO CÃo TÀl CHİNH ĐÃ ĐượC KIĖM TOÁN
NGÂN HÂNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÂN XĂNG DÀU PETROLIMEX

## MỤC LỤC

1- BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC ..... 46-47
2- BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐỌC LẠP ..... 48
3- BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN ..... 49-52
4- BÁO CÁO KET QUÅ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH ..... 53
5- BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TẸ ..... 54-56
6- THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢl CHINH ..... 57-90

# NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI COO PHÂN XÅNG DAU PETROLIMEX 

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Ban Tổng Glám đốc Ngẫn hàng Thương mại Cố phẩn Xăng dẩu Petrolimex trân trọng đệ trình báo cáo này cưng với các Báo cáo tài chính đã được kiềm toán cho năm tải chính kết thưc ngày 31 thảng 12 năm 2016.

## 1. Thông tion chung về Ngãn hàng:

## Thành lập:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dẫu Petrolimex tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Noong thôn Đồng Tháp Mưở được thảnh lập theo Giấy phép hoạt động số $0045 / \mathrm{NH}-\mathrm{GP}$ do Thống đốc Ngân hảng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/11/1993 với thời gian hoạt động là 20 năm. Theo Quyết đj̣nh số $368 / Q 巴-N H N N$ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/02/2007, Ngân hàng Thương mại Cố phần Nông thồn Đồng Tháp Mười được chấp thuận đối tê̂n thảnh $\mathrm{Ngâann}$ hàng Thương mại Cố phần Xăng dầu Petrolimex. Thời gian hoạt động của Ngân hàng được tăng lên thânh 99 nảm kể từ ngày 13/11/1993 theo Quyét đjinh số 3061/QĐ-NHNN ngày 30/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngẫn hảng hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng kỳ kinh doanh số 1400116233 cùa Sở Kế hoach và Đầu tư thảnh phố Hả Nội (đăng kỷ lẩn đẩu theo số Giây chựng nhận đảng kỳ kinh doanh trên ngày 29/11/1993 của Sở Kế hoạch vả Đầu tư tinh Đông Tháp) thay đởi lẩn thứ 18 ngày 11/3/2015.

## Hoạt động chính của Ngân Hàng:

Thực hiện các gíao dicch ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiển gừi ngắn hạn, trung hạn và đài hạn từ các tỗ chức và cá nhân; cho vay ngẳn hạn, trung hạn và dài hạn đối với cảc tở chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hảng; thưcc hiện các giao dich ngoại tệ, các dich vư tài chính thương mại quốc têe, chiết khấu thương phiếu, trải phiểu và các giáy tợ có giá khảc; cung cấp dịch vụ trung gian môi giới và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhả nước Việt Nam ("NHNN") cho phép.
Trụ sờ chính:
Đật tại tầng 16, 23, 24 Tỏa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ngân hàng có 01 Hội sở chính, 16 chí nhánh, 54 phòng giao dich và 09 quỳ tiết kiệm đang hoạt động ở các tinh và thành phố trên cà nước.

## 2. Tinh hình tàl chinh và kêt quà hoạt động kinh doanh

Tinh hình tảil chinh và kết quả hoạt động trong năm của Ngân hàng được trinh bảy trong các báo cáo tải chỉnh đînh kèm.

## 3. Hội đồng quằn tr|, Ban Kiểm soát, Ban Tồng Giám đốc vâ Kế toán trường

Hộ̃ đồng Quàn trỉ, Ban Kiểm soát, Ban Tồng Giám đốc và Kế toản trường trong năm và đến ngảy lập báo cáo tài chính gồm có:

## Hội đồng quản trị

Ông Bùi Ngọc Bào Ông Đinh Thành Nghiệp Ông Lưu Văn Tuyển Ông Lê Minh Quốc Ông Trần Ngọc Năm Ông Nguyển Quang Định Ông Nguyễn Mạnh Hải Ông Vỗ Văn Hiệp Ông Nguyển Hy Tô Vân

## Ban kiếm soát

Ông Nguyển Quốc Trung Bà Thái Thị Lan Hương Bà Trần Vân Hương

Chủ tich
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Trường ban
Thành viên
Thành viên

## BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC

## Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Quang Định
Ông Đinh Thành Nghiệp
Ông Nguyễn Tiến Dūng
Ông Nguyễn Thành Tô
Ông Nguyễn Hồng Đức

Tông Giảm đổc
Phó Tổng giám đốc
Phó Tồng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Trưởng phòng Kế toán tài chính - phụ trảch khối Tải chính

## Bà Nguyễn Thị Thu Hà

## Người đại diện theo pháp Juật

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Ông Nguyē̃n Quang Định.

## 4 Kiềm toán độc lập

Công ty TNHH Kiểm toán và Dich vư tin học TP. Hồ Chi Minh (AISC) đưq̛̣c chỉ đỉnh lá kiểm toán viền cho năm tâi chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

## 5. Cam kết cúa Ban Tống Giàm đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tả̀i chinh thể hiện trung thực vả hợp lỷ tình hình tài chính của Ngân hàng tại ngảy 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tải chinh kết thưc ngày 31 tháng 12 năm 2016. Trong việc soạn lập các báo cáo tải chính này, Ban Tổng Giám đốc đã xem xét và tuân thư các vấn đề sau đây:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thich hợp vả áp dưng các chinh sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng:
- Các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể giả định rằng Ngấn hàng sẽ tiếp tưc hoạt động liễn tục.
Ban Tổng Giám đốc chiuu trách nhiẹ̃m đảm bảo rẳng các sỗ sách kế toán thich hợp đă được thiết lập và duy tri để thể hiện tỉnh hình tài chính của Ngản hàng với độ chỉnh xác hợp lŷ tại mọi thời điểm và làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tầ chinh phừ hợp với chế độ kế toán được nêu ở Thuyết minh Báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cūng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tầ sản của Ngân hàng và thực hiện các biện pháp hợp lỳ để phòng ngứa và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.


## 6. Xác nhặn

Theo ỷ̛ kiến của Ban Tống Giám đốc, chủng tôii xác nhận rẳng các Báo cáo tải chính bao gồm Bảng cẫn đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh báo cáo tài chính đinh kèm được soạn thảo đả thể hiện quan điếm trung thưc và hợ lý về tinh hinh tài chính cūng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiển tệ cưa Ngân hàng cho năm tà chinh kết thức ngảy 31 tháng 12 năm 2016.
Báo cáo tài chỉnh của Ngân hàng được lập phù hợp với chuấn mưc kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán Việt Nam áp dưng cho các tố chức tín dưng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.


## Kính gựi: Hội đồng Quản trị và Ban Tồng Giám đốc Ngãn hàng Thương mại Cổ phẩn Xăng dầu Petrolimex

Chúng tôi đă kiểm toán báo cáo tải chỉnh kèm theo của Ngãn hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex ("Ngân hàng"), được lập ngảy 25 tháng 03 năm 2017, tự trang 04 đến trang 46 , bao gồm Bảng cân đối kể toản tại ngảy $31 / 12 / 2016$, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho nǎm tải chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết mình báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban Tồng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Ngânn hàng chíu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chinh của Ngẩn hàng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Ngân hảng Viềt Nam và các quy định phảp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính; chiu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định lả cẩn thiết để đảm bảo cho việc lập và trinh bày báo cáo tải 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 y kiến về báo cáo tải chính dựa trên kết quả của cuọ̃c kiểm toán. Chúng tôi đả tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực náy yêu cầu chủng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đửc nghề nghiệp, lập kế hoạch vả thực hiện cuộc kiểm toản để đạt được sự đảm bảo hợp lỳ về việc liệu báo cáo tài chính của Ngân hàng có cỏn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bẳng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoạac nhầm lẫn. Khi thực hiện đảnh giấ các rưii ro nảy, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập và trinh bảy báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thư tục kiểm toán phừ hợp với tinh hinh thực tế, tuy nhiên không nhằm mưc đich đưa ra y y kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngấn hàng. Công việc kiểm toán cūng bao gồm đánh giá tính thich hợp của các chính sách kế toán được áp dưng và tính hợp lỷ của các ước tỉnh kế toán của Ban Tổng Giám đốc cūng như đánh giá việc trình bảy tổng thể báo cáo tài chinh.
Chúng tồ tin tưởng rằng các bẳng chửng kiểm toán mà chủng tôi đâ thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho y yiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý̛ kiến cùa Kiềm toán viên
Theo ý kiễn của chưng tôi, bào cào tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lỳ, trên các khia cạnh trọng yếu tình hinh tài chính của Ngân hảng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex tại ngảy 31 tháng 12 năm 2016, cüng như kết quả hoạt động kinh doanh và tỉnh hình lưu chuyển tiển tệ cho nåm tải chính két thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chể độ kế toán của Ngân hàng Việt Nam và các quy định pháp lý có liền quan đến việc lập và trình báy báo cáo tài chính.

## Vẩn đề cần nhấn mạnh

Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cỗ đông Ngần hàng đã thông qua việc nhận sát nhập Ngẫn hàng vào Ngân hảng Thương mại Cố phần Cồng thương Việt Nam. Việc sát nhập này không ảnh hưởng đển tinh hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của năm tải chính kết thức ngảy 31 thảng 12 năm 2016 và không làm mất đi các quyền, lọi ich và nghỉa vự phát sinh của Ngân hảng. Do đô, Báo cáo tài chînh kèm theo được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tực.


Vo Khằc Chuyên
GCNDKHN S6́ : 0160-2013-05-1
Bo Tal Chinh Vêt Nam cof

Hồ Chi Minht, ngày 31 thàng 03 nằm 2017

HTYOÓNG GIÁM ĐÓC


GCNDKHN Só : 0078-2013-03-1
Bô Tà̀ Chinh Vị̂̀t Nam cấp

## Chî tiêu

I. Tiền mă̆t, vàng bạc, đá quỳ
II. Tiển gừi tại ngân hàng nhà nước
III. Tiển gữi và cho vay các TCTD khác

1. Tiền gứi tại các TCTD khàc
2. Cho vay câc TCTD khác
3. Dự phồng rùi ro
IV. Chứng khoán kinh doanh
4. Chúng khoan kinh doanli
5. Dự phỏng rùi ro chựng khoain kinh doanh
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sàn tài chính khác
VI. Cho vay khách hàng
6. Cho vay khách hàng
7. Dự phòng rúi ro cho vay khách hàng
VII. Hoạt dộng mua nơ
8. Mua ng
9. Dપ̧ phỏng rủi ro hoạt đọ̀ng mua ng
VIII. Chứng khoán đẩu tur
10. Chímg khoản đấu tư sần sìng để bån
11. Chíng khoản đầu tư giữ đến ngày đào hạn
12. Dư phòng rùi ro chíng khoán đầu tur
IX. Góp vốn, đẩu tư đải hạn
13. Đầu tư yào công ty con
14. Vốn góp liẽ̃n doanh
15. Đẵu tư vào công ty liên kết
16. Bău tư dài hạn khác
17. Dự phóng gíam giá đâu tư daì hạn

## THUYÉT

## MINH

| V.01 | 176.539 .616 .957 | 220.360 .376 .330 |
| ---: | ---: | ---: |
| V.02 | 598.023 .738 .312 | $\mathbf{7 8 7 . 7 2 8 . 9 5 5 . 2 3 7}$ |
|  |  |  |
| V.03 | 1.191 .994 .536 .496 | 2.614 .185 .995 .537 |
|  | 1.191 .994 .536 .496 | 2.614 .185 .995 .537 |
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |

## V. 04

 V. 0529.622.043.241
17.358.778.617.213
V.6.1
V.6.2
V. 07
$\square=$
V. 08
17.534.132.360.519
(175.353.743.306)
3.290.174.000
5.135.836.530
(1.845.662.530)
4.241.352.481.072
2.500 .660 .679 .102
2.229,249.189.299
(488.557.387.329)
V. 09
487.808.858
7.568.138.858

0
0
0
487.808.858
10.637,808.858
(3.069.670.000)

## BÃNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

## CHİ TIÊU

## X. Tài sản cố định

1. Tải sàn cố đọnh hữu hinh
a. Nguvèn già TSCD
b. Hao mòn TSCD
2. Tài sán cố định thuê taì chinh
a. Nguyến già TSCD
b. Hao mòn TSCD
3. Tài sán cố định vō hình
a. Nguyē̃n giá TSCD
b. Hao mòn TSCD
XI. Bất động sản đẩu tư
a. Nguyên giá bất động sán đầu tư
b. Hao mòn bât động sản đầu tư

## XII, Tài sàn Có khác

1. Các khoàn phäi thu
2. Các khoản lâi, phí phải thu
3. Tai sàn thuế TNDN hoân laị
4. Tài sàn Có khác

- Trong đó: Lơi thé thưong mại

5. Các khoản dự phòng rüi ro cho các taỉ sàn Cón nọi bảng khác

## THUYÉT MINH

## 31/12/2016

167.477.444.395
142.127 .308 .642
159.961 .621 .596
304.774.730.298
303.064.728.882
(162.647.421.656)
(143.103.107.286)

0
0
0

| 25.350 .135 .753 | 28.759 .072 .785 |
| ---: | ---: |
| 74.388 .143 .904 | 74.469 .681 .354 |
| $(49.038 .008 .151)$ | $(45.710 .608 .569)$ |

V. 13
V. 14
V. 12
V. 11 0
0
0
0
0
0
28.759 .072 .785
74.469 .681 .354
$(45.710 .608 .569)$


0
1.056.966.728.217
1.031.510.331.649
129.492.073.121
677.195.939.755
613.925.332.024

0
307.584,776,686
288.092 .926 .504

0
0

## TONG TȦLSÁNCO

## CHİ TIÊU

## THUYÉT MINH

## 31/12/2016 01/01/2016

| L. Các khoàn nợ Chính phù và Ngàn hàng Nhà nườe | v. 15 | 0 | 52.268.026.134 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| II. Tển gừi và vay các TCTD khác | V. 16 | 2.726.710.315.803 | 4.114.832,279.603 |
| 1. Tiền gừi cual các TCTD khác |  | 2.726.710.315.803 | 3.972.547.279.603 |
| 2. Vay các TCID khác |  | 0 | $142.285,000.000$ |
| III. Tiển gừi cưa khăch hàng | V. 17 | 18.297.115.686.684 | 16.864.930.408.733 |
| IV. Các công cụ tài chinh phái sinh và các khoàn nọ̣ tài chính khác |  | 0 | 0 |
| V. Yôn tà trơ, Úy thác đẩu tư, cho vay TCTD chịu rûi ro | V. 18 | 21.883.841.700 | 51.839.111.500 |
| VI. Phăt hành giấy tờ có giá |  | 0 | 0 |
| VII. Các khoăn nọ khảc | v. 20 | 283.482.019.733 | 224.832.228.003 |
| 1. Các khoán lài. phî phài trà |  | 226.998.469.799 | 193.553.417.920 |
| 2. Thuế TNDN hoàn lai phải trá |  | 0 | 0 |
| 3. Các khoàn phài trả vả cồng nơ khác |  | 56.483.549.934 | 31.278.810.083 |
| 4. Dư phòng ruil ro khác (Dut phòng cho công nơ tiêm ấn) |  | 0 | 0 |

## CHİ Tiêu

| VIII. Vốn chử sở hừu | v. 22 | 3.495.341.324.841 | 3.372,714.095.841 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Vôu cưa TCTD |  | $3.000,000.000 .000$ | 3.000 .000 .000 .000 |
| a. Vôn ciêule |  | 3.000 .000 .000 .000 | 3.000 .000 .000 .000 |
| 4. Vốn dâul tır XDCB, mua sầm tât sần có đimin |  | $a$ | 0 |
| c. Thäng dir vôn cóphiàn |  | 0 | 0 |
| d. Có phiền qự |  | 0 | 0 |
| e Cóphiêeu inu dài |  | 0 | 0 |
| $f$ Vơn khà |  | 0 | 0 |
| 2. Quy cua TCTD |  | 195.234.577.996 | 189.113.335.330 |
| 3. Chênh lẹch ty ty già hốt đoai |  | 0 | 0 |
| 4. Chè̀nh lệch đánh giá là tài sàn |  | 0 | 0 |
| 5. Lơi uhuạn chua phầ phôi Lơ lồy kê |  | 300.106.746.845 | 183.600.760.511 |
| TONG NƠPHAI TRI VȦ Von chú sờ hít |  | 24.824.533.188.761 | 24.681.416.149.814 |

CAC CHí TIÊU NGOȦI BȦNG CȦN DÓI KE TOÁN


Các thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo nảy.

