CÔNG TY CỔ PHÀN BÂT ĐỌNG SẢN E XIM

Số: $4.1201 \%$ levext

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ưy ban Chứng khoán Nhà nước

## Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.
Điện thoại : (84-8) 62646726
Fax : (84-8) 62646724
Người thực hiện công bố thông tin: Ông LU'U ĐỨC TÂN
Điện thoại (di động): 0903955315
Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 công ty Eximland
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Noti nhân:

- Như trên
- Ban TGĐ
- Lưu HCNS


LU'U ĐỨC TÂN

| Đơn vị tính: Việt Nam đồng |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tài sản | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| A. TȦI SẢN NGÁN HAN ( $100=110+120+130+140+150)$ | 100 | 197.289.312.753 | 269.023.678.465 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 15.017.423.289 | 9.806.939.343 |
| 1. Tiền | 111 | 15.017.423.289 | 9.806 .939 .343 |
| 2. Các khoản tương đương tiên | 112 | $\cdots$ | $\cdots$ |
| II. Đầu tư tài chính ngẳn hạn | 120 | 11.200 .000 .000 | 11.200 .000 .000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | - - - | $\cdots \cdots$ |
| 2. Dư phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | - | - |
| 3. Đầu tư năm giữ đến ngày đáo han | 123 | 11.200.000.000 | 11.200 .000 .000 |
| III. Các khoản phải thu ngăn hạn | 130 | 74.534.041.407 | 110.392.558.632 |
| 1. Phài thu ngắn han cua khách hàng | 131 | 15.292.580.911 | 21.313 .752 .795 |
| 2. Trả trước cho người bán ngăn hạn | 132 | 47.269.090.171 | 51.748 .642 .623 |
| 3. Phải thu nôii bôn ngăn han | 133 | $\cdots$ |  |
| 4. Phải thu theo tiên độ kê hoạch hơp đông xây dưng | 134 | .................... | ................... |
| 5. Phài thu về cho vay ngắn han | 135 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| 6. Phải thu ngăn han khác | 136 | 32.396.890.299 | 60.379.683.188 |
| 7. Dư phòng phải thu ngắn han khó đòi (*) | 137 | (26.424.519.974) | (29.049.519.974) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots$ |
| IV. Hang tồn kho | 140 | 89.402.173.126 | 129.875.350.529 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 98.408 .530 .612 | 138.881 .708 .015 |
| 2. Dư phòng giám giá hàng tôn kho (*) | 149 | (9.006.357.486) | (9.006.357.486) |
| V. Tài sản ngắn han khác | 150 | 7.135.674.931 | 7.748.829.961 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn han | 151 | 270.816.053 | 153.589.121 |
| 2. Thuế GTGT đươc khấu trừ | 152 | 6.864 .842 .343 | 7.595.240.840 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 16.535 | $\cdots \cdots \cdots$ |
| 4. Giao dich mua bán lai trái phiếu Chính Phư | 154 | $\cdots$ | - |
| 5. Tài sản ngăn han khác | 155 | - | - |
|  |  |  |  |
| B. TÅI SÁN DÅI HAN ( $200=210+220+240+250+260)$ | 200 | 567.680.808.890 | 508.987.907.455 |
| I. Các khoản phải thu dài han | 210 | 25.838.580.000 | 8.243.580.000 |
| 1. Phải thu dài han của khách hàng | 211 | $\cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots$ |
| 2. Trá trước cho người bán dài han | 212 | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vii trự thuộ | 213 | - | - |
| 4. Phải thu nôi bồ dài han | 214 | - | - |
| 5. Phải thu vê cho vay dài han | 215 | - | $\cdots$ |
| 6. Phải thu dài han khác | 216 | 25.838 .580 .000 | 8.243.580.000 |
| 7. Dư phòng phái thu dài han khó đòi (*) | 219 | $\cdots$ |  |
| II. Tài sản cố định | 220 | 27.880.405.966 | 31.047.181.356 |
| 1. Tai sann cố đinnh hữu hình | 221 | 27.880.405.966 | 31.047 .181 .356 |
| - Nguyên giá | 222 | 43.955.467.023 | 47.020 .667 .023 |
| - Giá tri hao mòn lũy kế (*) | 223 | (16.075.061.057) | (15.973.485.667) |
| 2. Tài sản cố đinh thuê tài chính | 224 | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots$ |
| - Nguyên giá | 225 | - | - |
| - Giá tri hao mòn lũy kế (*) | 226 | - | - |
| 3. Tài sản cố đinnh vô hinh | 227 | $\cdots$ | ${ }^{(. . .0 . . . . . . . . . . . . ~}$ |
| - Nguyên giá | 228 | 72.000 .000 | 72.000 .000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (72.000.000) | (72.000.000) |
| III. Bất động sản đầu tur | 230 | 140.962.260.838 | 141.922 .873 .030 |
| - Nguyên giá | 231 | 149.607 .770 .542 | 149.607 .770 .542 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | (8.645.509.704) | (7.684.897.512) |
| IV. Tài sản dở dang dài han | 240 | 81.604.642.978 | 40.541.558.335 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | $\cdots$ | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ |


| Tài sản | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 81.604.642.978 | 40.541 .5588 .335 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 174.864.221.080 | 174.764.731.420 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kêt | 252 | 174.864.221.080 | 174.764.731.420 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vi khác | 253 | $\cdots \cdots$ | $\cdots$ |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài han ( ${ }^{*}$ ) | 254 | - | - |
| 5. Đâu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | ${ }^{1 . . . . . . . . . . . . . . . . .-~}$ |  |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 116.530.698.028 | 112.467.983.314 |
| 1. Chi phí trả trước dài han | 261 | 1.317.103.969 | 1.821.788.604 |
| 2. Tài sản thuế thu nhâp hoãn lai | 262 | - | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots$ |
| 3. Thiết bi, vât tư, phu tùng thay thế dài han | 263 |  | $\cdots$ |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | 115.213.594.059 | 110.646.194.710 |
| 5. Lọi thế thương mại | 269 |  | - - - |
| TÓNG CÔNG TȦI SÅN ( $270=100+200$ ) | 270 | 764.970.121.643 | 778.011.585.920 |
| Nguồn vốn | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| C. NO' PHÁI TRÅ $(300=310+330)$ | 300 | 251.660 .809 .347 | 260.209.081.286 |
| I. No ngăn han | 310 | 117.358.432.347 | 108.796.571.486 |
| 1. Phải trả người bán ngăn han | 311 | 27.234.005.932 | 27.413.095.693 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngăn han | 312 | 1.424 .875 .595 | 973.391 .589 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 6.065 .022 .592 | 7.036.276.792 |
| 4. Phải trả người lao đọng | 314 | 2.140 .961 .268 | 2.464 .566 .916 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn han | 315 | 9.883.181.373 | 10.614.885.457 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hơp đồng xây dưng | 317 | - | - |
| 8. Doanh thu chura thực hiênn ngắn hạn | 318 | 4.455 .000 .000 | .................... |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 43.666.272.796 | 27.484.292.248 |
| 10. Vay và nơ thuê tài chinnh ngăn han | 320 | 18.937.487.500 | 29.258 .237 .500 |
| 11. Dư phòng phải trả ngăn han | 321 | $\cdots$ | $\cdots$ |
| 12. Quỹ khen thương, phúc lơi | 322 | 3.551 .625 .291 | 3.551.825.291 |
| 13.Quỹ binh ôn giá | 323 | - |  |
| 14.Giao dich mua bán lai trai phiếu Chính phú | 324 |  | ${ }^{-\ldots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~}$ |
| II. Nọ dài han | 330 | 134.302.377.000 | 151.412.509.800 |
| 1. Phải trả ngurời bán dài han | 331 | $\cdots \cdots \cdots$ | $\cdots \cdots \cdots$ |
| 2. Người mua trả tiền trước dài han | 332 | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài han | 333 | - | - |
| 4. Phải trả nôi bô về vốn kinh doanh | 334 | - | - |
| 5. Phải trà nội bô dài hạn | 335 | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiên dài han | 336 | - | - |
| 7. Phải trả dài han khác | 337 | 9.802 .377 .000 | 24.901.309.800 |
| 8. Vay và nơ thuê tài chính dài han | 338 | 124.500 .000 .000 | 126.511 .200 .000 |
| 9. Trái phiếu chuyền đồi | 339 | $\cdots$ | $\cdots$ |
| 10. Cổ phiếu uru đãi | 340 | - | - |
| 11. Thuế Thu nhâp hoãn lai phải trả | 341 | - | - |
| 12. Dư phòng phải trả dài han | 342 | - | - |
| 13. Qũy phát triển khoa học và công nghệ | 343 | - | - |
| D. VÓN CHÚ SỚ HUỦU ( $400=410+430$ ) | 400 | 513.309.312.296 | 517.802.504.634 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 513.309 .312 .296 | 517.802.504.634 |
| 1. Vốn góp cua chủ sở hữu | 411 | 417.840 .000 .000 | 417.840 .000 .000 |
| - Cô phiếu phô thông có quyên biêu quyêt | 411 a | 417.840 .000 .000 | 417.840 .000 .000 |
| - Cô phiếu uu đãi | 411 b | $\cdots \cdots$ | $\cdots \cdots$ |


| Nguồn vốn | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | - | - |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | - | - |
| 5. Cổ phiếu qũy (*) | 415 | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lai tài sản | 416 | - | - |
| 7. Chênh lêech tỷ giá hối đoái | 417 | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 11.252.395.500 | 11.252.395.500 |
| 9. Quỹ hỗ trơ xắp xếp doanh nghiệp | 419 | - | - |
| 10. Quỹ khác thuôc vốn chủ sở hữu | 420 | 2.959 .541 .500 | 3.410 .041 .500 |
| 11. Lơi nhuân sau thuế chưa phân phối | 421 | 49.556.916.087 | 54.504 .853 .988 |
| - LNST chua phân phối lũy kê đên cuối kỳ truợc | 421a | 54.504 .853 .988 | 11.463 .281 .554 |
| - LNST chua phân phối kỳ này | 421b | (4.947.937.901) | 43.041.572.434 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | - | - |
| 13. Lơi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | 31.700 .459 .209 | 30.795.213.646 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | - | - |
| TỖNG CÔNG NGUỒN VỐN ( $440=300+400$ ) | 440 | 764.970.121.643 | 778.011.585.920 |

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thúy Kiều

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Cảnh

Tổng Giám Đốc


## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT

QUÝ 1 NÄM 2017
Đơn vị tính : Việt Nam đồng

| CHİ TIÊU | Mã số | Qúy I |  | Lũy Kế từ đầu năm đến cuối quý I |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2016 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 20.202.668.572 | 9.841.462.818 | 20.202.668.572 | 9.841.462.818 |
| 2. Các khoản giàm trừ doanh thu | 02 | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu | 10 | 20.202.668.572 | 9.841.462.818 | 20.202.668.572 | 9.841.462.818 |
| 4. Gía vốn hàng bán | 11 | (16.265.869.325) | (8.814.969.769) | (16.265.869.325) | (8.814.969.769) |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 3.936.799.247 | 1.026.493.049 | 3.936.799.247 | 1.026.493.049 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 459.229 .004 | 127.282.865 | 459.229.004 | 127.282.865 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | (3.306.781.244) | (3.984.077.715) | (3.306.781.244) | (3.984.077.715) |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | (3.306.781.244) | (3.312.757.499) | (3.306.781.244) | (3.312.757.499) |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | 99.489 .660 | 7.055.540.382 | 99.489 .660 | 7.055.540.382 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | (1.866.118.282) | (770.161.001) | (1.866.118.282) | (770.161.001) |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | (5.210.508.237) | (5.383.608.391) | (5.210.508.237) | (5.383.608.391) |
| 11. Lơi nhuận thuần tù hoạt động kinh doanh | 30 | (5.887.889.853) | (1.928.530.811) | (5.887.889.853) | (1.928.530.811) |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 4.716.260.029 | 550.000 | 4.716.260.029 | 550.000 |
| 13. Chi phí khác | 32 | (1.879.177.784) | (111.000.000) | (1.879.177.784) | (111.000.000) |
| 14. Lợi nhuận khác | 40 | 2.837.082.245 | (110.450.000) | 2.837.082.245 | (110.450.000) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | (3.050.807.608) | (2.038.980.811) | (3.050.807.608) | (2.038.980.811) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | (528.883.916) | (214.238.623) | (528.883.916) | (214.238.623) |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | 5.345.144.581 | - | 5.345.144.581 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | (3.579.691.524) | 3.091.925.147 | (3.579.691.524) | 3.091.925.147 |
| 19. Lơi nhuận sau thuế của công ty me | 61 | (4.051.192.510) | 2.945.485.006 | (4.051.192.510) | 2.945.485.006 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 471.500 .986 | 146.440.141 | 471.500 .986 | 146.440.141 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | (97) | 70 | (97) | 70 |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | - |  | 505323-7 | - |