## Chì tiêu

1. Thu nhâp lä̀ và các khoan thu nhập turong tur
2. Chì phî lãi và các chí phí tương tụ
3. Thu nhập lâi thuần
4. Thu nhập từ hoạt động dịch vu
5. Chì phì hoat đọng dich vu
II. Lải/lỗ thuần từ hoạt động dịch vư
III. Lãi/lổ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
IV. Lài/lỗ thuần từ mua bán chúng khoản kình doanh
V. Lail/ỗ thuần từ mua bán chưng khoán đầu tur
6. Thu nhập từ hoạt động khác
7. Chì phit hogat đọng khåc

V1. Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phẩn
VIII. Chi phit hoạt động
X. 1 Chî phỉ dự phòng rúi ro tin dựng
XI. Tổng ḷ̣i nhuận trước thuế
7. Chï phi thuế TNDN hiện hảnh
8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XII. Chì phí thuế Thu nhập doanh nghiệp
XIII. Lựi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp
XIV. Lọi ích của cố đông thiểu số
XV. Lăi cơ bản trên cố phiếu

## THUYÉT <br> MINH

## Nām 2016

| VI. 23 | 1.490 .786 .781 .679 | 1.413.357,008.422 |
| :---: | :---: | :---: |
| VI. 24 | 795.446.564.049 | 758.089.588.997 |
|  | 695.340.217.630 | 655.267.419.425 |
|  | 48,591,815.703 | 56.923.115.707 |
|  | 31.833.828.673 | 35.094.480.872 |
| V1. 25 | 16.757.987.030 | 21.828.634.835 |
| V1. 26 | 25.336.087.484 | 6,106.931.760 |
| V1.27 | 0 | 0 |
| VI. 28 | 7.195.538.792 | 36.014.848.393 |
|  | 31.523.383.385 | 42.304.597.938 |
|  | 2.079.586.179 | 21.086.142.942 |
| V1. 29 | 29.443.797.206 | 21.218.454.996 |
| V1. 30 | 1.874.834.000 | 7.125.269.571 |
| V1. 31 | 419.228.946.376 | 485.010.606.764 |
|  | 356.719.515.766 | 262,550.952.216 |
|  | 203.464.242.957 | 210.281.915.865 |
|  | 153.255.272.809 | 52.269.036.351 |
|  | 30.628.043.809 | 11.460 .751 .910 |
|  | 0 | 0 |
| V1. 32 | 30.628.043.809 | 11.460 .751 .910 |
|  | 122.627.229.000 | 40.808.284.441 |
| V.22.2 | 408,76 | 136,03 |

Hà Nôti, ngày 25 thàng 03 năm 2017


Các thuyết mính báo cáo tài chính lả phần không thề tách rời của báo cáo này.

## CHit tiêu

## THUYET MINH

Năm 2016

## Năm 2015

## LUU CHUYÉN TIĖN TỪ HOAT ĐỌNG KINH DOANH

| 01. Thu nhâp lãi và các khoản thu nhầp tương tư nhân đươc |
| :---: |
| 02. Chì phi lãi và cảc khoàn thu nhạp tương tư đã trà |
| 03. Thu nhảp từ hoat dông dich vun nhản durợ |
| 04. Chẻnh lệch số tiền thưre thu/ thưrc chĭ từ hoat đờng kinh doanh (ngoại tệ, vảng bacc, chưng khoán) |
| 05. Thu nhầ khác |
| 06. Tiển thu các khoãn nơ đã được xứ lý hoá, bủ đắp bẵng nguồn riii to |
| 07. Tiè̀n chí trả cho nhẩn viễn và hoạt đông quản lỷ, congg vụ |
| 08. Tièn thué thu nhâp thưre nọ̃p trong kỳ |

Luru chuyển tiển thuần tî̀ hogt ậ̣ng kình doanh trước nhîng thav đổi về tà̀ sàn và vốn lıru đông
Nhîng thay đổi vể tài sân hog̣t aộng
09. (Tãng)/Giàm các khoàn tiển và cho vay càc TCTD khác
10. (Tăng)/Giản các khoán vể kinh doanh chüng khoán
11. (Tăng)/Giàm các công cu tài chình phái sinh và các tải sản tải chinh kbác

| $1.427,516.173 .948$ | $1,305,800.412 .962$ |
| ---: | ---: |
| $(762,001.512,170)$ | $(752.598 .023 .275)$ |
| 16.757 .987 .030 | 21.828 .634 .835 |
| 27.100 .832 .956 | 47.803 .394 .690 |
| 6.467 .019 .496 | $(7.017 .347 .553)$ |
| 22.976 .777 .711 | 28.235 .802 .551 |
| $(394.661 .340 .739)$ | $(452.857 .996 .643)$ |
| $(6.381 .340 .951)$ | $122.798 .275 .867)$ |
|  |  |
| 337.774 .597 .281 | 168.396 .601 .700 |
|  |  |

12. (Tăng)/Giàm các khoán cho vay khảch hàng
13. Giàm nguồn dư phòng đế bù đẳp tồn thất các khoán
14. (Tăng)/Giàm khảc vẻ tải sán hoat đọng

| 0 | 88.808 .280 .000 |
| ---: | ---: |
| $(247.941 .548 .965)$ | $(905.323 .881 .462)$ |
| $(29.273 .638 .629)$ | 6.715 .782 .662 |

(1.614.488.490.744)
(1,339.126,261.570)
(92.182.413.887)
(43.411.236.160)
18.336.750.796
12.487.049.153

Các thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo nảy.

## Chì tiêu

## Nhîng thay đổi vể cổng nợ hog̣t aộng

15. Tâng/(Giàm) các khoàn nọ chỉnh phủ và NHNN
16. Tãng/(Giàm) các khoản tiển gữi và vay các TCTD
17. Tâng/(Giàm) tiển gì̛ cùa khách hảng (bao gồm cả Kho bạc Nhả nước)
18. Tăng/(Giảm) phát hành giây tờ cỏ giá (ngoại trừ GTCG được tinh váo hoạt đọ̀ng tài chinh)
19. Tãng/(Giảm) vổn tải trơ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu nui ro
20. Tảng/(Giàm) các công cur tài chinh phái sinh và các khoản nọ tali chính khác
21. Tâng/(Giản) khác vè cōng nợ hoạt dọng
22. Chí tử câc quŷ cuia tô chức tỉn dung

THUYÉT
MINH
Nām 2016
( 52.268 .026 .134 )
(1.388.121.963.800)
1.432.185,277.951

0
(29.955.269.800)

0
1.041 .536 .993
( $83.500,000$ )
(81.694.970.022)

Năm 2015
52.268.026.134
$68.551,293.681$
(1.139.033.494.540)

0
(32.910.270.000)
$(92,720,000)$

1. Lưu chuyè̀n tiển thuản từ hoạt động kinh doanh
(1.664.976.688.939)
(3.144.365.800.424)

## LUU CHUYEN TIEN TƯ HOATT ĐƠNG DAUU TU*

1. Mua sằm TSCD
(2.765.580.400)
(25.146.062.601)
2. Tiền thu tứ thanh lý, nhượng bán TSCD
3. Tiên chi tư thanh lý, nhương bán TSCĐ

0
04. Mua sằm bât động sàn đằu tư

0
05. Tiè̀n thu từ bán, thanh lý bắt đọng sain đằu tư 0
$\begin{array}{lll}06 \text {. Tièn chí ra do bán, thauh lỳ bất dọng sản dầu ự. } & 0 & 0\end{array}$
07. Tiến chỉ đầu tư, góp vổn vào cảc đơn vi khảc

0
08. Tiền thu đẩu tư, góp vỗn vào cảc đơu vi khác
10.150 .000 .000
39.741 .264 .629
09. Tiễn thu cổ tức vá lơi nhuân được chia tứ cảc khoàn đằu tứ góp vốn dài hặ
1.874 .834 .000

## CHị TIÊU

## THUYET MINH

## LUU CHUYÊN TIÉN TỪ HOẠT ĐỌNG TẢ̀I CHINH

1. Tãng vơn cở phàn từ góp vón vàhoặc phát hành có phiều
2. Tiến thu từ phát hành giáy tờ có guá dài hạn đư điểu kiện tinh vào vón tự cỏ và các khoán vốu vay dài han khác
3. Tiên chù thanh toán giáy tợ có gia daỉ han đù điểu kiện tinh vào vổn tư có và các khoản vốn vay daì hạn khác
4. Cổ tức trả cho cồ đồng, Iơi nluậ̃n đã chia

0 0
$0 \quad 0$
05. Tiền chí ra mua cồ phiếu quỳ
06. Tiển thu dươe do bắn cồ phiếu quŷ
III. Lưu chuyển tiển từ hoạt động tài chính
IV. Lưu chuyển tiền thuẩn trong kỷ
V. Tiền và các khoãn turoung đương tiền đầu kỳ
VI. Dtều chính cūa ảnh hường thay đổ tý gíá
VII. Tiển và các khoãn tưong dương tiền cuối kỳ

Hà Nôi, ngày 25 tháng 03 nàm 2017


Các thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo nảy.

## I. Dặc điểm hoạt động của tồ chức tiin đụng

## 1. Giấy phêp thành lập và hoạt động, thới hạn có giá trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex tiền thần là Ngân hàng Thương mại Cồ phấn Nông thôn Đồng Tháp Mươi được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0045/NH-GP do Thống đốc Ngân hảng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/11/1993 với thời gian hoat động là 20 nâm. Theo Quyết định số $368 /$ QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hảng Nhả nước Viột Nam cấp ngày 08/02/2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thồn Đồng Tháp Mưỡi được chấp thuận đời tện thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex. Thời gian hoât động của Ngần hàng được tăng tên thành 99 năm kể từ ngày 13/11/1993 theo Quyết đinh số $3061 /$ QĐ-NHNN ngày 30/12/2013 của Thống đốc Ngân hâng Nhà nước Việt Nam. Ngấn hàng hoat động kinh doanh theo Giấy chứng nhạan đăng ký kinh doanh số 1400116233 của Sở Kế hoaach và Đẩu tư thành phố Hà Nội (đăng ký lân đẩu theo số Giáy chứng nhận đăng kỷ̉ kinh doanh trên ngày 29/11/1993 cưa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp) thay đổi lần thứ 18 ngảy 11/3/2015.
2. Hinh thức sờ hỗu vốn: Cố phần

## 3. Hoạt động chính của ngân hàng

Hoạt động chũ yếu của Ngân hàng là thực hiện cảc giao dịch ngán hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngẳn hạn, trung hạn và đài hạn từ các tổ chức vả cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dải hạn đới với cảc tổ chức và cá nhân trên cơ sờ tính chất vả khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ, các dịch vư tài chính thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trải phiêu vả các giáy tở có giá khác; cung cấp dicch vư trung gian môi giới và các dịch vư ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") cho phép.

## 4. Trụ sờ chinh:

Đặt tại tẩng 16, 23, 24 Tôa nhẩ MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngầ Tư Sờ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ngản hàng có 01 Hội sở chinh, 16 chi nhảnh, 54 phơng giao dich và 09 quy̆ tiết kiệm đang hoạt động ở các tinh và thành phố trên cả nước.

Công ty con: Không co
5. Tổng số cán bồ, công nhần viên đến ngày 31/12/2016: 1.442 ngườí. (Tại ngày 31/12/2015: 1.424 ngưới)

## II. Kỳ kể toản, đơon vị tiền tệ sứ dụng trong kễ toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu tứ ngảy 01 tháng 01 kết thúc vào ngảy 31 tháng 12 hảng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sữ dưng trong kế toán: Việt Nam đồng.

## III. Chuấn mực và Chế độ kê toán áp dụng tại ngân hàng

Báo cáo về tuân thù các chuấn mực kế toán Việt Nam (VAS) hoặc các quy định hiệ̀n hành:
Các báo cáo tâi chính của Ngân háng kèm theo đự̛̣c lập theo quy ước giá gốc và phừ hợp các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việ̣t Nam và các quy định phảp lỳ có liên quan áp dưng cho các ngân hàng và các tổ chừc tín dưng khác hoạt động tại nước CHXHCN Việt Nam. Do đô các báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đich phản ảnh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được thửa nhận chung ở các nước ngoải phạm vi Việt Nam. Các nguyên tắc và thực hành kế toán sừ dưng tại nước CHXHCN Việt Nam có thề khác với thông lệ tại các nước khác.

## Chế độ và hình thức kế toán áp dụng:

Ngân hảng àp dưng chế độ kế toán Ngân hàng Việt Nam ban hảnh theo Quyết định số 479/2004/Qも-NHNN ngày 29/4/2004, chế độ báo cáo tải chính đôi với cảc tồ chừc tín dụng theo Quyết định số 16/2007/QD-NHNN ngảy 18/4/2007, Thông tư 10/2014/TTNHNN ngảy 20/03/2014 và Thông tư 49/2014/TT-NHNN ngáy 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cảc chuẩn mực kế toán có liễn quan.

[^0]
## IV. Chỉnh sách kế toán áp dụng tại Ngân hàng

## 1. Các thay đồi về chính sách kế toán

Ngân hảng đã áp dưng theo Thồng tư 49/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngảy 31/12/2014, thồng tư này sửa đồi bồ sung một số điều khoản của Chể độ báo cáo tải chính đối với các tổ chức tin dưng ban hành kèm theo Quyết đinh số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 và Hệ thống tảa khoàn kế toán các tố chức tín dưng ban hành kèm theo Quyết đjinh số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004.
Ngảy 21 tháng 01 năm 2013, Ngân hảng Nhà nước đă ban hảnh Thồng tư số 02/2013/TT-NHNN, quy định về phân loại tài sản có, mức trich, phương pháp trich lập dự phơng rừi ro và việc sừ dưng dự phòng để xử lý rừ ro trong hoạt động cưa tổ chức tín đưng, chi nhánh ngấn hàng nước ngoài ("Thông tư 02") thay thế cho Quyế đinh 493/2005/QE-NHNN ngày 22/4/2005 và Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngảy 18 tháng 3 năm 2014 của NHNNVN sửa đồi vả bồ sung một số điều của Thông tư 02 ("Thông tư 09 ") có hiệu lực thi hành ngày 01 thàng 6 năm 2014 và trền cơ sở phi hồi tố.

## 2. Chuyển đốl tiền tệ

Nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bẳng tiền tệ khác với Đồng Việt Nam được quy đổi sang Đồng Việt Nam theo tỳ giá thự tế tại ngảy phảt sinh. Số đư cuôi kỳ của các khoản muc tiền tế có gốc ngoại tệ phải được đảnh giá lai theo tỷ giá giao dich binh quân trên thi trươnng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hảng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời đîềm cuối nảm tài chính.
Chênh lệch tỳ giá cưa các nghiệp vư phát sinh trong kỳ và đảnh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gớc ngoại tệ cuối kỷ được đưa vào Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
Tỳ giá quy đổi tai ngày $31 / 12 / 2016$ :
22.159 VND/USD

194,83 VND/JPY
16.891 VND/CAD
16.446,50 VND/AUD
23.944,50 VND/EUR
15.752 VND/SGD
27.944,50 VND/GBP
22.337 VND/CHF

## 3. Công cụ tài chinh phái sinh

Đối với các hợp đồng kỳ hạn và hoán đồi tiền tệ, chênh lệch giưa giá trị VND của số lượng ngoại tệ cam kết mua / bán tính theo tỳ giá kỳ hạn và tỳ giá giao ngay tại ngảy có hiệu lực của hợp đồng như một khoản mưc tại sản "Các công cư taì chính phái sinh và các tài sản tài chinh khác" nếu dương hoăcc khoản mục công nợ "Các công cư tài chính phái sinh và các khoản nộ tài chính khác" nếu âm. Chênh lệch nảy sau đó được phân bỗ tuyến tính vào khoản mucc "Lăillổ thuẩn từ hoat động kinh doanh ngoại hố" trong suốt kỳ hạn của hợp đồng. Tại ngảy lập báo cáo tài chinh, cam kết theo các hợp đồng kỳ hạn, hoán đởi và tương laí ngoại tệ được đánh giá lại theo tỳ giá chính thức của Ngãn hàng Nhà nước công bố. Lâi hoặc lồ do đánh giá lại được hạch toán vạo khoản mục "Lãil/ổ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hói",

## 4. Kế toán thu nhập lăi, chi phi lãi và ngừng dự thu lăi

Ngân hàng ghi nhận thu nhập lâi và chi phí lãi theo phương pháp trích trước. Lâi của các khoản cho vay quá hạn không được ghi dự thu mà được ghi nhận trên cơ sớ thưc thu. Khi một khoản cho vay trở thành quá hạn thi số lái trich trước được xuất toản và được ghi nhận ngoại bảng. Thu nhập lăi của các khoản cho vay quá hạn được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh khi thu được.

## 5. Kể toán các khoản thu tự phi và hoa hồng

Thu nhập tữ phi và hoa hồng bao gồm phi nhận được từ dicch vư thanh toán, dich vư ngân quŷ̀, phi từ các khoản bảo lânh, phi từ cung cấp đj̣ch vư môi giới chứng khoán và các dịch vụ khác. Thu nhập phi từ các khoản bảo lânh và cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán được ghi nhận theo phương pháp trích trước. Thu nhập phi hoa hồng nhận được từ dich vụ thanh toán, đich vụ ngân quy̆ và các dich vụ khác được ghi nhận khi thực nhận.

## 6. Kế toán đối với cho vay khách hàng, hoạt động mua nọ

Ghi nhận và đo lường các khoàn cho vay khách hàng
Các khoản cho vay khách hàng được trình bảy theo số dự nợ gốc trừ đï dự phòng rüi ro cho vay khách hàng, Các khoản vay ngắn hạn có kỳ hạn đến 01 năm; Các khoản vay trung hạn có kỳ hạn từ trên 01 năm đến 05 năm và các khoản vay dài hạn có kỳ hạn trên 05 năm kể tự ngày giải ngân.

[^1]
## Phân loại nọ̣ và dự phỏng rüi ro tin dụng

Việc phấn loaì các khoản cho vay và trích lập rùi ro tín dụng ơược thưc hiện theo quy địinh cừ Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy đỉnh về phân loại tài sản cơ, mức trích, phương pháp trich lập đự phòng rừi ro và việc sử dưng dư phòng để xử lỳ rưi ro trong hoạt động của tổ chức tín dưng, chi nhảnh ngân hảng nước ngoài; và Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 năm 2014 của NHNNVN sửa đởi và bổ sung một số điều của Thông tư 02 .
Ngân hàng thực hiện việc phân loại các khoản cho vay theo phương phảp định lượng đựa trến các quy định tại Điểu 10 cưa Thông tư 02. Theo đó, các khoản cho vay khách hàng được phân loại theo các mức đọ rủi ro như sau: Nộ đủ tiêu chuẩn, Nơ cẩn chư ỳ, Nơ dưới tiếu chuẩn, Nọ nghi ngở và Nọ có khả năng mất vốn dưa vào tînh trạng quả hạn và các yếu tó đjinh tinh khác cùa khoản cho vay.
Dư phöng rưi ro tín dung
Dư phöng rưi ro tín dưng bao gồm dự phòng cu thể yà dư phòng chung
Trường hợp một khách hàng có nhiêu hơn một khoản nợ với Ngấn hàng mà có bất kỳ khoản nợ nào bị chuyển sang nhóm nợ có rưi ro cao hơn thi Ngân hàng phải phân loại các khoản nọ̣ còn lại của khách hàng đó vào nhóm nọ̣ rưi ro cao hơn tương ứng với mức độ rưi ro. Khi Ngần hàng tham gia cho vay hợ vốn với vai trô không phải là ngân hàng đầu mối, Ngân hảng thực hiện phân loại cảc khoản nọ (bao gồm cả khoản vay hợp vốn) của khách hảng đó vảo nhóm rüi ro cao hơn gị̛ra đảnh giá của ngânn hàng đầu mót, các ngânn hàng tham gia cho vay hợp vốn và đánh giá của Ngân hàng. Theo
 phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nọ khi đáp úng đú cảc điều kiện sau:

- Khoản nơ và việc cáp tín dưng không vi phạm quy địh của phăp luăt:
- Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hơp với muc đích của dự àn vay vốn trong hợp đồng tín dưng:
- Khách hảng sữ dưng vốn đúng mục đich;
- Khách hảng có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điểu kiện kinh doanh;
- Ngân hàng đảp ưng được quy định của NHNNVN vể các giới hạn, tỳ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng, bao gồm cả tỳ lệ tới đa của nguồn vốn ngấn hạn được đùng để cho vay trung và dài hạn trong truờng hơp cơ cấu lại khoản nơ ngẩn hạn đế thành khoản nơ trung, dài hạn. Chỉ khi cảc điếu kiện trên được đảp úng, Ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thởi hạn trả nơ của các khoản cho vay khách hảng và giụ̂ nguyên nhóm nọ của các khoản cho vay khách hàng như đā được phân loại hiện tại. Khoản 3 a , điêu 10 của Thông tự 09 có hiệu lực thi hảnh từ ngảy 20 tháng 3 năm 2014 và hết hiệu tực thi hành vào ngảy 01 tháng 4 năm 2015. Các khoản nợ được cơ cấu lại thơi hạn trả̉ nợ sau ngày 01 tháng 4 năm 2015 không đ̛ược giừ nguyền nhóm nọ và được phân loại vào nhóm nọ tương ưng theo quy đinh của Thông tư 02.


## Dư phòng rùi ro tin dụng

Dư phờng rửi ro tî̀ đưng bao gồm dự phòng cư thể vả dự phòng chung
Dư phỏng cư thể được trich lập chơ những tỗn thất có thể xảy ra đói với tựng khoản nợ cụ thể, theo các tỳ lệ tương ứng với từng nhóm như sau:

Nhỏm Nhóm dư ng
Nhóm I Nạ đú tiêu chuàn
Nhỏm 2 Nơ càn chúý
Nhỏm 3 No dưới tiêu chuàn
Nhóm 4
Nhóm 5 Nọ có khä nange măt vỏn

Tỳ lệ lập dự phòng cụ thể
0\%
5\%
$20 \%$
$50 \%$
$100 \%$

Dự phỏng cu thể được tinh theo số dư cho vay từng khách hàng được phấn loại rưi ro tín dưng tại ngảy cuối quý (riêng quý 4. Dự phòng cu thể được tính theo số dư cho vay tựng khách hảng được phân loại rưi ro tín dụng tại ngày làm việc cuồi của tháng 11) trừ đi giá trị của tài săn đảm bảo đã được chiết khấu theo các ty̌ lệ được quy đionh trong Thông tư 02

 pháp luât và tiển gữ tai tớ chức tin dung nước ngoải.

- Khoản cho vay, mua có ký hạn giẩy tở có già đổi vởi tố chức tin dụng, clui nhành ngần bảng nườc ngoải khàc tại Viẹt Nanu.


## Xïr ty rüi ro tin dung

 trương ligp:
-Khách hàng là tố chức kinh tế bị giài thé, phả sảu theo quy điuln cưa phảp luẫt, cả nhân bị chết, mât tich;

- Các khoản ng̣ durợ phãn loại vão nhóm 5.


## Bán nọ cho Cổng oy TNHH MTV Quân tỳ tài sản cùa Tổ chức tin dưng Việt Nam ("VAMC")

Ngãn hàng thưc hiè̉n viẹe bản oơ cho VAMC theo Nghị đinh số 53/2013/ND-CP do Chinh phù ban bảnh ngày 18 thảng 5 nảm 2013, Nghì đinh $34 / 2015 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ do Chính phủ ban hàng ngày 31 thảng 3 năm 2015 sưa đởi và bổ sung môt số điểı của Nghì đỉnh $53 / 2013 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$. Thōng tur 19/2013/TT-NHNN do Ngần hảng Nhá mước Viêt Nam ban hảnh ngảy 06 tháng 9 năm 2013 quy định
 xuắt toán khooi bảng cân đổi kế toán theo các hượg dản trong cồng văn số 8499/NHNN-TCKT do Ngà̀n hảng Nbà nước ban hành
 số $925 / \mathrm{NHNN}$-TCKT do NHNN ban hành ngày 19 thằng 02 nâm 2014.
Trải phiéu đăc biẹt phát hảnh bởi VAMC tượg ơng vời khoản nơ xấu mả Ngàn hàng bán được ghi nhán lả chưng khoản nợ giưu đến ngày đáo hàn.
Khi hoàn thành thù tue mua bán nọ xâu, Ngân làng sữ dưng dư phóng cu thé đã trich lâp chura sư dưng đế liach toàn giåm giá tri ghí sổ cuaa khoản nọ xắu và tất toán tài khoản ngoại bàng theo dōí lãt clưa thu được cùa khoản nọ xấu đô

## 7. Kế toản caic nghiệp vụ kinh doanh và đẩu tư chứng khoản

### 7.1. Nghiệp vụ kỉnh doanh chứng khoán

 chênh tệch già.
Nguyèn tấc ghí nhận giá trị chưng khoản kinh doanh: Clumg khoán kinh doanh ban dàu dươe ghi nlạản theo grá thưrc tể mua chưng khoản (giá gổc), bao gồm giá mua cộng ( + ) cảc chỉ phí mua (nèn có). Sau đó, cảc chỉng khoản nảy đượ ghi nhận theo giá gởc trìr dưr phòng giäm giả chúng khoán.
Lãi hoạ́c tở từ Kình doanh chứng khoán đurợ ghi nhạn trên báo cáo kế quả hoạt đông kinh doanh theo số thuàn.
Dự phōng giản gíá chứng khoán kinh doanh được làp khi giá tri thuần có thề thực hiệ̀ đượ (giá thị trương) cuia chưng khoán kinh doanh giảm xuống thẩp hơn giá gốc.
 Hồ Chì Minh hoạc giá binh quàn tai Sở Giao dich chưng khoản Hả Nôi tai ngày két thúc kỷ kể toản.
Đối với cảc loaĩ chưng khoản vổn kinh doanh chưa niềm yết, nhung đâ đâng ký giao dịch trên Thị trượg giao dịch Upcomn. già thỉ trường là giá bình quaản cua Thị trừng Upcom tại ngày kêt thưc kỳ kế toàn.
Đối vỡ các loai chựg khoán vỗu kinh doanh chura nièm yêt và chuta đãng kỳ giao dịch trèn Thit trương giao dich Upcom nhtug được tư do mua bán trên thỉ trừng, già thì trưởng là giả bính quàn cuia các giao dich tai ngảy kêt thúc kẏ kể toàn đượ cung cấp bỡi ba cống ty ching khoán.
 Sớ Giao dịch Chưng khoán Hà Nôi tai ngảy kết thúc kỳ ké toán.
Các chưng khoản khòng dutợc phép mua bán tur do trên thị trương hoạc kbỏng thé xác đinh được giả trị thị trương thi khóng được lạp dự phòng vá phàn ánh theo già góc.
Thu nhập thu đưge trong thời gian nẳm giû̀ chửng khoán kinh doanh được ghỉ nhần trong báo cáo kết quà hoạt động kình doanh tren cos sot thure thus.

### 7.2. Nghtệp vụ đẩu tư chưng khoán



## Chựng khoàn gîtu đển ngày đào hạn

 đurợ và Ban Tồug Giám đốc có y đ đinh và có khả năng giưr đền ngày đáo han.

 vơi khoản cho vay khách hảng nhut thuyết minh tai muc 5 .
Các ching khoản giut đến ngày đáo hạn khảc được ghi nhà̀n theo giá gốc từ đî dư phòng giảm giai. Dư phòng giàm giá đượe trich
 Ban Tởng Giàm đốc.
Giả trị phụ trội và giá trị chiết khầu phảt sinh từ việc mua cảc chưng khoản giừ dến ngày dảo hañ được phân bỏ̉ vão báo cảo kêt quà kinh doanh của Ngàn hàng theo phưong phàp đưởng thẳng tinh tî̀ ngày mua chíng khoản đển ngày đáo hạn cǔa chining khoản đò.
 co sà̛ dồn tich

## Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành



 thơi gian nắm giût.
 phỏng cư thê đà trich lập chuta sự đụng cuia khoản nơ xấu dô.
 $53 / 2013$ /ND-CP ngày 18/5/2013 cuaa Chính phù va Thöng tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 cuia Ngần hăng Nhà urờc.
 cùa từng trài phiétu đạc biệt.
Ngần hảng klờng phaì trích lập dự phòng chung dới vở trâi plifíu dậc biệ́.

 hoat đōug kinith doanh.