ap ngày 2Q thớng 03 năm 2017
Tống giàm đốc
BÂT ĐỘNG SAN
EXIM

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

## (Theo phương pháp trực tiếp) (*)

QUÝ 1 NĂM 2017
Đơn vị tính : Việt Nam đồng

| CHİ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Qúy I |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm 2017 | Năm 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 |  | 23.771.991.318 | 627.257 .212 .946 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 |  | (13.899.238.084) | (100.855.470.052) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 |  | (7.129.334.246) | (12.457.707.396) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 |  | (3.916.209.022) | (9.939.528.546) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 |  | (860.048.197) | (1.064.833.298) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 |  | 60.210.419.742 | 78.090 .827 .955 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 |  | (42.459.382.318) | (89.800.451.227) |
| Luu chuyển tiền thuần tù hoạt dộng kinh doanh | 20 |  | 15.718.199.193 | 491.230 .050 .382 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tur |  |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác | 21 |  | (762.568.859) | (26.620.403.993) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 22 |  | 2.061.000.000 | 304.000 .000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nọ của đơn vị khác | 23 |  | 3.000 .000 .000 | (62.185.750.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 |  | - | 36.957.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  | (137.598.800) | (194.508.876.884) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 |  | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lơi nhuận được chia | 27 |  | 490.902 .412 | 2.245.721.569 |
| Luru chuyển tiền thuà̀n từ hoat động dầu tur | 30 |  | 4.651.734.753 | (243.808.309.308) |
|  |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  | 100.000.000 | 2.882.400.000 |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |  | - |  |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 |  | 970.200 .000 | 202.726.321.554 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 |  | (15.702.150.000) | (548.120.746.186) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 |  | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 |  | (527.500.000) | (311.800.000) |
| Luu chuyển tiền thuần từ hoat đọng tài chính | 40 |  | (15.159.450.000) | (342.823.824.632) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( $50=20+30+40$ ) | 50 |  | 5.210.483.946 | (95.402.083.558) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 |  | 9.806.939.343 | 96.426.619.235 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( $70=50+60+61$ ) | 70 |  | 15.017.423.289 | 1.024.535.677 |



Nguyễn Thị Thúy Kiè̀u

Kế toán truởng



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 01/2017 

## I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bất động sản $E$ Xim là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng 10 năm 2007, và theo các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh sau:

Giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh điều chinh số 4103008092 - Điều chỉnh lần 1 4103008092 - Điều chinh lần 2 4103008092 - Điều chỉnh lần 3 0305323291 - Điều chỉnh lần 4 0305323291 - Điều chinh lần 5 0305323291 - Điều chỉnh lần 6 0305323291 - Điều chỉnh lần 7

## Ngày cấp

Ngày 14 tháng 02 năm 2008
Ngày 30 tháng 05 năm 2008
Ngày 25 tháng 06 năm 2009
Ngày 02 tháng 02 năm 2010
Ngày 30 tháng 03 năm 2010
Ngày 14 tháng 10 năm 2011
Ngày 18 tháng 05 năm 2015

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản; lập dự án đầu tư; tư vấn đầu tư - đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật); quản lý dự án; phá dỡ công trình; san lấp mặt bằng; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hệ thống điện.
Công ty có trụ sở chính tại 179EF Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

## Cơ cấu tổ chức

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

- Công ty có năm (5) công ty con sau:

Tên công ty

- Công ty CP Đàuu tu Khu công nghiệp - Đô thị Hóc Môn
- Công ty Cổ phàn Đía ốc Sa Tra E Xim
- Công ty Cổ phần Đà̀u tu Tie - E Xim
- Công ty Cổ phần Dịch vu Báát Đông Sản Eimrs
- Công ty Cổ Phần Tu Vấn - Xây Dựng Exim

| Giấy phép hoạt <br> động | Lĩnh vực kinh doanh |
| :---: | :--- |
| 4103011598 | Đâu tư, kinh doanh địa ôc, xây lăp |
| 0305349677 | Đầu tư, kinh doanh địa ốc, xây lắp |
| 0311278495 | Kinh doanh bất động sản |
| 0313151430 | Môi giới bất động sân |
| 0313307889 | Xây dựng nhà và công trình các loạ |

Tỷ lệ sở hữu bởi Công ty 65,86\%
98,22\%

86,96\%

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017
Tên công ty

- Công ty có một (1) công ty liên kết sau:

Giấy phép hoạt
động
0312153756

Lĩnh vực kinh doanh
Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ sở hữu bởi
Công ty 35,00\%

## II. CƠ SỞ TRİNH BÀY

## 1-Chuẩn mục và Hệ thống kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VNĐ") phù hợp với Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam khác do Bộ Tài chính ban hành theo:
$\checkmark$ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọt 1);
$\checkmark$ Quyết định số $165 / 2002 /$ QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọ̣t 2);
$\checkmark$ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọ̣t 3);
$\checkmark$ Quyết định số $12 / 2005 / \mathrm{Q}$-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đọ̣t 4); và
$\checkmark$ Quyết định số $100 / 2005 /$ QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 5).

## 2-Hìhh thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán được áp dụng của Nhóm Công ty là Nhật ký chung.

## 3-Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Nhóm Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 thán!

## 4- Dơn vị tiền tệ sủ̉ dụng trong kế toán

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niển độ được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Nhóm Công ty là VNĐ.

## 5-Cơ sở h ợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ bao gồm các báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty và các công ty con cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Các công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Nhóm Công ty nắm quyền kiểm soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Nhóm Công ty chấm dứt quyền kiểm soát đối với công ty con.

Báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty mẹ và các công ty con sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng một kỳ kế toán và được áp dụng các chính sách kế toán một cách thống nhất.

Số dư các tài khoản trên bảng cân đối kế toán giữa niên độ giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn, các khoản thu nhập và chi phí, các khoản lãi hoặc lỗ nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ hoàn toàn.

Lợi ich cua cỏ đỏng khöng kiêm soát là phân lợi ich trong lãi, hoặc lô, và trong tài sán thuản cua các công ty con không được năm giữ bởi Nhóm Công ty và được trình bày riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và được trình bày riêng biệt với phần vốn chủ sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên đô.