## Chựng khoản sā̃n sàng đề bản

 được bán bất cuř luic nào.

## -Chíng khioàn yổn

Chỉng khoãn vổn đurơec ghi nhản theo giá gờc trừ dư phòng giàm giá chưng khoản.
Duy phòng giàm giá chứng khoan đẩu tur đươe lập khi già tri thuàn có thề thurc hiện đươe (giáa thi trường) cuia clùmg khoán đău tut
 doanh đurge nển ờ thuyét minh mue số $6 . \mathrm{L}$

 hurờng trrợc khii Ngàn hảng nẳm giù được ghi giamu trừ vảo già vổn tại thờ điềm nua.

## - Chưng khoán ng

 vả trích lẵp dự phỏng ruii ro tin dựg cua traii phiếu doanh nghiệ̣p chuta neèm yết đượ thực hiẹ̉n theo chinh sách âp dụng đối vởi khoản cho vay khách hàng nhut thuyết minh tại muc 5 .
Đối với các loại chưng khoán nợ đã niềm yết, giả thỉ trương được xác đỉnh dựa trển tỳ suất sinh lơi được niêm yết trên Sờ Giao dich Chưng khoán Hà Nỗi tai ngày kett thúc kỳ kế toán.
Giả trị phut trội vâ giá trị chiết khẩu phảt sỉnh tữ việc mua các chưng khoản sẫn sảng đẻ̉ bản được phận bổ vảo bảo cáo kết quả kinh doanh cuia Ngản hảng theo phương pháp đường thẩng tỉnh từ ngày mua chưng khoán đển ngảy đảo hạn cuaa chưng khoản đô. Nểu chưng khoản được bản trước ngày đảo han thi già trị chiết khấu vá giả trị phu trối chưa phân bổ đượ ghì nhần toàn bọ vảo bảo cáo ket̀ quâ hoạt đọng kinh doanh tai ngày bán.
Thu uhặp lài sau khi mua của chựng khoán sần sàng để bản đượe ghì uhạ̉n trong báo cáo kết quá hoạt đọ̀ng kinlh doanh trẻn cơ sở dôn tich.

## 8. Góp vổn, đầu tư dài hạn

### 8.1. Kế toán các khoản đẩu tư vảo công ty con, công ty liên doanh, cỏng ty lièn kết

Khoản đả̉u tur vào cồng ty con được ghi nhạn khi Ngàn hàng nằn giự̂ trèn $50 \%$ quyèn biéúu quyết vả có quyển chi phời các chình

 caio tài chính theo phrơng pláp giá gồc.
Khoản đầu tur vào công ty liên doanh được ghỉ ulận khi Ngân hảng có quyền đồng kiém soát càc chỉnh sảch taí chĭnh vả hoạt động cúa công ty nảy. Khi Ngẵn hăng khōng côn quyển đờng kiền soảt thi ghì giăm khoàn đău tut vào công ty liên doanh.
Khoàn đầu tư vào còng ty liên kết đươc ghi nhạn khi Ngàn hảng nấu giừ từ $20 \%$ đển dưởi $50 \%$ quyèn biêu quyết cưa các còng ty



 nhạ̉n theo giá trị họp lý cuia tâi sán phí tièn tệ tại thời điềm phăt sinh

### 8.2. Kế toản câc khoàn đầu tư dài hạn khate



 Diểu hảnh. Các khoán đẳu tư dài hạn ghi nhạ̀n ban đẩu theo giã gổc.

### 8.3. Dự phòng giàm giá đầu tư dài hạn

Dự phòng tổn thất cảc khoan đầu tur tài chinh đâi hạn được lạp khi Ngản hảng xảc định đươec các tổ chức kình tế mả Ngân hảng đả̉u tu bi tỏ (trừ trưoug họp bi lỏ theo ké hoach đã đurơe xaic địh trong phurong an kinh doamh trươ kin đàu tir) theo quy đinh tai Thông tur số 228/2009/TT-BTC do Bọ Tà chinnh ban bành ngày 07 thảng 12 nām 2009, và Thồng tư sổ 89/2013/TT-BTC do Bồ Tầ chỉnh ban hành ngày 28 tháng 6 nâm 2013 sữa đối, bồ sung Thông tư 228/2009/TT-BTC. Theo đồ, mữe trich lập dự phòng tổn



## 9. Nguyên tàc ghi nhận TSCD hữu hình:

 Ngân hàng phải bò ra để cô được tải sản cổ địh tinh đễn thởi điếm đưa tải sàn đờ vào trang thải sẵn sàng sử dụng theo dự tinh. Cảc chì phi phảt sinh sau ghi nhản ban đầu chỉ được ghi tãng nguyẽn giả tải sán cố địhh nếu cảc chỉ phí này chắc chẵn lảm tã̃ng lơi ich

 thanh lý đều đuroc tinh vaio thu nhạp hay chi phí trong kỳ.

Xác dịulh nguyên giá trong tí̛ng trừng hơp
Täi sĭn có định hîtu linhl mua sắm
 bao gồm cảc khoản thuê dược hoản lại) và cạc chi phi lièn quan tư̛e tiếp đến việc đưa tải sản vảo trang thài sẳn sảng sừ dựng, uhư chi phi lẳp dăt, chạy thự, chuyên gia và các chí phi lièu quan trưe tiếp khác.
 ḍ̛̆ng, cac chi phî liên quan trực tiếp khảe và lẹ phî truỡc ba (nếu có).
 ghi nhầu là tài sản cố đinh vồ hình.

 ${ }^{+}$) chi phì tắp đẵt, chay thừ. Trường hơp Ngàn hàng dùng sản phâan do minh sân xuất ra đế cluyyên thành taai sàn cổ dinh thì nguyên giá lâ chì phí sản xuât sàn phảm đó cồng ( + ) các chi phi trưe tiép liên quan đển việc đura tài sản đỏ vào trạng thái sẳn sàng sử dựg. Trong câc trường hơp trèu, mọi khoan lài nọi bọ̀ khôg đượ tinh vào nguyên già cuia tài sán đó.


 chỉnh các khoàn tiển hoạ̧e trơng đurơng tiè̀n trà thém hoạc thu vé.

 nhận troug quá trinh trao đôi.

## Tải sân cố đưh hînu hiuhh tăng tir̀ các nguỏ̉n khảc


 đıra tà sắn vảo trang thải sẳn sáng sữ dụng.

## 10. Nguyên tấc ghì nhạ̀n TSCD vô hùnh:


 kién.
Xảc định nguyên giá trong từng triơng họp

## Mua tái sân có đinh vò limh riéng biêt

Nguyễn giả tài sản cố địnlı vô hinh mua riêng biệt bao gổm giá mua (trừ (-) các khoản đươc chiêt khấu thương maị hoảc giàn già), câc khoàn thué (không bao gồm cacc khoản thué đươc hoàn laii) và các chi phí liến quan trưc tiệp đén việc đura tài sàn váo trang thài
 định riêng biẹt và ghi uhận là tài sản cố định vỏ hỉnh.


 liên doanh.
Phaur mển máy vt tivhi


## 11. Phương pháp khấu hao TSCD:

 ưởc tính là thởi gian mà tài sản phát huy đượ tảc dựg cho sàn xuẩt kỉnh doanh.

## Thời gian hì̛u dung tờc tỉhh cùa càc TSCD nhur sau:

Nhà cî̃a, vât kiển trúc

$$
5-50 \text { nä̀m }
$$

Mây móc, thiét bi

$$
5-7 \text { màm }
$$

Plurong tièn vàn tái, the̛è bi truyèn dần

$$
8-10 \text { мaั่ }
$$

Phản mẻ̉m médy vī tinh
4-5 ทăm
TSCD khác
4.5 năm

Tà̀ sản cố đinh vó hinh khác



## 12. Kể toán các giao dịch thuè tài sản

 cho thuê, Khoản thanh toản dười hỉnh thức thué hoạt đọng được hạch toàn vảo báo cáo kêt quả kinh doanh theo phưoug pháp đưởng thẳng dưa tren thời hạn thuee hoạt đọng.
Thuê tài chính: là việc thuê tải sán cố định mả vể thực chất Ngân hàng chiu toản bọ̉ rúi ro củng với hưởng lợi ich từ quyền sờ hû̃u tài sản. Thuê tài chỉnh dượe ghi nhạn là tài sàn tại thởi điém bắt đầu việc thué vởi sổ tiển hach toán là sổ thấp hơn khi so sành giû̃a
 tách ra thành chi phí taii chinh và khoản phài trá nợ gốc đê duy tri một tỷ lẹ lâi suấ cố điulh trèn cơ sờ số dư nợ thué tài chinh. Khoản phài trả nợ góc không bao gồu chi phi tài chinh, đươe hach toán là càc khoảu nơ cảc TCTD. Chi phi tải chinh dược hạch toản vào báo cáo kết quả kinh doanh trong stổt thởi gian cûa hơp đồng thuê. TSCD thué tải chính được khẩu hao theo phương pháp


## 13. Bất động sàn đầu tư

Nguyên tắc ghì nhận Bất động sản đảu tur: đượ ghỉ nhån theo nguyén giả trư đi (-) giả trị hao mỏn lỗy kế.
Nguyên giá của bất động sản đẩu tur: Là toản bô cảc chỉ phí bầng tiênn hoậc tượg đương tiền mả doanh nghiệp phâi bò ra hộ̣c
 bất động sầı đầu tư đó,
Nguyên giá của bất đồng sản đầu tư dươc mua bao gổm già mua và các chi phì liên quan trưe tiếp nhur: phi dịch vư tư vằn về phảp Luât liên quan, thuế mrớc bâ càc chí phi lién quan khác,
Nguyên giả cuia bất động sản đẩu tư tư xây dưng là giả thảnh thực tể và các chì phí liễn quan trực tiếp cúa bất đỡng sản đả̉u tư tính đên ngảy hoàn thành công viẹ̉c.

 đánh giả ban đằu thi được ghì tãng nguyèn già bất đọngg sàn đảu tur.
 toán váo thu nhặp hay chí phi trong kỳ:
Phương pháp khấu hao Bất động sản dầu tur: Khấu hao được ghi nhần theo phượg phảp đượng thẩng dựa trên thời gian hựı dựg ưởc finh của bất đọng sân đằu tư đó.

## Thời gian hî̛u dưng ước tínhı cūa câc bất ậ̀ng sã̉n đầu tur nhur sau:

Nhà ciưa, vật kiền trüc $\quad 5-50$ näm



## 14. Tiền và các khoàn tương đương tiển



 hạn thu hồi hoăc đáo hann không quá 3 tháng kê từ ngày mua.

## 15. Các khoăn đự phòng


 Dư phöng khōng được ghí nhận cho cảc khoán lỏ hoat dơng trong trơng lai.

 thaulı toán tìng ughià vu nơ là rất nhô.

 phòng do thời gian trồi qua đượe ghi nhà̀n lả chì phí tièn lăi.

 lao động thôi làm việc cho Ngần hảng.
Dự phòng trọ̣ cấp mất việc: Ngần hàng đang trich lập dự phơng trọ cấp màt viẹ̣c lằm cân cừ vào Thồug tư 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 nâm 2012 của Bồ Taì chinlı.

## 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chị phỉ thuế TNDN hị̣̂n hành, chị phí thuế TNDN hoãn lại:

 doanh nghiệp hoân lai khi xác đìhh lơi nhuân hoăc lổ cuaa một kỳ kẻ toản.


 giûa cơ sớ tinh thué thu nhâp ciaa các tài sàn, nọ phài trà và giáa tri ghi só cuia chùng cho muc đich báo cáo taii chinh và giá trỉ stư

 thới.
Giả tri ghí sỗ của tài sản thué thu nhầp doanh ughiệp hoãn lại phài đươe xem xét lại vào ngày kết thúc niền độ kế toản và phải giàm


 tài sản thué thu nhập hoản lại chura ghii nhận này.

 trự tiép vảo vốn chư sờ hữu.

## 17. Kế toán cấc khoàn vổn vay, phát hành chững khoán nợ, công cụ vỗn

Chí phi đi vay lả lài tiển vay và các chí phi khác phát sinh liên quan ture thếp đến cảc khoản vay cùa Ngản hàng. Chie phì đi vay



## 18. Vốn chũ sở hữu




 mởi thảnhh lập, hoạc huy động thềm đế mờ rộng quy mô hoạt động của Ngán hảng.
Vốn khảc: Phản ánh sổ vồn kinh doanh durợc hỉhh thảnh do bổ sung từ kết quả hoąt đọng kinh doanh hoạc durơe tặng, biểu, tài trơ, đánh giá lại taii sân.

## Lợi nhuạ̉n chưa phấn phối.

 nghiệp sau khi trừ (-) chi phỉ thuế thu nhạ̉p doanh nghiệp cưa kỳ hiện hành và các khoán điều chỉnh do àp dụng hời tồ thay đổi chỉnh sàch kê toản vả điều chinh hổi tồ sai sồt trong yểu cuia các nần trước.
 Đại hội đổng cổ đông hảng nâm.

## 19. Cảc hoạt động ủy thảc chịu rủí ro cūa Tổ chức tín dụng

 dụng khác.
Giả tịi vổn đẳu tư bả̉ng nguôn ưy thảc và vổn nhản ưy thác được ghi nhận khi hơp đờng ưy thảc đã được ký kêt vả vón ưy thảc đã
 và cảe quyè̀n lơi và nghia vu khảc đượe quy đinh trong hơp đờng ūy thác.
Các hoạt đờng nhăn ừ thác cūa Ngàn hàng bao gồm:

## Câc hoạt dộng nhận ụy thảc Ngân hàng không chịu ruii ro

 vi thể không đurợc bao gổm trong báo cảo tài chinh cưa Ngân hàng.

## Các hogr ậng nhận ūy thác Ngân hàng chịu rūi ro

Ngản hảng thưre hiện cảc hoạt động nhạ̃n tuy thàc cho vay đế cho vay lại khàch hàng. Ngản hảng ghi nhản dự nọ cho vay tứ uguồu
 cua Ngàn hảng Nhà mơớc Viẹt Nam. uhư đê càp tại thuyett minh mục số 5 .

## 20. Lâa trên cỗ phiễu

 hàng sau khì trich lập Quŷ khen thương và phúc lội cho số lự̣̆g binh quân gia quyè̉n cuia số cố phiếu phô thông đang liru hảnh trong ky.

 số cố phiếu phổ thōng đang luru hành trong kỳ và số lương binh quản gia quyèn cùa cô phiếu phô thông sè được phát hảnh trong


## 21. Các bên liên quan

Các bến liến quan là các doanh nghiệp, các cả nhân, trưc tiểp hay giấn tiểp qua một hay nhiể̀ trung gian, có quyền kiểm soát ngân
 cuia Ngân hàng mà có ành hưởng đàng kể đối vởi ngần hàng, nhựng clứć trách quản lẏ chừ chốt nhur ban tổng giảm đốc, hời đồng
 nảy cùng được coi tà các bền liên quan. Trong việc xem xét tựug mối quan hệ giưa các bên liên quan, bản chất cuaa mối quan hệ đươe chú ý chưr khōng phäi là hinh thưre pháp lý.
V. Thông tìn bố sung cho các khoán mục trình bày trong Bàng cân đối kế toán

1. Tiển mật, vàng bạc, đá quý

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiến mặt bẳng VND | 133.294.837.100 | 171.068.520.100 |
| Tiển mặt bắng ngoai tẹ | 43.244.779.857 | 49.291.856.230 |
| Tông công | 176.539.616.957 | 220.360 .376 .3311 |

2. Tiền gứi tại Ngån hàng Nhà nước

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiên gữi thanh toán tai Ngân hàng Nhà mơớc | 598.023.738.312 | 787.728.955.237 |
| Bä̀ng VND | 538.288.374.302 | 757.052.908.366 |
| Bä̀ng vàug và ngoait tẹ | 59,735.364,010 | 30,676,046.871 |
| Tồng cọng | 598,023,738.312 | 787.728.955.237 |

3. Tiển gưi và cho vay các TCTD khác

| 3.1. Tlển gứi tại cảc TCTD khà | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tièn gừ khồng kỳ han | 323.994,536.496 | 273.815.995.537 |
| Bä̀ng VND | 48.154 .620 .997 | 12.991 .770 .158 |
| Bä̀ng ngoai liôi | 275.839.915.499 | 260.824 .225 .379 |
| Tién gừi có kỳ hạn | 868,000,000.000 | 2.340.370.000.000 |
| Bäng VND (*) | 868.000.000.000 | 1.618.000.000.000 |
| Bâng ngoai hoit (**) | 0 | 722.370 .000 .000 |
| Công | 1.191.994.536.496 | 2.614.185.995.537 |

(") Chí tiêt các khoấn gữi cò kỳ hạn bẳng VND tại câc tổ chữc tin dung nlut sau:

|  | Sồ tiên | Ngày dào hạn |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngản hàng TMCP Quốc tế Viềt Nam | 200.000,000.000 | 03/01/2017 |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Viẹt Nam | 100.000 .000 .000 | 03/01/2017 |
| Ngàn hằng TMCP Quốc tê Viẹt Nam | 100.000.000.000 | 03/01/2017 |
| Ngain hàng TMCP Quốc tê Việt Nam | 100.000.000.000 | 03/01/2017 |
| Ngản hàng TMCP Viẹt Nam Thương tín | 68,000,000.000 | 13/01/2017 |
| Ngân hảng TMCP Sài Gòn Hà Nôi | 150.000.000.000 | 03/01/2017 |
| Ngản hảng TMCP Sải Goon Hả Nöi | 150.000.000.000 | 03/01/2017 |
| Tồng còng | 868.000.000.000 |  |

[^2]5. Các công cụ tài chính phái sinh và caic tài sain tài chính khác

|  | Tồng già trị cūa Họ̣ đồng (theo tỳ giá ngày hiệu lực HD) |
| :---: | :---: |
| Tai ngày cuốj nầm |  |
| + Cơng cụ tài chinh phái sinh tiển tệ | 1.906.795.000 |
| - Giao dich kẏ han tiễn tẹ | 579.470 .000 |
| - Giao dich hoán đố tien tệ | 1.327,325,000 |
| Taí ngày đả̉u nảm |  |
| + Công cư tài chinh phati sinh tiên tẹ | 9.499 .930 |
| - Giao dichr ky han tiễn tẹ | 9,499,930 |
| - Giao đjech hoàn đối tiền tệ |  |
| 6. Cho vay khách hàng |  |
| 6.1 Cho vay khách hàng. |  |


| Cho vay các tó chứe kinh tê, cá nhàn trong urơoc Cho vay chiết khắu cőng cụ chuyền ulurơng và cảc giầy tờ có gia Cho vay bả̉ng vón tài trơ, uy thàc đầu tư |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |

- Phân tích chất lượng nợ cho vay

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Nơ đú tiêu chuàn | 16.868.680.771.296 | 15.020.927.568.178 |
| Nag cần chúy ${ }^{\text {y }}$ | 232.635.986. 52 | 424.475.792,553 |
| Ngo dưới tièn chualu | 56.307 .759 .921 | 106.818.660.058 |
| Ng nghi ngă | 104.568.805.195 | 128.555 .029 .773 |
| Nog có khá nâng mat vón | 271.939.037.955 | 202.017.804.098 |
| Tồng cọ̀g | 17.534.132.360.519 | 15.882 .794 .854 .660 |
| - Phân tích dư nợ theo thờ gian |  |  |
|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| No ngần han | 9.446.230.201.381 | 9.606.464.894.172 |
| Ng trung han | 3.541.846.214.163 | 2.962.285.812.909 |
| Nơ dai han | 4.546.055.944.975 | 3.314.044.147.579 |
| Tông công | 17.534.132.360.519 | 15.882.794.85-6.661) |

- Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng vã theo loại hình doanh nghiẹ̃p

31/12/2016
01/01/2016

| Cho vay câc TCKT |
| :--- |
| Cho vay cá nhản |
| Cho vay khảc |
| Tẩng cọ̀ng |

Thuyết minh này lả bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

## 6. Cho vay khách hàng (tiểp theo)

6.1 Cho vay khàch hàng (tiếp theo)

- Phàn tích dor nợ cho vay theo ngành

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Nōng nghiẹp, làm ughiẹ̀p và thùy sàn | 1.941,143,129.099 | 1.885,846.924,939 |
| Khai khoang | 567.896 .860 .212 | 486.259.189.092 |
| Cóng nghiẹp chế biên, ché tao | 3,009.524.909.748 | 3.561.948.296.251 |
|  không khi | 29.398.454.270 | 26.768.011.888 |
| Xay durng | 1.633.565.438.913 | 1.188.660.967.239 |
| Bản buơn vả bán lè; sữa chữa ơ tò, mô tô, xe máy vả đông cơ khác | 3.007.215.573.451 | 4.026,019.610.119 |
| Dich vu liru trú và ăn uổng | 355,273.945,626 | 22,368,457,517 |
| Vạn tải kho bãi | 1.162.713.168.940 | 949.687.297.537 |
| Hoat đơng tai chinh, ngân hàng và báo hiểm | 472.517.671.997 | 20.867.834.000 |
| Hoạt đọng chuyèn môn, khoa học và cỗng nghẹ | 0 | 74.250 .000 |
| Hoat đỏng hành chinh và dich vo hô frơ | 1.046.030.000 | 1.795 .785 .000 |
| Gláo duc và đão tạo | 5.584 .270 .566 | 9.754 .424 .152 |
| Y tế vá hoat dọng trá giúp xā hòi | 85,222.266.033 | 143.903.550.316 |
| Hoat dọng vãn hóa the thao | 11.187 .665 .047 | 8.511 .166 .576 |
| Hoat động kinh doanh bat đông sán | 0 | 135.000.000 |
|  | 90.554.209.278 | 96,986.100.614 |
| Hoạt đọng làm thuê các cong việc trong các hỏ gia đinh, sản xuất sản phấm vật chầt và dịch vu tièu dủng của hộ gia đỉnh | 563.421 .518 .748 | 443,575.503.831 |
| Thỏng tin và truyén thỏng | 14.246 .835 .087 | 1.017.777.784 |
| Hoat đọng dich vuı khác | 4.583.620.413.504 | 3,008.614.707.805 |
| Tông công | 17.534.132.3611.519 | 15.882.794.854.660 |

6.2 Sư thay đổi (tã̃g/giăm) của Dự phòng rưi ro tín dụng đối vởi dư nợ cho vay khách hảng

| Nãm nay | Dưphòng chung | Dưphòng cut thể | Tổng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dư dầu nàm nay | 108.528,273.987 | 69.453.321.195 | 177.981.595.182 |
| D(̧r phơng ruit ro trich lâp / (hoàn nhạp) troug nẫm | 19.476.498.832 | 70.078.063.179 | 89.554.562.011 |
| Sừ düng dư phỏng ruii ro tin dung trong nãm | 0 | (92,182.413,887) | (92.182.413.887) |
| Số dư cuố năm | 128.004.772.819 | 47.348.970.487 | $\underline{175.353 .743 .306}$ |
| Năm trước |  |  |  |
| Số dư đầu nàm | 101.501.097.967 | 71.477.409.807 | 172.978.507.774 |
| Dưp phòng niii ro trich lạp / (hoàn nhâp) trong nãm | 7.027.176.020 | 9.903.629.640 | 16.930 .805 .660 |
| Sữ dung dư phòng ruii ro tin dumg trong nảm | 0 | (11.927.718.252) | (11.927.718.252) |
| Sî́ dư cuốl nầm | 108.528.273.987 | 69.453.321.195 | 177.981.595.182 |

[^3]| 7. Hoạt động mua nợ | 0 | 0 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Mua uọ bằng VND | 5,135.836.530 | 26.135.836.530 |
| - Dut plòng niii ro | (1.845.662.530) | 0 |
| Toung cồng | 3.290.174.000 | 26.135.836.530 |
| Thuyêt minh già trị nọ goóc, lâi cǔa khoãn nợ dã mua: | 0 | 0 |
| - Ng góo đà mua | 5.135.836.530 | 26.135.836.530 |
| - Lăi ciua khoán nơ đã mua | 0 | 0 |
| Tơng công | 5.135.836.530 | $\underline{26.135 .836 .530}$ |

## 8. Chứng khoản đầu tur

| 8.1. Chửng khoản đầu tư sẵn sàng đề bán | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Chừng khoán $\mathrm{N} \boldsymbol{\theta}$ | 2.463.438.807.554 | 2.367,369.251.327 |
| - Ching klhoin Chinh phiu, chinh quven đia plurong | 2.033 .430 .676 .848 | 2.058.141.599.883 |
| - Ching khoàm No do càc TCTD khàc trong mưóc plià hiònh | 50.006 .660 .279 | 129.223.174.445 |
| - Ching khoàn No do cào TCKT trong mirùc pliát hàmh | 380.001-470.427 | 180.004.476.999 |
| b. Ching khoán Vôn | 37.221 .871 .548 | 45.941,007.779 |
| - Cluing khoân Vồn do cȧc TCKT rrong mrờ phàr hành | 37,221.871.548 | 45.941.007.779 |
| c. Dư phóng ruii ro chửng khoàn sầu sàng để bàu | (47.556.710.260) | (52.987.503.580) |
| Trong dôo: - Ditphông giàm già | (10.081 710.260 ) | (17,012.503.580) |
| - Dirplöng cinumg | (2.475.000.000) | (975.000.000) |
| - Dirpliong cut the | (35.000.000.000) | (35.000.000.000) |
| Tông cộng | $2.453,103.968 .8+2$ | $\underline{2.360 .322 .755 .526}$ |


| 8.5. Trál phiếu dạac biệt do VAMC phát hành | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Mẹenh giá trải phiếu đăc biẹt | 2.229.249.189.299 | 2.068.658.060.330 |
| - Dư phòng trà phiéu đăc biêt | (441,000,677.069) | (328.936.658.654) |
| Công | 1.788.248.512.230 | 1.739.721,401.676 |

8.6. Phân tích chất lương chưng khoán được phân loại là tài sản có rüi ro
tin dụng

No đú tiéu chuần
Nạ cả̀n chúýy $\quad 50,000,000,000$
Tồng cộng

## 31/12/2016

330.001 .470 .427

01/01/2016
130.004.476.999
50.000 .000 .000
180.004 .476 .999
9. Góp vốn, đầu tư dàa hạn
$31 / 12 / 2016$
01/01/2016


[^4]Năm tài chính kết thúc ngày 31 thàng 12 năm 2016

9. Góp vốn, đầu tư dài hạn (tiếp theo)
Tên
Cöng ty Liẻn doanh Hóa chát PTN
Dup phòng giàm già đâuu tu dài han
Tồng cộng
Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chính.
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
10. Tài sàn cố định hậu hình

| Khoait muc | Nhî̀ cởa, vật ldểu true | May móc thitet by | Phương tiện vị̂n taii truyền dảu | Tal săn cố đụuh khic | Tồng cộug |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giai TSCĐ hâu hinh |  |  |  |  |  |
| Số đư đầu nàm | 133.139.026.535 | 7.615.359.220 | 52.415.594.629 | 109.894.748.498 | 303.064.728.882 |
| - Mua trong năm | 0 | 0 | 0 | 2.765.580,400 | 2,765,580.400 |
| - Đalu tur XDCB hoañ thành | 0 | 0 | 0 | 1.036.006.390 | 1.036.006.390 |
| - Thanh ly, nhurọg bán | 0 | 0 | 0 | (1,458.926,947) | (1.458.926.947) |
| - Giàm khác | (632.658.427) | 0 | 0 | 0 | (632.658.427) |
| Số dư cuối nàm | 132.506.368.108 | 7.615.359.220 | 52.415.594.629 | 112.237.408.341 | 304.774.730.298 |
| Giâ trị hao mòn tây kế |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu nầm | 14.915.675.190 | 6.564.096.251 | 32.060.073.607 | 89.563.262.238 | 143.103.107.286 |
| - Khấu hào trong năm | 4.116.473.888 | 421.648.913 | $5.447,679.414$ | 11.250.458.480 | 21.236.260.695 |
| -Thanh ly, nhurgng ban | 0 | 0 | 0 | (1.458.926.947) | (1.458.926.947) |
| - Giam khâc | (233.019378) | 0 | 0 | 0 | (233.019.378) |
| Số dư cuối nàm | 18.799.129.700 | 6.985.745,164 | 37,507.753.021 | 99.354.793.771 | 162.647.421.656 |
| Glá trị còn lại cûa TSCE heru hình |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu nâm | 118.223.351.345 | 1.051.262.969 | 20,355.521.022 | 20.331.486.260 | 159.961,621.596 |
| Số dư cuối nàm | 113,707.238.408 | 629.614.056 | 14.907.841.608 | 12.882.614.570 | 142.127.308.642 |
| -Các thông tio kbác về tài sãn cồ định hựu hinht: |  |  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |  |
| * Nguyén giá tài sàn cố đinh đâ khảu h | nhumg vẫ conn sừ dưng. |  | 91.844.577.017 | 64.370.929.312 |  |