Ảnh hưởng do các thay đổi trong tỷ lệ sở hữu công ty con mà không làm mất quyền kiểm soát được hạch toán vào lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

## III. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

## 1-Tiền và các khoản turơng durơng tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

## 2-Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.
Nhóm Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định bằng chi phí mua cộng với các chi phí khác liên quan trực tiếp theo phương pháp thực tế đích danh.

## Dụ phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thề xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở hữu của Nhóm Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.
Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

## 3-Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.
Các khoản nợ phải thu khác được xem xét trích lập dự phòng rủi ro theo tuổi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. Chi phí dự phòng phát sinh được hạch toán vào "Chi phí quản lý doanh nghiệp" trong kỳ.
Đồi với các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán thì mức trích lập dự phòng theo hướng dẩn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009 và Số: 89/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2013 như sau:

Thời gian quá han
Mixc trich due phòng
Từ trên sáu tháng đến dưới một năm
$30 \%$
Từ một năm đến dưới hai năm $50 \%$
Từ hai năm đến dưới ba năm $70 \%$
Từ ba năm trở lên $100 \%$

## 4-Tài sản cố dịnh

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ khi phát sinh.
Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

## 5 - Bất động sản đầu tur

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.
Các khoản chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào giá trị còn lại của bất động sản đầu tư khi Nhóm Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu của bất động sản đầu tư đó.
Khấu hao và hao mòn bất động sản đầu tư được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các bất động sản như sau:
Quyền sử dụng đất
Không phân bổ
Phần thân cao ốc 50 năm
Phần xây dựng hạ tầng 5 tầng thương mại 50 năm
Bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong bảng cân đối kế toán hợp nhất sau khi đã bán hoặc sau khi bất động sản đầu tư đã không còn được sử dụng và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc thanh lý bất động sản đầu tư đó. Chênh lệch giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của bất động sản đầu tư được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong kỳ thanh lý.
Việc chuyên từ bât động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tôn kho thành bât động sản đâu tư chỉ khi có sự thay đôi vê mục đích sử dụng như trường hợp chủ sở hữu chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như̛ các trường hợp chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán. Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

## 6-Thuê tài sản

Trong truờng hợp Nhóm Công ty là bên đi thuê
Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản chât của thỏa thuận đó tại thời điêm khởi đâu thông qua xem xét thỏa thuận này có gắn liền với việc sử dụng một tài sản nhất định và bao gồm các điều khoản về quyền sử dụng tài sản hay không.
Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu theo hợp đồng thuê tài sản bên cho thuê chuyển giao phần lớn rùi ro và lợi ich gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Tất cả các thỏa thuận thuê tài sản khác được phân loại là thuê hoạt động.
Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn của hợp đồng thuê.
Trong truờng hơp Nhóm Công ty là bên cho thuê
Tài sản theo hợp đồng cho thuê hoạt động được ghi nhận là tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ. Thu nhập từ tiền cho thuê được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thằng trong thời

## 7-Khấu hao

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản nl
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị văn phòng
Tài sản cố định hữu hình khác
Phần mềm máy vi tính
Tài sản cố định vô hình khác

## 8 - Chi phí di vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.
Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong kỳ ngoại trừ các khoản được vốn hóa như theo nội dung của đoạn tiếp theo. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể cần có một thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán được vốn hóa vào nguyên giá của tài sản đó.

## 9- Chi phí trả truớc

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

## 10-Các khoản dầu tur vào công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Công ty liên kết là các công ty mà trong đó Nhóm Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Nhóm Công ty. Thông thường, Nhóm Công ty được coi là có ảnh hưởng đáng kể nếu sở hữu trên $20 \%$ quyền bỏ phiếu ở đơn vị nhận đầu tư.

Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất theo giá gốc, sau đó được điều chinh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong giá trị tài sản thuần của công ty liên kết sau khi mua. Lợi thế thương mại phát sinh từ việc đầu tư vào công ty liên kết được phản ánh trong giá trị còn lại của khoản đầu tữ. Nhóm Công ty không khấu hao lợi thế thương mại này mà hàng năm thực hiện đánh giá xem lợi thế thương mại có bị suy giảm giá trị hay không. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất phản ánh phần sở hữu của Nhóm Công ty trong kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết sau khi mua.
Phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận/(lỗ) của công ty liên kết sau khi mua được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Thay đổi lũy kế sau khi mua được điều chinh vào giá trị còn lại của khoản đầu tư vào công ty liên kết. Cổ tức được nhận từ công ty liên kết được cấn trừ vào khoản đầu tư vào công ty liên kết.

## 11-Các khoản phải trả và chi phí trích truớc

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được, không phụ thuộc vào việc Nhóm Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

## 12 - Phân chia lọi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm các khoản lãi từ giao dịch mua giá rẻ) có thể được chia cho các cổ đông sau khi được phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

## 13-Ghi nhṭ̂n doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Nhóm Công ty có khả năng nhận được các lọ̣i ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

## Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua, thường là trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa.

## Doanh thu cung cấp dịch vu

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Mức độ hoàn thành công việc được xác định theo tỉ lệ phần trăm của số giờ công lao động phát sinh cho đến ngày kết thúc kỳ kế toán trên tổng số giờ công lao động ước tính cho mỗi hợp đồng.
Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

## Tiền lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

## Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Nhóm Công ty được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu và các cổ phiếu thưởng nhận được không được ghi nhận vào doanh thu của Nhóm Công ty mà chỉ cập nhật số lượng cổ phiếu.

## Tiền cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê.

## 14-Thuế thu nhṭ̣̂p doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
laı san thue thu nnạp doanh ngniẹp va thue thu nnạp doann nghiẹp phaı tra cho ky ke toan niẹn nanh va cac ky trươc dược xac dẹnn bằng số tiền dự kiến phải nộp cho/được thu hồi từ cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thíc kỳ kế trán
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp và Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trên cơ sở thuần.

Các báo cáo thuế của Nhóm Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp nhất có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

## Thuế thu nhâp doanh nghiệp hoãn lai

Thuể thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kề toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng được trình bày trên các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả những chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm phát
- Các chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi Nhóm Công ty có khả năng kiểm soát thời gian hoàn nhập khoản chênh lệnh tạm thời và chắc chắn khoản chênh lệch tạm thời sẽ không được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán.
Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận cho tất cả những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ:
- Tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/Iỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh giao dịch.
- Tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi chắc chắn là chênh lệnh tạm thời sẽ được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được và có lợi nhuận chịu thuế để sử dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận này.
Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho kỳ kế toán khi tài sản được thu hồi hay công nợ được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán .

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp này, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
Nhóm Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả khi Nhóm Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả và các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế và Nhóm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trên cơ sở thuần.

## IV. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN : 1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIÊN

Tiền mặt
Tiền gởi ngân hàng không kỳ hạn
Các khoản tuơng đurơng tiền
Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn
Tổng cộng

## 2- ĐẦU TU' TÀI CHÍNH NGÅN HẠN

Tiền gửi NH OCB - CN Q. 4
Tổng cộng

## 3- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGÁN HẠl

## 3.1 - Phải thu khách hàng

31/03/2017
7.500.000.000
3.263.026.300
-Công ty CP XNK Tổng Hợp Miền Nam
-Liên Hiệp Hợp Tác Xã Đồng Nai
15.017.423.289

31/03/2017
4.213.847.478
10.803.575.811

31/03/2017
11.200.000.000
11.200 .000 .000
9.806.939.343

ĐVT: VNĐ
01/01/2017

01/01/2017
7.500.000.000

- Các khoản phải thu khách hàng khác Tổng cộng
2.889.957.519
15.292.580.911


## 3.2 - Trả trước cho người bán

- Cơ sở PCCC Phát Đạt
- Công ty Cổ phần Đầu tư \& Phát Triển Nhà Thời Đại
- Công ty TNHH Thiết Bị PCCC 2-9
- Công ty BĐS Linkhouse
- Công ty TNHH XD \& Kinh Doanh Nhà Tân Phúc Hưng
- Công ty 584
- Công ty Du Thuyền Hoàng Gia
-Nguyễn Văn Hùng
- Trả trước người bán khác

Tổng cộng
3.3 - Phải thu về cho vay ngắn hạn

Phải thu về cho vay ngắn hạn

- Nguyễn Hồng Anh Tuấn

Dự phòng phải thu khó đơi (Số đû̀u năm)
Dư phòng phải thu khó đòi (Phát sinh trong năm)
Tổng cộng
3.4 - Các khoản phải thu khác

- Cho nhân viên mượn vốn
- Phải thu từ thanh lý công ty liên kết
- Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS của công ty con
- Đặt cọc thực hiện dự án
- Công ty Cổ phần bất động sản CPR
- Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Miền Nam
- Liên Hiệp HTX DV Nông Nghiệp Tổng Hợp Đồng Nai
- Công ty Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM
- Tạm ứng cán bộ công nhân viên
- Phải thu từ Satra Đất Thành Tân Phú
- Phải thu tiền ký quỹ thực hiện dự án
- Nguyễn Hồng Hải
-Phải thu khác
Tổng cộng
2.845.167.086
32.396 .890 .299
$\begin{array}{r}31 / 03 / 2017 \\ 268.504 .000 \\ 390.000 .000 \\ - \\ 8.552 .320 .000 \\ 23.123 .909 .200 \\ 2.061 .000 .000 \\ 9.000 .000 .000 \\ 3.873 .356 .971 \\ \hline \mathbf{4 7 . 2 6 9 . 0 9 0 . 1 7 1} \\ \hline\end{array}$
31/03/2017
6.000.000.000
6.000.000.000
(29.049.519.974)
2.625.000.000
(26.424.519.974)

31/03/2017
13.633.862.000
3.211.150.402
999.122.231
10.589.647.718
1.117.940.862
2.396.890.299
7.039.594.183
6.774.158.612
21.313.752.795

01/01/2017
150.000.000
2.268.504.000
390.000.000
261.437.273
13.000 .000 .000
23.123.909.200
2.061.000.000
9.000 .000 .000
$\begin{array}{r}1.493 .792 .150 \\ \hline 51.748 .642 .623\end{array}$

### 51.748.642.623

01/01/2017
6.000.000.000
6.000 .000 .000
(6.600.000.000)
(22.449.519.974)
(29.049.519.974)

01/01/2017
8.716 .531 .994 5.250 .000 .000
3.661.650.402
2.000.000.000
999.122 .231
5.850.000.000
2.000 .000 .000
10.589.647.718
1.430.160.000
1.455.998.258
7.368.946.842
6.300.000.000
4.757.625.743
60.379.683.188

## 4- HÀNG TÔN KHO

|  | 31/03/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng |
| Dự án Bà Điểm Hốc Môn | - | - |
| Dự án Quận 9 - Đất nhà ở xã hội | 97.260.168.624 | - |
| D.A Biệt Thự Du Lịch Phương Nam | 244.882.878 | - |
| Dự án khác | 903.479 .110 |  |
| Tổng cộng | 98.408.530.612 | - |

ĐVT: VNĐ
01/01/2017
Giá gốc Dự phòng 40.420.555.486
97.211.648.442
1.249.504.087
138.881 .708 .015 -

## 5- TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HİNH

ĐVT: VNĐ
Tổng cộng

## Nguyên giá

01/01/2017
$\mathrm{K} / \mathrm{C}$ từ $\mathrm{B} Đ \mathrm{~S}$ đầu tư
Tăng trong kỳ
Thanh lý, nhượng bán

| 14.455 .223 .277 | 23.298 .556 .548 | 9.304 .816 .298 | - | - | 47.058 .596 .123 |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: | :--- | ---: | ---: |
| - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | 3.103 .129 .100 |


| 31/03/2017 | 14.455 .223 .277 | 23.260 .627 .448 | 6.239 .616 .298 | - | -43.955 .467 .023 |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |  |  |
| $01 / 01 / 2017$ | 4.181 .419 .199 | 6.930 .372 .567 | 4.899 .623 .001 | - | - | 16.011 .414 .767 |
| Khấu hao trong kỳ | 209.070 .960 | 828.498 .978 | 256.027 .668 | - | - | -293.597 .606 |
| Thanh lý, nhượng bán | - | 37.929 .100 | 1.192 .022 .216 | - | 1.229 .951 .316 |  |
| $31 / 03 / 2017$ | 4.390 .490 .159 | 7.720 .942 .445 | 3.963 .628 .453 | - | 16.075 .061 .057 |  |

Giá trị còn lại
01/01/2017
31/03/2017

| 10.273 .804 .078 | 16.368 .183 .981 | 4.405 .193 .297 | - | - | 31.047 .181 .356 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 10.064 .733 .118 | 15.539 .685 .003 | 2.275 .987 .845 | - | - | 27.880 .405 .966 |