12. Tài são cố định vô hình

- Tâng giàm tài sàn cố định vô hình nàm nay:

| Khoank mục | Quyều sư dọug đấ | Phain mim may N tink | 1SCD $y 6$ hinh Khàc | Tō̉ng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên già TSCĐ vô hinh |  |  |  |  |
| Số dư đầu nàm | 21.590 .321 .750 | 52.667.779.508 | 211.580 .096 | 74.469.681.354 |
| - Giám khác | (81.537.450) | 0 | 0 | (81,537,450) |
| Số dư cuốf nâm | 21.508.784.300 | 52.667.779.508 | 211.580 .096 | 74.388.143.904 |
| Giá trị hao mòn lưy kế |  |  |  |  |
| Số dur đầu nàm | 52.741 .932 | 45.458.140.303 | 199.726.334 | 45.710.608.569 |
| - Khấu hao trong nằm | 51.426 .816 | 3.268.064.364 | 11.853 .762 | 3,331 344.942 |
| - Giâm khác | (3.945.360) | 0 | 0 | $(3,945,360)$ |
| Số dư cuốt nàm | 100.223.388 | 48.726.204.667 | 211.580 .096 | 49.038.008.151 |
| G1â trị côn lậ cùa TSCD vô hình |  |  |  |  |
| Số dư đầu nằm | 21.537.579.818 | 7.209.639.205 | 11.853 .762 | 28.759.072.785 |
| Sổ dư cuốl nam | 21.408 .560 .912 | 3.941.574.841 | 0 | 25.350.135.753 |

- Các thông tin yể TSCD vồ hình dạc biệt:

Khoãn mục
Nguyên già cúa TSCB vô hình khấu hao hết nhựg và̀n côn sừ dựg

- Tâng giàm tầ sản cố định vố hỉnh nàm trước:

| Khoân mue | Quyền sữ dựg đât | Phàu mềmimà vitinh | TSCD vò hìrh khice | Tồng công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên gial TSCP vô hinh |  |  |  |  |
| Số đư đẩu nàm | 19,955,321.750 | 49.456.964.649 | 285,447,806 | 69.697.734.205 |
| - Mua trong nẳm | 1,635,000,000 | 2,740,830,250 | 0 | 4,375,830,250 |
| - Tăng khác | 0 | 469,984,609 | 0 | 469.984.609 |
| - Thanh lỳ, nhương bán | 0 | 0 | (73.867,710) | (73.867.710) |
| Sỗ dư cuối năm | 21.590.321.750 | 52,667.779.508 | 211.580 .096 | 74.469.681.354 |
| Giá trị hao mòn luay kế |  |  |  |  |
| Sỗ dư đẩu nàm | 0 | 40.323.313.893 | 195.839.469 | 40.519.153.362 |
| - Khaúu hao trong năm | 52,741.932 | 4.669.146.504 | 53.011 .038 | 4.774.899.474 |
| - Tăng khác | 0 | 465,679,906 | 0 | 465.679 .906 |
| - Thanh lý, riuuong bàn | 0 | 0 | (49.124.173) | (49,124.173) |
| Số dư cuối nàm | 52.741 .932 | 45.458.140.303 | 199.726.334 | 45.710.608.569 |
| Giá trị còn lại cùa TSCE vô hinh |  |  |  |  |
| Số dư đầu nàm | 19.955,321.750 | 9.133.650.756 | 89.608.337 | 29.178.580.843 |
| Số dur cuối nàm | 21.537.579.818 | 7.209.639.205 | 11.853 .762 | 28.759.072.785 |

## 14. Tàí sàn có khác

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. Câc khoàn phài thu | 72,186.011.776 | 129.492.073.121 |
| 3. Các khoản laì, phi phai thu | 677.195.939.755 | 613.925.332.024 |
| 4. Tai san có khác | 307,584.776.686 | 288.092.926.504 |
| Tồng cộng | 1.056.966.728.217 | 1.031.510.331.649 |
| 14.2 Các khoàn phài thu | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| - Các khoản phài thut nội bộ | 5,404.024.611 | 3.224.828.155 |
| - Các khoản phaii thu bèn ngoài | 66.781,987,165 | 126.267 .244 .966 |
| + Ký quọ, thê chấp, cầm có | 34.806.516.389 | 98.058 .611 .384 |
| + Chi hố trọ lâi suất | 2.001.766.610 | 2.001 .766 .610 |
| + Phài thu phi dich vi | 2.690 .864 .526 | 724.509 .841 |
| + Phí quàn ly vộn hânh hẹ thông thanh toăn thé | 7.876.870.278 | 8.163.861.419 |
| + Tann tûng bão tri máy ATM | 565.869 .150 | 2.957.881.850 |
| + Đạt cọc thuê nhà vân phòng | 2.268.000.000 | 2.268.000.000 |
| - Chi phixur lý tài sàn bảo đ̛àm ng | 1.625.040.891 | 0 |
| + Các khoàn phä̀ thu khàc | 14.947.059.321 | 12.092.613.862 |
| Công | 72.186.011.776 | 129.492,073,121 |

14.3 Tài sãn gán nợ đà chuyền quyền sở hừu cho TCTD, đang chở xư̆ ly

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Bất đọng sån | 264,310,000,000 | 242,310,000,000 |
| Công | 264.310.000.000 | 242.310.000.000 |

14.3 Tal sản gain nọ̣ đa chuyền quyền sở hừu cho TCTD, đang chờ xừ lý

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Bất động sản | 264.310 .000 .000 | 242.310 .000 .000 |
| Cong | 264.310.000.000 | 242.310 .000 .000 |
| 14.6 Tà sàn có khác | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| - Vật liẹuu và công cu | 17.458.742.916 | 20.303.587.605 |
| - Chi phí chờ phân bỗ | 14.645.214.769 | 20.664.172.236 |
| - Tài sản gần nọ là bất động sàn đâ chưyần quyên sờ hừu cho TCTD, đang chờ xừ lý | 264.310 .000 .000 | 242.310 .000 .000 |
| - Tai san có khac | 11.170 .819 .001 | 4.815.166.663 |
| Cọ̀ng | 307.584.776.686 | 288.092.926.504 |

## 15. Các khoàn nợ Chính phû́ và Ngân hàng Nhà nước

31/12/2016
01/01/2016
15.1. Vay NHNN

| Vay chiêt khâu, tâi chiết khấu các giầy tờ cỏ giá | 0 | 52.268.026.134 |
| :---: | :---: | :---: |
| Cong | 0 | 52.268.026.134 |
|  | II | 52.268.026.144 |

[^5]| 16. Tiền gừ và vay các TCTD khảc |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 16.1. Tlền gừi cùa các TCTD khác | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| a. Tiền gưi không ky h han | 7.315.803 | 7.279.603 |
| - Bä̀ng VND | 7,315.803 | 7.279.603 |
| - Bẵng vàng và ngoail tê | 0 | 0 |
| b. Tiển gử có kỳ hạn | 2.726.703.000.000 | 3.972 .540 .000 .000 |
| - Bä̀ng VND | $2,350.000 .000 .000$ | 2.090.000.000.000 |
| -Bä̀ng ngoal té | 376.703 .000 .000 | 1.882.540.000.000 |
| Cồng | 2.726.710.315.803 | 3.972.547.279.603 |
| 16.2. Vay các TCTD khảc | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| - Bằng VND | 0 | 0 |
| - Bằng ngoại tệ | 0 | 142.285.000.000 |
| Cồng | 0 | 142.285.000.000 |
| Tổng ẹ̆ng tếa gû̀ cưa vì vay TCTD khat | 2.726.710.315.803 | 4.114.832.279.603 |

## 17. Tiển gữí cũa khǎch hàng <br> -Thuyê̂t minh theo loại tiễn gừi

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền, vàng gứi không ky̆ hạn | 3.879.597.352.966 | 4.032.653.975.801 |
| - Bäng VND | 3.562,735.268.620 | 3.536.158,060,203 |
| - Bäng vàng và ngoail tẹ | 316.862.084.346 | 496.495.915.598 |
| Tiên, vàng gưi có kẏ hạn | 14.250 .182 .214 .280 | 12.631.282.728.936 |
| - Bầng VND | 13.256.246.673.147 | 11.399.138.206.459 |
| - Bàng vàng và ngoait té | 993.935 .541 .133 | 1.232.144.522.477 |
| Tiền gừi vốn chuyèn dùng | 67.222 .571 .078 | 9,847.273,349 |
| Tiền gưi kỳ quỵ | 100.113.548.360 | 191.146.430.647 |
| - Bä̀ng VVD | 97.053.697.976 | 80.073.426.761 |
| - Bàng vàng và ngoait tef | 3.059.850.384 | 111.073 .003 .886 |
| Tông cộng | 18,297.115.686.684 | 16.864.930.408.733 |

- Thuyết minh theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiển gừ cua TCKT | 6.437.163.659.394 | 6.287.833.077.031 |
| Tiển gứr cưa cá nhân | 11.859.952.027.290 | $10.577 .097,331.702$ |
| Tông rờng | 18.297,115.686.684 | 16,864,930,408.733 |

18. Vổn tài trợ, ùy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu ruíi ro

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Vồn nhận tài trơ, ủy thác đẩu tư, cho vay bẩng VND | 21.883.841,700 | 51.839.111.500 |
| Tồng egong | 21.883 .841 .700 | 51.839 .111 .500 |

[^6]
## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
20. Các khoàn nơ khác

|  | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Cổ tức phaii trà cho cô đông | 1.770 .279 .210 | 1.770.279.210 |
| Các khoàn phai tra nội bọ́ | 1.000 | 9.909 .362 |
| Các khoàn phài trả bên ngoài | 54.705.005.560 | 29.406.856.345 |
| Phàt trà vểxáy dııng co bàn và mua săm tải sãn | 205,074.907 | 326.257 .967 |
| Phât trả khách hàng gưt tiêt ktệm trà lât dinh kỳ | 3.383.564.996 | 5.752.897,509 |
| Phài trà vé thanh toán Banknet | 6.907 .666 .987 | 2,587,390.230 |
| Các khoan treo chò chuyên tiễn | 11.054.161.716 | 17.274.936.121 |
| Phái trả vê nghiẹp vu thè trà truớc mua xang dàu | 12.280.154 | 9.502 .500 |
| Thué và cảc khoản phải trá NSNN | 27.447.484.008 | 3.210.273.308 |
| Các khoản phài trà khàc | 5.694 .772 .792 | 245,598.710 |
| Lầi và phi phài trà | 226.998.469.799 | 193.553.417.922 |
| Quy khen thường, phúc lọi | 8.265 .164 | 91.765 .164 |
| Tổng cộug | 283,482.019.733 | 224.832.228.003 |

[^7]Đơn vi tính: Đồng Việt Nam

| CHí TiÉU | Vōn góp chiù sờ hộu | Quy alu tur phát trién | Quy dư phòng tà chinh | Quy đuy trê bō sung vốn đitùu tệ | Lẹí nhuạ̀n sau thue chura phàn phốl Lo lá lay ké | Tông |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Só dur tẹi ngiay 01/01/2015 | 3.000 .000 .000 .000 | 650,000.000 | 118.375.280.720 | 57.995.909.199 | 162.449.931.451 | 3.339.471.121,400 |
| Tàng trong nàm | 0 | 0 | 13.104.970.274 | 6.552.485.137 | 21.150.829.030 | 40.808.284.441 |
| - Lọi nhuagn tăng trong nâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.808.284.441 | 40.808.284.441 |
| - Trich líp cac quy | 0 | 0 | 13,104,970.274 | 6.552.485.137 | (19.657.455.411) | 0 |
| Gliàm trong nâm | 0 | 0 | (7,565.310.000) | 0 | 0 | (7,565.310,000) |
| - Caic khoin giam khàc | 0 | 0 | (7.565.310.000) | 0 | 0 | (7.565.310.000) |
| Sô dur tại ngày 31/12/2015 | 3.000 .000 .000 .000 | 650.000.000 | 123.914.940.994 | 64.548.394.336 | 183.600.760.511 | 3.372.714.095.841 |
| Só đur taí ngay 01/01/2016 | 3.000.000.000.000 | 650,000,000 | 123.914.940.994 | 64.548.394.336 | 183.600.760.511 | 3.372.714.095.841 |
| Tàng trong naim | 0 | 0 | 4,080.828.444 | 2.040.414.222 | 116.505.986.334 | 122,627.229.000 |
| - Lori nhuân tăng trong nâm | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.627.229.000 | 122,627.229.000 |
| - Trich liap cie quy (*) | 0 | 0 | 4.080,828.444 | 2,040.414.222 | (6.121,242,666) | 0 |
| Glàm trong ky̆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Só du tafigà) 31/12/2016 | 3.000.000.000.000 | 650.000.000 | 127.995.709.438 | 66.588 .808 .558 | 300.106.746.845 | 3.495,341.324.841 |

## 



 cùa Ngàn hàng Nhà nuớc Viẹ̣ nam và Ưy ban chi̛ng khoán Nhà nướ.




Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Đơn vi tính: Đồng Việt Nam


### 22.6. Cổ phiếu

|  | Nàm 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| -Số lương cổ phiểu đăng ký phat hànlh | 300.000 .000 | 300.000 .000 |
| -Sốl lự̛̣g cồ phiêu đã bân ra công chúng | 0 | 0 |
| * Có phiễu phồ thông | 300.000 .000 | 300.000 .000 |
| + Cópliếu un đai | 0 | 0 |
| -Số lương cô phiếu đươc mua lạ | 0 | 0 |
| - Cô pliếu phố thông | 0 | 0 |
| + Có phiêu ıu đat | 0 | 0 |
| -Sổ lương cồ phiểu đang lưu hînh | 300.000 .000 | 300.000.000 |
| + Có phiếu phô thong | 300.000 .000 | 300.000 .000 |
| + cóppiêu un đai | 0 | 0 |

Vi. Thông tin bổ sung cho các khoàn mųc trinh bày trong Báo cáo kết quà hoąt động kinh doanh
23. Thu nhập lâi và các khoàn thu nhập tương tư

|  | Nàm 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhạ̀p laii tiên guin | 21.896.814.307 | 95.823.267.185 |
| Thu nhạp lai cho vay khách hàng | 1.263,305.283.155 | 1.114.125.126.277 |
| Thu tự lâi kinh doanh, đâu tư chưng khoàn nụ̆ | 177,505.639.914 | 172,704.820,704 |
| -Thu lai từ chinge khoan dâu tur | 177.505.639.914 | 172,704,820.704 |
| Thu tứ nghiềp vup bào lânh | 12,343,698.870 | 12.581.108.197 |
| Thu khác từ hoạt đọng tin dụng | 15.735.345.433 | 18.122.686.059 |
| Tổng cồng | 1.490,786.781.679 | 1.413.357.008.422 |

24. Chí phí lâi và các khoản chi phí tương tu

|  | Nam 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tra lâi tiền gừ | 790.052 .601 .960 | 744.001526 .949 |
| Trạ lait tiel̃ vay | 4.361 .071 .205 | 13.039.690.164 |
| Chi phi hoạt đọng tin dung khác | 1.032.890.884 | 1,048.371.884 |
| Tổng cọ̀ng | 795.446.564.049 | 758.089.588.997 |

25. Lai/hồ thuần tû̀ hoạt động địch vụ

|  | Nàm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu phídich vup | 48.591.815.703 | 56.923.115.707 |
| Dich vư thanh toăn | 10.889 .443 .277 | 12.187.425.414 |
| Dich vur ngầ quy | 18.649.710.023 | 24.398.678.565 |
| Dich vut tur vain | 1.240.000 | 62.684 .896 |
| Cie dich vu khác | 19.051.422.403 | 20.274.326.832 |

[^8]25.Laid/ỗ thuẩn từ hoagt động dịch vụ (tiểp theo)

|  | Nam 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chí phí từ hoask động dịch vụ | 31.833.828.673 | 35.094.480.872 |
| Dich vut thanh toàn | 6.445,044.015 | 6,198,413,405 |
| Cườc phi bưu điện và mang viền thōng | 7.885 .628 .355 | 7.679.525.889 |
| Vạn chuyền, bốc xềp tièn | 2,842.422,599 | 3.253.292.660 |
| Kiềm đểm, phằn loại và đông gooit tiển | 365.991.527 | 346.469,889 |
| Bảo vệ tiên | 1.526 .777 .759 | 1.518.666.648 |
| Dijch vun tu vân | 1.179.785.000 | 1.405.035.556 |
| Hoa hồng mót giời | 81.706 .426 | 48.244.786 |
| Các djech vur khac | 11.506,472,992 | 14,644,832,039 |
| Lav((lö) thuẩn từ hoạt động dịcle vụ | 16.757.987.030 | 21.828.634.835 |

26. Lail/ỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

|  | Năm 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hỗi | 27.148.739.074 | 24.815.218.893 |
| Thu từ kinh doanh ngoai tệ giao ngay | 14.592.193.092 | 6.079.279.824 |
| Thu fừ cáco cóng cuitài chînh phài sinh fiền tệ | 12.556:545,982 | 18.735.939.069 |
| Chî phi hoạt đông kinh doanh ngoại hối | 1.812.651.590 | 18.708.287.133 |
| Chi vé kinh doanh ngoai tê giao ngay | 367.961 | 13.418.941.380 |
| Chi tiè câc công cu tài chînh phái sinh tiên têt | 1.812,283.629 | 5.289 .345 .753 |
| Laĩ (lơ) thuần tự hoagr aọng kinh doanh ngoại hốf | 25.336.087.484 | 6.106.931.760 |

28. Laí/ lỗ thuần từ hoạt đọng kỉnh doanh (mua bán) chưng khoán đầu tur

|  | Năm 2016 | Nám 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thur nhập từ mua bản chưng khoàn đẩu tur | 5.563 .508 .900 | 43.260.495.242 |
| Chi phi về mua bàn chưng khoàn đầu tur | 3.798 .763 .428 | 1.564.032.312 |
| Dự phông / (hoàn nhập dư phòng) rưi ro chùng khoản đầu tur | (5,430,793,320) | 5.681 .614 .537 |
| Laì/ lả̉ thuần tûr hoz̧t động mua bain chừng khoain đầu tur | 7.195.538.792 | 36.014 .848 .393 |

29. Laì/ổ thuần từ các hoąt động kinh doanh khăc

|  | Năm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập tứ hoạt đọng khăc | 31.523.383.385 | 42.304.597.938 |
| Chi phi từ hoạt đọng khac | 2.079.586.179 | 21.086,142.942 |
| Laìlồ thuần từ cà hoạt độug kinh donnl khàc | 29.443.797.206 | 21.218.454.996 |

30. Thu uhập từ góp vốn, mua cổ phẩn

|  | Nám 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Cồ tực nhấn được trong kẏ từ góp vốn, mua cồ phẩn | 1.874.834.000 | 7,125,269.571 |
| Từ chưng khoản vỗn đầu tư | 1.874.834.000 | 7.125 .269 .571 |
| Tồug cỵug | 1.874.834.000 | 7.125,269.571 |

[^9]
## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tải chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Đơn vì tính: Đổng Việt Nam
31. Chi phi hoạt động

|  | Nam 2016 | Nam 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Chi nộp thuề va các khoàn phi, tê phi | 8.241 .471 .115 | 9.104.137.709 |
| 2. Chi phi cho nhãn vièn | 211.554.222.509 | 222.692.557.084 |
| Trong đó: |  |  |
| Chi heong và phuc cấp | 192.568.072.295 | 205.178.854.745 |
| Cäc khoän che đöng goip theo lirong | 16.754.960.423 | 16.610.011.683 |
| Chitrocáp | 774.899.436 | 859.292.788 |
| Chi khàc cho nhản viên | 1.456,290,355 | 38.397.868 |
| 3. Chi về tái sàn | 100.668.937.618 | 121.634.069.984 |
| Trong đó: Kháu hao tài sản cô đinh | 24,176.160.767 | 32.152.610,121 |
| 4. Chi cho hoatt đọng quản lỳ công vu | 84.433.091.018 | 116.858.802.771 |
| Trong đo: |  |  |
| Cong tác pht | 2.617,237.904 | 3.363.181.708 |
| Chi vê câc hoạt đông đoàn thê cûa TCTD | 4.470 .000 | 20.635.500 |
| 5. Chi nộp phi bâo hiểm, báo toàn tiè̉n gứi cùa khăch hảng | $14.331 .224,116$ | 13,985,511.848 |
| 6. Chi phi dư phòng (không tïnh chi phi dư phòng rǘ ro tîn dung nôi và ngoat bäng; cht phit dıe phòng gläm giá ching khoän) | 0 | 0 |
| 7. Chif phi hoạt đọng khảc | 0 | 735,527.368 |
| Tồng cồng | 419.228.946.376 | 485.010.606.764 |

## 32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

| 32.1 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hảnh: | Näm 2016 | Nám 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Ļ̣i nhuận trước thuế TNDN | 153.255.272.809 | 52.269,036.351 |
| 2. Các khoàn mục điều chình thu nhập chịu thuế: |  |  |
| Trừ thu nhạ̀p đự̛̣c miễn thuế TNDN : | 1.874.834.000 | 2,251 052.600 |
| Thu nhập tie gôp vôn, lién doanh, mua cố phẩn | 1.874.834.000 | 2.251 .052 .600 |
| Công chi phi không được khấu trừ khi xàc đünh lọi nhuạ̀n tinh thuè: | 1.759.780.234 | 2.076 .343 .114 |
| 3. Thu nhập chịu thuế | 153.140.219.043 | 52.094.326.865 |
| 4. Chí phi thuể TNDN tinh trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hảnh | 30.628.043.809 | 11.460 .751 .910 |
| 6. Tồug chi phí thuê thu nhăp doanh ughiẹ̀p hiệu hành | 30.628.043.809 | 11.460.751.910 |
| Thuế TNDN phài nộp đầu năm | 1.381.340.951 | 12.718.864.908 |
| Điếu chinh chẻnh lệch thuế TNDN cua các năm trướ |  |  |
| Thuế TNDN đã nộp trong năm | (6.381.340.951) | (22,798,275.867) |
| 7. Thuêt thu nhạp doauh nghiẹp côn phail ộp cuôl ky | 25.628.043.809 | 1.381.340.951 |

[^10]VII．Thông tin bồ sung một số khoán mục trinh bày trên Báo cáo lựu chuyền tiền tệ

| 33．Tiển và caic khoản tương đương tiền | 31／12／2016 | 01／01／2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mạt và càc khoàn turong đưong tiên tạ quy | 176．539．616．957 | $220.360,376,330$ |
| Tiền gứi tại NHNN | 598．023．738．312 | 787．728．955．237 |
| Tiền，ngogai hối gữ tại các TCTD khác（khoòng kỳ hạn và có ký hạn không quá 3 thàng） | 1．191．994．536．496 | 2．614．185．995．537 |
| Tồng ĉ̣ng | 1．966，557，891．765 | 3．622．275，327，104 |
| VIII．Các thông tin khác |  | Don vit tinh：Đồng |
| 35．Tinh hình thu nhập cùa cán bộ，công nhần viên | Nâm 2016 | Nam 2015 |
| I．Tỗng sổ cán bộ，công nhân viên binhb quân | 1.431 | 1.495 |
| II．Thu nhập cùa cân bộ，công nhân viên |  |  |
| 1．Tồng quy lurong | 171．899．977．411 | 184．299．214．478 |
| 2．Tiền thuroing | 20．662．052．261 | 20．879．807．316 |
| 3．Thu nhạ̀p khác | 0 | 0 |
| 4．Tồng thu nhạ̣p（ $1+2+3$ ） | 192．562．029．672 | 205．179．021．794 |
| 5．Tiễn lurong birih quân（\％ồng／ngureci／tháng） | 10.010 .481 | 10.273 .089 |
| 6．Thu nhập binh quân（đông／ngươi／tháng） | 11.213 .722 | 11.436 .958 |

36．Tinh hình thực hiện nghīa vụ vớ $\mathbf{N g a ̂ ́ n ~ s a ́ c h ~ N h a ̉ ~ n u ̛ o ̛ ̀ c ~}$
Don vi tíuh：Đồng

| Chi tiêu | Sô̂ dut dầu nâm | Phát sinh trong nầm |  | Sổ dư cuối nåm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Số phài nộp | Số đa nộp |  |
| 1．Thuêt GTGT | 1．323．212．384 | 4．506．227．018 | 4．569．083．447 | 1．260．355．955 |
| 3．Thuế TNDN | 1．381．340．951 | 30．628．043．809 | $6.381 .340,951$ | 25．628．043．809 |
| 9．Các loại thué khác | 505.719 .973 | 7.137 .587 .513 | 7．084．223．242 | 559.084 .244 |
| 10．Các khoàn phi，tệ phí và các khoàn phái nộp khàc | 0 | 88.000 .000 | 88．000．000 | 0 |
| Tỗ⿺g cộog | 3，210．273，308 | 42，359，858．340 | 18．122．647．640 | 27，4＋7，484．008 |

37．Loại hình và giai trị tài sàn thế chấp cùa khách hàng

| 37．1 Tà sản，GTCG nhân thế chấp，cẩm cố và chiết khấu，tâi chiết khấu | Glá trị đến $31 / 12 / 2016$ | Giáa trị đến 01／01／2016 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| Bat đọng san | 17．593．105．170．348 | 14．501，642．099．001 |
| Đọng săn | 10．653．889．744．590 | 9．054．786．817．883 |
| Chừng từ có giá | 3．744．334．989．841 | 1．897．227．150．567 |
| Tài san khác | 2．170．044．407．601 | 2，446．699．841．989 |
| Tō̃⿺𠃑 | 34．161．374．312．380 | 27．900．355．909．440 |

[^11]38. Nghia vụ nọ̣ tiêm ần vả các cam kết đưa ra

## Chî tiêu

Bào lânh vay vồn
Cam kết giao địch ngoại hối
Cam kel mua ngoqi té
Cam kel giao dich hoàn doi
Cam kết trong nghiṣ̣̂p vụ L/C
Cam ket thanh toàn trong nghieip vu L/C
Bảo lănh khàc
Báo länh thanh toán
Bào länh thucc hiện hop dồng.
Bào lanh dur thäu
Cam kél bào lành thác
Các cam két khác

31/12/2016
$10.480 .000,000$
01/01/2016
10.4ร0.000,000
1.362.778.500.000
$1.030 .393 .500 .000 \quad 0$
331.917.282.325 $\quad 130.709 .890 .738$
331.917 .282 .325
130.709.890.738
$906.987 .898 .869 \quad 962.848 .032 .565$
$218.934 .681 .507 \quad 280.159 .594 .714$
$134.902 .729 .619 \quad 179.493 .909 .149$
47,060.427,505
30.092.104.386
$506.090 .060 .238 \quad 473.102 .424 .316$
20.916.323.280 $\quad 1.409,843.806 .868$
2.633.080.004.474
2.503 .401 .730 .171
39. Hoagt động úy thác/ uhận ūy thăc và đại ly TCTD

Vốn cho vay ūy thăc đầu tư nhặn tữ cāc tổ chữc

31/12/2016
66.419 .872 .499

01/01/2016
145.946 .623 .743

Ngà̀n hàng TMCP Xăng dả̉u Petrolimex nhạ̀n ủy thảc của Tầp đoản Xăng dẫu Việt Nam để cho cảc đơn vị thuộc Tập đoán vay.
40. Các hoạt động ngoại bàng khác mà TCTD phäi chịn rùi ro đáng kể
41. Glao địch với các bến liên quan

Cạc giao dịch và số dư trọng yểu vởi cạc bên liênn quan trong nằm nhur sau:

| Bên liên quan | Mố ¢̧uta bệ | Tinh chat giad djch | Phist tinh trong nàos | Sô dry tgi 31/12/2016 Pliàl thu (Phail trai) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tạp đoàn Xăng dâu Viẹt Nam | Cô đông lơn | Tiển gữi thanh toàn tai Ngăn hàng |  | 2,285.527,307.262 |
|  |  | Tiền gứi có ky hạn tại Ngãn hàng |  | 1.200.000.000.000 |
|  |  | Lâi phài trà tiền gưi có ky han | 10.318.424.500 | 3.961.312.500 |
|  |  | Phài thu khác | 7.876.870.278 | 7.876.870.278 |
| Caic công ty con val công ty liên kết trong Tạ̀p đoàn Xăng dả̉u Viat Nam | Các đơnvị có cùng cồ đông lơn | Tiền gựi thanh toan taii Ngán hàng |  | 341.046.552,419 |
|  |  | Tiền gừ có koy hạn tại Ngàn hàng |  | 832,095.816.006 |
|  |  | Laí phài trả tièn gưi | 34.181.892.469 | 17.364.004.685 |
|  |  | Ngãn hàng cho vay |  | 987.056.023.925 |
|  |  | Lail phài thu cho vay | 51.764.271.667 | 1.507.453.859 |

## 2. Các sự kiện sau ngày lâ̂p bàng cân đối kế toản

 càc điểu chinh hoặc cần được thuyết mình, cỏng bố trong các Bảo cáo tài chỉnh.

[^12]
## 43. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh cùa Bảo cảo tải chinh tả số liệu cúa báo cào taii chính cho nẳm taii chính kết thùc ngáy $31 / 12 / 2015$ đâ được một doanh nghiệp kièm toàn khác kiè̉m toàn vâ đà đưa y̌̉ kiển kiè̀m toản ngoại trừ tại ngày 31/3/2016.

## 46. Quản lý rû̀i ro tài chính

Các rüi ro tài chính mà Ngàn hàng phải chụu bao gồm ruì ro tin dụng, rûi ro thị trường vá rùi ro hoạt động.