## 6- TÀI SẢN CÔ ĐỊNH VÔ HİNH

ĐVT: VNĐ
Phần mềm máy vi tinh
TSCD Vô hình khác
Tổng cộng
Nguyên giá
01/01/2017
Giảm khác

| - | 72.000 .000 | 72.000 .000 |
| ---: | ---: | ---: |
| - | - | - |
| - | 72.000 .000 | 72.000 .000 |

Giá trị hao mòn lũy kế
01/01/2017
72.000 .000
72.000.000

Khấu hao trong kỳ
72.000.000
72.000 .000

Giá trị còn lại
01/01/2017
31/03/2017

| - | - | - |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | - | - | - |

## 7- BÁT ĐỘNG SẢN ĐÀU TU'

Đây là cao ốc Satra Exim, số 163 Phan Đăng Lưu, mục đich là cho thuê hoạt động. Bất động sản được đưa vào hoạt động từ cuối năm :

|  | Quyền sủ dưng đất | 5 tầng thurơng mại | ĐVT: VNĐ Tổng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |
| Số dư đầu kỳ | 53.980.405.419 | 96.335 .500 .588 | 150.315.906.007 |
| Tăng trong kỳ | - | - |  |
| Chuyển sang TSCĐ hữu hình |  | - | - |
| Giảm khác | - | (708.135.465) | (708.135.465) |
| Số dur cuối kỳ | 53.980.405.419 | 95.627.365.123 | 149.607.770.542 |
| Giá trị hao mòn |  |  |  |
| Số dư đầu kỳ | - | 7.684.897.512 | 7.684.897.512 |
| Giảm khác | - | - | - |
| Khấu hao trong kỳ | - | 960.612 .192 | 960.612 .192 |
| Số dur cuối kỳ | - | 8.645.509.704 | 8.645.509.704 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |
| Số du dầu kỳ | 53.980.405.419 | 88.650.603.076 | 142.631.008.495 |
| Số dur cuối kỳ | 53.980.405.419 | 86.981.855.419 | 140.962.260.838 |

## 8- CHI PHÍ XÂY DỪNG CƠ BẢN DỞ DANG

Đây là các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thực hiện dự án bất động sản trong giai đoạn đầu (chưa triển khai việc xây dựng và chào bán).

| vex ${ }^{\text {deg }}$ | 31/03/2017 | ĐVT: VNĐ 01/01/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| - Khu dân cư Đô Thị Hóc Môn | 40.420.555.486 | - |
| - Cao Ôc Toplife - Tower | 41.184.087.492 | 40.541 .558 .335 |
| TÔNG CỘNG | 81.604.642.978 | 40.541.558.335 |


| ĐVT: VNĐ |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
|  |  | 01/01/2017 |
| Công ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Hoàng Phúc | $31 / 03 / 2017$ | $\underline{174.864 .221 .080}$ |
| TÔNG CỌNG | $\underline{\underline{174.864 .221 .080}}$ | $\underline{174.764 .731 .420}$ |

Chi tiết giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau:

# Công ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Hoàng Phúc 

ĐVT: VNĐ
Gía trị đầu tư
01/01/2017
174.764.731.420

Tăng giá trị đầu tư
31/03/2017
174.764.731.420

Phần lũy kế lợi nhuận sau khi mua công ty liên kết
01/01/2017
Phần lãi/lỗ từ công ty liên kết
31/03/2017
99.489.660
99.489.660

Gía trị còn lại
01/01/2017
31/03/2017
174.764.731.420
174.864.221.080

| 10- CHI PHÍ TRẢ TRU'ỚC | $31 / 03 / 2017$ |
| :--- | ---: |
| - Ngắn hạn | 270.816 .053 |
| - Dài hạn | 1.317 .103 .969 |
| TỒNG CỘNG | $\mathbf{1 . 5 8 7 . 9 2 0 . 0 2 2}$ |

## 11- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN

|  | $31 / 03 / 2017$ |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Giá trí | Số có khả năng |  |
| trả no |  |  |
|  |  |  |
| - Công ty Cổ phần BĐS CPR | 919.879 .715 | 919.879 .715 |
| - Công ty Cổ phần Tie | 715.196 .640 | 715.196 .640 |
| - Cty Bất Động Sản Trọng Tín | 565.196 .640 | 565.196 .640 |
| - Công ty CP XD TK \& QLDA Hoa Điền |  | - |
| - Công ty BĐS Hoàng Gia Thinh | 1.980 .786 .363 | 1.980 .786 .363 |
| - Phải trả tiền thuế TNCN giữ lại cho các hộ dâı | - |  |
| - Phạm Thị Thu Hằng | 20.000 .000 .000 | 20.000 .000 .000 |
| - Phải trả người bán khác | 3.052 .946 .574 | 3.052 .946 .574 |
| TÔNG CỌNG | $\underline{\mathbf{2 7 . 2 3 4 . 0 0 5 . 9 3 2}}$ | $\mathbf{2 7 . 2 3 4 . 0 0 5 . 9 3 2}$ |

12- THUÊ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌPP NHẢ NU'ƠC
31/03/2017
Số đã nộp trong kỳ

- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
- Thuế TNCN
- Thuế khác

Tổng cộng

| 777.969 .507 | 894.514 .632 |
| ---: | ---: |
| 3.965 .440 .088 | 1.524 .808 .231 |
| 1.321 .612 .997 | 705.528 .330 |
| - | 5.000 .000 |
| $\mathbf{6 . 0 6 5 . 0 2 2 . 5 9 2}$ | $\mathbf{3 . 1 2 9 . 8 5 1 . 1 9 3}$ |

ĐVT: VNĐ
01/01/2017
153.589.121
1.821.788.604
1.975.377.725

ĐVT: VNĐ
01/01/2017

| 01/01/2017 |  |
| ---: | ---: |
| Giá trí | Số có khả năng |
| trả no |  |
| 919.879 .715 | 919.879 .715 |
| 715.196 .640 | 715.196 .640 |
| 515.253 .000 | 515.253 .000 |
| 350.000 .000 | 350.000 .000 |
| 2.862 .178 .000 | 2.862 .178 .000 |
| 879.654 .800 | 879.654 .800 |
| 20.000 .000 .000 | 20.000 .000 .000 |
| 1.170 .933 .538 | 1.170 .933 .538 |
| $\mathbf{2 7 . 4 1 3 . 0 9 5 . 6 9 3}$ | $\mathbf{2 7 . 4 1 3 . 0 9 5 . 6 9 3}$ |


| 13- CHI PHÍ PHẢI TRẢ | $31 / 03 / 2017$ |
| :--- | ---: |
| Chi phí dự án Quận 9 | 7.068 .326 .738 |
| Lãi vay phá trả cho ngân hàng | 529.305 .556 |
| Chi phí trích trước dự án Toplife | 697.132 .397 |
| Phải trả khác | 1.588 .416 .682 |
| Tổng cộng | $\mathbf{9 . 8 8 3 . 1 8 1 . 3 7 3}$ |

## 14 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Ngắn hạn

- Công ty CP BĐS Unihomes
- Tiền tạm giữ ( ${ }^{*}$ )
- Cổ tức phải trả
- Liên Hiệp HTX DV NN Tổng Nghiệp Đồng Nai
- Nguyễn Văn Hùng
- Phải trả tiền cọc bán căn hộ dự án Toplife
- Công ty Phú Việt
- Nguyễn Văn Vấn
- Ký quỹ, ký cược
- Công ty TNHH ĐT Tín Quang
- Phải trả, phải nộp khác

Tổng cộng

ĐVT: VNĐ
01/01/2017
31/03/2017
4.000.000.000
6.846.226.000 6.846.226.000
3.352.959.040 3.313.250.000
3.495.336.784 3.674.336.784
2.783.550.000 2.783.550.000
3.304.949.871
3.500 .000 .000
2.900.000.000
9.496.100.281
2.000.000.000
11.692.100.691
43.666.272.796
1.161.979.593
27.484.292.248
(*) Số tiền này tuơng ưng với 2\% trên tổng số tiền bồi thuờng về đất thuộc dự ản Khu nhà ở Exim Garden đươc Công ty tạm giữ để thưcc hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo nghĩa vư nộp đủ thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ thỏa thuận bồi

## 15 - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

|  |  | trả $n \nmid$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Vay ngắn hạn | 18.937 .487 .500 | 18.937 .487 .500 |
| Vay dài hạn | 124.500 .000 .000 | 124.500 .000 .000 |
|  | $\mathbf{1 4 3 . 4 3 7 . 4 8 7 . 5 0 0}$ | $\mathbf{1 4 3 . 4 3 7 . 4 8 7 . 5 0 0}$ |

ĐVT: VNĐ

## 01/01/2017

| Giá trí | Số có khả năng <br> trả no |
| :---: | :---: |
| 29.258 .237 .500 | 29.258 .237 .500 |
| 126.511 .200 .000 | 126.511 .200 .000 |
| $\mathbf{1 5 5 . 7 6 9 . 4 3 7 . 5 0 0}$ | $\mathbf{1 5 5 . 7 6 9 . 4 3 7 . 5 0 0}$ |

## 16 - VÔN CHỦ SỞ HŨ̃U

16.1- Tình hình tăng giảm nguồn vốn chỉ sở hữu

ĐVT: VNĐ

|  |  | Vốn cổ phần | Qũy đàu tu phát triển | Qũy khác thuộc vốn chủ sở hũuu | Lơi nhuận sau thuế chuxa phân phối | Tông cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vào ngày | 01/01/2017 | 417.840.000.000 | 11.252.395.500 | 3.410 .041 .500 | 54.504.853.988 | 487.007.290.988 |
| Lợi nhuận thuần trong kỳ |  |  |  |  | (4.947.937.901) | (4.947.937.901) |
| Tăng giảm khác trong năm |  |  |  |  |  | - |
| Mua thêm phần sở hữu trong công ty |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |
| Sử dụng quỹ trong |  |  |  |  |  |  |
| kỳ |  |  | 0 | (450.500.000) |  | (450.500.000) |
| Vào ngày 31/03/2017 |  | 417.840.000.000 | 11.252.395.500 | 2.959.541.500 | 49.556.916.087 | 481.608.853.087 |
| 16.2 - Vốn góp của chủ sở hưu |  | 31/03/2017 |  |  | 01/01/2017 |  |
|  | Số cổ phà̀n | Giá tri | Tỷ lệ sở hưu | Số cổ phần | Giá tri | Tỷ lệ sở hưu |
| Ông Nguyễn Hữu |  |  |  |  |  |  |
| Thành | 4.590 .000 | 45.900.000.000 | 10,99\% | 4.590 .000 | 45.900.000.000 | 10,99\% |
| Công ty CP Chứng |  |  |  |  |  |  |
| Khoán Rồng Việt | 3.050 .000 | 30.500 .000 .000 | 7,30\% | 3.050 .000 | 30.500 .000 .000 | 7,30\% |
| Tổng Công ty Du |  |  |  |  |  |  |
| Lịch Sài Gòn | 2.700 .000 | 27.000.000.000 | 6,46\% | 2.700 .000 | 27.000.000.000 | 6,46\% |
| Lý Văn Nghĩa | 13.381 .000 | 133.810.000.000 | 32,02\% | 13.381 .000 | 133.810.000.000 | 32,02\% |
| Cổ đông khác | 18.063.000 | 180.630.000.000 | 43,23\% | 18.063.000 | 180.630.000.000 | 43,23\% |
| Tổng cộng | 41.784.000 | 417.840.000.000 | 100,00\% | 41.784.000 | 417.840.000.000 | 100,00\% |


| 16.3 - Cổ phiếu | 31/03/2017 | 01/01/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 45.344 .000 | 45.344 .000 |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành và được góp vốn đầy đủ | 41.784 .000 | 41.784 .000 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 41.784 .000 | 41.784 .000 |
| 17 - LỢ ÍCH CÔ ĐÔNG THIÊU SỐ | 31/03/2017 | 01/01/2017 |
| Số đầu kỳ | 30.795.213.646 | 33.809.973.352 |
| Góp vốn trong kỳ | - | 200.000.000 |
| Bán vốn trong kỳ | (172.040.000) | (1.392.993.344) |
| Phân chia LN trong năm | 1.077.285.563 | (1.821.766.362) |
| Chia cổ tức trong năm | - | - |
| Thanh lý CP trong Công ty CP Thầm định giá E Xim | - | - |
| Số cuối kỳ | 31.700.459.209 | 30.795.213.646 |