### 46.1 Rủi ro tín dụng

 vụ của minh, dẫn đển tổn thất vể tải chinh. Rûi ro tin dụng phàt sinh tứ hoạt động cho vay và bảo lănh dưới nhiều hình thức.

 cổng cụ phái sinh và số dư thanh toán với các đời tâc.
Rủi ro tin dụng là rúi ro lớn nhất cho hoạt động kinh doanh cùa Ngàn hàng, do đó Ban lẵhh đạo quàn lý rúi roo tin dụng cho Ngân hàng một cách rất cẩn trọng. Việc quán lỷ và kiềm soát rưi ro tín dưng được tập trung váo một bọ̉ phận quản lý rủi ro tin dụng


### 46.1.1 Bo lường ruiil ro tín dụng xảc định tồn thầt và lập dự phòng

(a) Cho vay và bão lành

Viẹ̀c đô lường rùi ro tín dưng được thưc hiẹẹn trước và trong thỡi gian cho vay.
 dung cho mọi danh mue tin dung trọng yễu và hỉnh thảnh co sở cho việc đo lương các ruỉ ro vỉ phạm thanh toản trước và trong khì cho vay.
Dưa trền việc đo lường trên, Ngãn hàng phản loại các khoản vay và trich lập dự phòng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngáy 21 thảng 01 nãm 2013 và Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 nåm 2014 của Ngân hàng Nhà nurớc Viẹt Nam để đo Jưởng và phản loaí cảc khoàn cho vay và bảo lânh như đà trinh bày trong Thuyết minh IV,5.
(b) Chừng khoàn ng


 và đồng thời đuy tri nguồn tín đựng sần sàng đễ đâp ưng yêu cẩu cấp vốn.

### 46.1.2 Các chính sách kiểm soât và giàm thiểu rùi ro tín dụng

 bàng) liền quan đến tưng khách hảng vay vổn, hoạ̀c nhơm khách hảng vay vốn theo đủng các quy định của Ngân hảng Nhà nước
 tich khả năng trà nọ lài và vốn cưa câc khảch hàng vay vốn và các khách hảng tiè̀m năng.
Ngân hàng có mọ̀t sổ các chính sách và cách thức thưc hành để giảm thièủu rùi rô tin dụng. Cách thức truyền thồng nhât là nẫm giự các tail sàn đảm bảo cho các khoàn tạm ưng vốn, một cách thức phổ biến. Cảc loại tải sản đàm bào cho các khoàn cho vay vâ ưng trước gồm có:

### 46.1.2 Các chính sách kiểm soát và giảm thiểu rû̀ ro tín dụng (tiếp theo)

- Thể chẩp đổi với các bất động sàn là nhà ơ;
- Quyễn đối với cảc tài sàn hoạt động uhur trụ sớ, máy móc thiét bì, hàng tổn kho, cảc khoán phài thu;
- Quyển đối với các còng cụ tài chỉnh như chưng khoãn ng và chưng khoán vổn.
 chiết khả́u cụ thể đế xác định giả trị có thể cho vay tồi đa. Tỵ lẹ chiết khấu cho mồi loại tài sản thé chấp được hươong dần trong Thöng tư 02/2013/TT-NHNN ngáy 21 thàng 01 năm 2013 và Thōng tư sổ 09/2014/TT-NHNN ngāy 18 tháng 3 năm 2014 cưa Ngain hàng Nhà nước Việt Nam vả được Ngìn hàng điểu chỉnh cho từng trương họp cụ thể. Khỉ già trị họp ty cưa càc tâi sàn thế chấp bị giàm, Ngân hâng sê yêu cẩu khaich hàng vay vổn phái thế chấp thêm tài sân để duy trì mưc độ an toãn đối với nùi ro cừa khoán cho vay.
 ruii ro tîn dựg đối với cảc khoản cho vay. Thư tin dựg kèm chưng tứ vai thư tin dựng thương mại - là caic cam kết bằng văn bàn
 thể - đurợc đàm baio bằng chînh hàng hớa lièn quan và do đó rüi ro thẩp hơn so với cảo khoàn cho vay trưe tiếp. Viẹc phait hành thư tịn dưng và các họp đồng bảo lânh tâi chỉnh được thưc hiẹ̀n theo các quy trinh đánh già vả phê duyệt tin dụng như đối với câc khoản cho vay và tạm ưng cho khâch hàng trứ khi khàch hàng ký quy $100 \%$ cho cảc cam kễt có liền quan.


### 46.2 Ruì ro thị trường


 càc sàn phẳm này đều chịu tác động từ biến động trèn thị trương nói chung và từng loại thị trương nói riéng và ş̛̣ thay đối cừa mực đọ̀ biễn động cùa giâ thị trường như: rûi ro lâi suắt, rûi ro tiển tẹ và rúi ro vể giâ khảc.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
46.2.1 Rǘ ro là suát
 lęch lai suait theo ky hạn hàng thang.

| Chi tien | Quí buı | Khoung cliju lat | Dễ 1 thang | Tît Gen 3 thang | Tir 3 aên 12 thang | Tư I Cém 5 nam | Tren 5 nam | Tong |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 0 | 176.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.540 |
|  | 0 | 598.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.024 |
| III. Tiên, ving egui taii sh cho vay caic TCTD khace (*) | 0 | 323.995 | 868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 .995 |
| IV.Chuing khoin kinh doanh ( ${ }^{*}$ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 |
| V.Các cóng cy taì chinh phaì sinh vì càc tailis san taì chinh khàe ( ${ }^{*}$ ) | 0 | 29.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.622 |
| VLCho vay khàch hàng ( ${ }^{*}$ ) | 665.452 | 0 | 3,588.808 | 5.643.247 | 5.667 .657 | 1.447.290 | 521.678 | 17.534.132 |
| VII. Chuing khoin dain tux ( ${ }^{*}$ ) | 50.000 | 2.266.471 | 0 | 200.000 | 130.001 | 659.944 | 1.423.493 | 4.729 .910 |
| VIII,Góp vốn, đâu fur dài hann ( ${ }^{( }$) | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| IX. Taì sain có định và Bât đọng sain đàu tur | 0 | 167.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.477 |
| X.Tais san C6 khác ( ${ }^{*}$ ) | 0 | 1.056 .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 .967 |
| Tong Tail sain | 715.452 | 4,619.583 | 4.456.808 | 5.843 .247 | 5.797.659 | 2.107 .235 | 1,945.171 | 25.485.154 |
| Nopphài ira |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTiên gừi cùa vả vay tự NHNN vza cảc TCTD khảe | 0 | 0 | 1.716 .484 | 1.010 .226 | 0 | 0 | 0 | 2.726 .710 |
| II.Tiền gùì cùa khȧch hâng | 0 | 0 | 9.280.816 | 3.911.078 | 4.784.250 | 320.972 | 0 | 18.297.116 |
| IIL.Các cơng equ tai chinh phài sinh va các khoàn no tai chinh khise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Vôn taji rrg, úy thace đîu tus, cho vay TCTD chịu ruil ro | 0 | 0 | 0 | 21.884 | 0 | 0 | 0 | 21.884 |
| V.Phat hành giaìy tò có gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLCae khoari ng̣ khác | 0 | 283.482 | 0. | 0. | 0 | 0 | 0 | 283.482 |
| Tung Ng plaà tra | 0 | 283.482 | 10.997.300 | 4.943.187 | 4.784 .250 | 320.972 | 0. | 21.329 .192 |
| Mớc chềnh lích nlayy càm vói lal snat nopl bàas | 715.452 | 4.336 .101 | (6.540,492) | 900.060 | 1.013.409 | 1.786.263 | 1.945.171 | 4.155.963 |
| Câc cam ket ngoại bàng có tàc động tới múc đọ̀ nhạy cain với taii mat cùa clic tài sàn vil công ng (ròng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 715.452 | 4.836 .101 | (0.540.492) | 900.0613 | 1.013 .409 | 1.786 .263 | 1,945.171 | 4.155 .903 |



## Đơn vi tính: Triệu dồng Việt Nam

Năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
46.2 Rüí ro thị trường


 hàng sừ dụng đê đam bào trang thái đồng tiên đưge duy tri trong han míce đa thiêt lịp.

| Chitiea | USD durpe quy dalil | EtR dirpe quy aîl | Gla mivang tien tes furge quy did | Che agopl tif khác duyg quy ahi | Tueg |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tail san |  |  |  |  |  |
| Tién mit, ving bac, dà quỳ | 30.103 | 13.142 | 0 | 0 | 43,245 |
| Tiền gừi tai ngain hing Nhà nước | 59.335 | 0 | 0 | 0 | 59.735 |
| Tiên, vange guì tai val cho vay cáe TCTD khaic (*) | 178.915 | 90.600 | 0 | 6.325 | 275.840 |
| Chuing khoên kinh doarnh (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cho vay khach hàng ( ${ }^{( }$) | 2.183 .558 | 0 | 0 | 0 | 2.183 .558 |
| Chưng Khoin diut ru (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gôp vốn, đầu tur daì hạn (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tai sain Cól khace (*) | 164.133 | 0 | 0 | 3.614 | 167.747 |
| Tonge Til sàn | 2.616,445 | 103,742 | 0 | 9.939 | 2,730.125 |
|  |  |  |  |  |  |
| Tién gưi cula và vay tû̀ NHNN va cac TCTD khace | 376.703 | 0 | 0 | 0 | 376.703 |
| Tiên gưri cula khàch hàng | 1.278,751 | 101.900 | 0 | 194 | 1.380 .845 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vón tải trơ, uly thalc dầu tợ cho vay TCTD chịu rûi re | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phat hành giajy tó co gia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cäck koin $n$ g khaic | 922 | 466 | 0 | 0 | 1388 |
| Vón vat cac quy | 0 | 0 | 0 | $\square$ | 0 |
| Toug Nof phàl tria vì Vôl chû sờ hîu | 1.656 .376 | 102.366 | 0 | 194 | 1.758 .936 |
| Trang thail tién tif nệi bäng | 960.009 | 1.376 | 0 | 9,745 | 971.189 |
| Trang thà tién fî ngoaí bảng | 332.385 | 0 | 0 | 0 | 332.3885 |
| Trang thàl tien tệ nộ, ngoạl baing | 1.292.454 | 1.376 | 0 | 9.745 | 1.303 .574 |

Năm tài chỉnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

> 46.2 Raíl ro thẹ trừug
46.2.3 Ruif ro thanh khoain

 - Kiém soír hoat đọagg huy độgg vồn và cho vay hảng ngày
Kiém soát cie


| Cluî tiêu | Quai hạn |  | Truag han |  |  |  |  | Tang |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tren 3 tháng | Dėn 3 thang | Dên 1 thang | Tiri 1-3 thang | Tì3 3-12 thang | Thì 1 - 5 nàm | Trea 5 nàm |  |
| Tièn mit, vange bac, dia quy | 0 | 0 | 176.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.540 |
| Tiên gusi tai ngain hàng Nhà nưóc | 0 | 0 | 598.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.024 |
| Thênn, viang gutio tai sà cho vay cac TCID khác (*) | 0 | 0 | 1.191.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191,995 |
| Chüng khoàn kinh doanh (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciec công cu taì chinh phaid sinh và càc taì sann taí chinh khàc (*) | 0 | 0 | 29.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.622 |
| Cho vay kluach haing (*) | 432.816 | 232.636 | 1.300.651 | 3.056 .803 | 5.047 .474 | 5.252.187 | 2.211 .565 | 17.534.132 |
| Chuing khoin dius fus (*) | 50,000 | 0 | 0 | 37.222 | 130.001 | 3,089,194 | 1.423.493 | 4.729 .910 |
| Oôp vớn, đău tư dà han (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,477 | 167.477 |
| Taij san Có khaic ( ${ }^{(*)}$ | 0 | 0 | 175.746 | 351.492 | 529.729 | 0 | 0 | 1.056 .967 |
| Tong Tal sin | 482,816 | 232,636 | 3,472.577 | 3.445,517 | 5,707,205 | 8.341 .381 | 3,803,024 | 25,485.155 |
| Nof phài trả |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiè̉n gừi cùa và vay tứ càc TCTD khice | 0 | 0 | 2.105.120 | 621.590 | 0 | 0 | 0 | 2.726 .710 |
| Tièn vay tut Chinh phù va NHNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 | 0 | 0 |
| Tiền gưri cûa khiech hàng | 0 | 0 | 5.451 .852 | 4.040.873 | 5.368 .329 | 3,436,061 | 0 | 18.297.116 |
| Cas công su taii chinh phai sinh và cale khoain ng̣ tài chinh khàe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vón taii trg, liy thac dau tư, cho vay TCID chiu ruiz ro | 0 | 0 | 0 | 21:884 | 0 | 0 | 0 | 21.884 |
| Phàt hänh gialy tò có gíà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Case khoin ng khac | 0 | 0 | 46.309 | 98,246 | 138.927 | 0 | 0 | 283.482 |
| Toug Nër phal fra | 0 | 0 | 7.603.281 | 4.782 .593 | 5.507,256 | 3.436.061 | 0 | 21.329 .192 |
| Murc chenh thanh khoiul rông | 482.816 | 232.636 | (4,130.704) | (1.337,076) | 199.948 | 4,905,319 | 3,803,024 | 4.155 .963 |

(*) Khodn mupe nidy không bao gòm só dur dy phòng ruif ro.
Đơn vi tính: Triệu dồng Việt Nam

Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

## 46. Quàn lý rưi ro tà chính (tiếp theo)

### 46.3 Giá trị hợp lý cùa các tà̀ sân tài chính và công nợ tài chính

Các tài sán tải chính và cồng nợ tái chính cuia Ngân hàng đang được ghi nhạ̀n theo nguyên tắc giáa gồ trừ dí các khoán dự phỏng
 già trị hơp lỳ của chúng.
Hiện tại, Ngàn hàng chura thực hiện xác định giá trị họp tý cưa tất cả các tài sản tải chinh và công nọ tài chính của minh. Ngân hàng sê thưc hiện việc trinh báy giá trị hơp lỳ cuia tải sản tài chinh và công nợ tà̀ chinh khí có cảc hưỡg dẩn chi tiêt cuia cảc cơ quan quán lý.

Hà Nôi, ngày 25 tháng 03 năm 2017


Nguời phê duyệt


Bà Nguyễr Thị Thu Hà Kế tọán trưởng


Ông Nguyễn Quang Dịnh
Tổng Giâm đốc


[^0]:    Thuyết minh này lả bộ phận hợp thành các báo cáo tài chỉnh.

[^1]:    Thuyết minh này lả bộ phận hợp thành các báo cáo tài chỉnh.

[^2]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chinh.

[^3]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chinh.

[^4]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo täi chỉnh.

[^5]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^6]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^7]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^8]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^9]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^10]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

[^11]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh．

[^12]:    Thuyết minh này là bộ phận hợp thành các báo cáo tải chỉnh.