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOA

 1- DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CȦP DỊCH VU (Mã số 01)ĐVT: VNĐ
Quý 01/2017 Quý 01/2016
Lũy kế đến Quý Lãy kế đến Quý 01/2017 01/2016
Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Tổng cộng

| 20.202 .668 .572 | 9.841 .462 .818 | 20.202 .668 .572 | 9.841 .462 .818 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\mathbf{2 0 . 2 0 2 . 6 6 8 . 5 7 2}$ | $\mathbf{9 . 8 4 1 . 4 6 2 . 8 1 8}$ | $\mathbf{2 0 . 2 0 2 . 6 6 8 . 5 7 2}$ | $\mathbf{9 . 8 4 1 . 4 6 2 . 8 1 8}$ |

2- GIÁ VÔN HÀNG BẢN (Mã số 11)
ĐVT: VNĐ

Gía vốn hàng bán
Tổng cộng

| Quy̆ 01/2017 | Quy 01/2016 | $01 / 2017$ | $01 / 2016$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 16.265 .869 .325 | 8.814 .969 .769 | 16.265 .869 .325 | 8.814 .969 .769 |
| $\mathbf{1 6 . 2 6 5 . 8 6 9 . 3 2 5}$ | $\mathbf{8 . 8 1 4 . 9 6 9 . 7 6 9}$ | $\mathbf{1 6 . 2 6 5 . 8 6 9 . 3 2 5}$ | $\mathbf{8 . 8 1 4 . 9 6 9 . 7 6 9}$ |

3- DOANH THU HOATT DỘNG TÀI CHÍNH (Mã số 21)
ĐVT: VNĐ
Quý 01/2017 Quý 01/2016 Lãy kế đến Quý Läy kế đến Quý
01/2017 01/2016
Mua thêm cổ phần của Satra-Exim
Lãi tiền gởi
Doanh thu hoạt động tài chính khác
Tổng cộng

| 459.229 .004 | 127.282 .865 | 459.229 .004 | 127.282 .865 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| $\mathbf{4 5 9 . 2 2 9 . 0 0 4}$ | $\mathbf{1 2 7 . 2 8 2 . 8 6 5}$ | $\mathbf{4 5 9 . 2 2 9 . 0 0 4}$ | $\mathbf{1 2 7 . 2 8 2 . 8 6 5}$ |

## 4- CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Mã số 22)

ĐVT: VNĐ

|  | Quý 01/2017 | Quý 01/2016 | $\begin{aligned} & \text { Lüy kế đến Quý } \\ & 01 / 2017 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \text { ĐVT: VNĐ } \\ \text { Lüy kế dến Quý } \\ 01 / 2016 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chi phí lãi vay | 3.306.781.244 | 3.312.757.499 | 3.306 .781 .244 | 3.312.757.499 |
| Chi phí tài chính khác | - | 671.320 .216 | - | 671.320 .216 |
| Tổng cộng | 3.306.781.244 | 3.984.077.715 | 3.306.781.244 | 3.984.077.715 |

## 5- CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ĐVT: VNĐ
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp
b) Chi phí bán hàng

Tổng cộng

| Quý01/2017 | Quý 01/2016 | Lũy kế đến Quý | Luny kế đến Quý |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 01/2017 | 01/2016 |  |  |
| 5.210 .508 .237 | 5.383 .608 .391 | 5.210 .508 .237 | 5.383 .608 .391 |
| 1.866 .118 .282 | 770.161 .001 | 1.866 .118 .282 | 770.161 .001 |
| 7.076 .626 .519 | $\mathbf{6 . 1 5 3 . 7 6 9 . 3 9 2}$ | $\mathbf{7 . 0 7 6 . 6 2 6 . 5 1 9}$ | $\mathbf{6 . 1 5 3 . 7 6 9 . 3 9 2}$ |

## 6- CHI PHÍ SẢN XUÂT, KINH DOANH THEO YÊU TÓ

ĐVT: VNĐ

| Quý 01/2017 | Quý 01/2016 | Lüy kế đến Quý | Lũy kế đến Quýy |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 01/2017 | 01/2016 |  |  |

## 7- THUÉ THU NHẠP DOANH NGHIẸP (Mã số 51)

Công ty và các công ty con có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế "TNDN") với mức thuế suất là $20 \%$ lợi nhuận tính thuế trong kỳ theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
Công ty và các công ty con lập tờ khai, nộp và quyết toán thuế riêng biệt với các cơ quan thuế địa phương. Các báo cáo thuế của Công ty và các công ty con sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính riêng giữa niên độ có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.
Thuế TNDN hiên hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thuế TNDN hiện hành phải trả của Công ty và các công ty con được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc năm tài chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
ĐVT: VNĐ

| Quý 01/2017 | Quý 01/2016 | Lũy kế đến Quý | Luny kể dến Quý |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | $01 / 2017$ | $01 / 2016$ |  |
| 528.883 .916 | 214.238 .623 | 528.883 .916 | 214.238 .623 |
| $\mathbf{5 2 8 . 8 8 3 . 9 1 6}$ | $\mathbf{2 1 4 . 2 3 8 . 6 2 3}$ | $\mathbf{5 2 8 . 8 8 3 . 9 1 6}$ | $\mathbf{2 1 4 . 2 3 8 . 6 2 3}$ |

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Tổng cộng

## 8- LÃI CO'BẢN TRÊN CÓ PHIÊU (Mã số 70)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của Công ty chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Thông tin sử dụng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty như sau:
ĐVT: VNĐ

| Quý 01/2017 | Quý 01/2016 | Lüy kế đến Quýg <br> 01/2017 | Lãy kế đến Quý <br> 01/2016 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| (4.051.192.510) | 2.945 .485 .006 | $(4.051 .192 .510)$ | 2.945 .485 .006 |
| 41.784 .000 | 41.784 .000 | 41.784 .000 | 41.784 .000 |
| $(97)$ | 70 | $(97)$ | $\mathbf{7 0}$ |

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy ra từ ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ đến ngày hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

## VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MƯC TRİNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIÈN TẸ:

## VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
3 - Thông tin về các bên liên quan
4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5 - Thông tin so sánh
6 - Thông tin về hoạt động liên tục
7 - Những thông tin khác:
Lâp ngày, 20 tháng 03 năm 2017

Nguời lập biểu


Nguyễn Thị Thúy Kiều

Kế toán truơong


Nguyễn Thị Cänh


LýVăn Nghĩa

