# ค̂人 <br> DN: C VN S HA NOI THƯƠNG MAI - ĐÀU <br> Date: 2022-03-24 09:56:43 <br> <br> CÔNG TY CÓ PHÀN THƯƠNG MẠI  <br> <br> CÔNG TY CÓ PHÀN THƯƠNG MẠI ĐÀU TƯ LONG BIÊN 

ĐÀU TƯ LONG BIÊN}

DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Long Biên, CN=CÔNG TY CỔ PHÀN THƯƠNG MẠI - ĐÂU TƯ LONG BIÊN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100596869
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1

Báo cáo tài chinh đã được kiểm toán cho năm tài chinh kết thưc ngày 31 tháng 12 năm 2021

## MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐƠC ..... 1-2
BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐỌCC LẬP ..... 3-4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIÉM TOÁN
Bảng cân đối kế toàn ..... 5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..... 7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..... 8
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính ..... $9-36$

## BÁO CÁO CÙA BAN GIÁM ĐOC

Ban Giảm đốc Công ty Cố phần Thương mại - Đầu tư Long Biên tên giao dich quốc tế Long Bien Joint Stock Company (sau đây goi tắt là "Công ty") trînh bày Bảo cáo của minh củng với Báo cáo tải chính cho nàm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên được chuyển đối tử doanh nghiệp nhá nước theo Quyêt định số $5710 /$ QĐ-UB ngày $26 / 9 / 2003$ của UBND thành phố Hả Nơi. Công ty hoat aông theo giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp Công ty Cổ phần lẩn đầu số 0100596869 ngày 05/11/2003. đăng kỷ thay đời lần thử 13 ngày 18/12/2018 do Phòng Đăng kỷ Kinh doanh thuợc Sở Kế hoach vá Đâu tư thành phố Hà Nội cấp.

$$
\begin{array}{ll}
\text { - Trụ sở chinh } \quad \begin{array}{l}
\text { Số } 561 \text { đường Nguyễn Văn Linh, phường Sải Đồng, quận Long Biên, TP. Hà } \\
\\
\\
\text { Nội, Việt Nam. }
\end{array}
\end{array}
$$

## 2. Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

Càc thành viên Hồi đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thởi điểm lập Bào cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

| Hov | tên | Chức vu |
| :---: | :---: | :---: |
| Óng | Nguyễn Thái Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| Ong | Vū Minh Tuấn | Phó Chủ tich HDQT |
| Ong | Trịnh Hải Đường | Ủy viên |
| Bȧ | Nguyễn Thị Phương | U̇y vièn |
| Bà | Nguyễn Thị Bich Lưu | U̇y viên |

## Ban Kiểm soát

| Ho va | ten | Chức vu |
| :---: | :---: | :---: |
| Óng | Phạm Văn Hạu | Trường ban |
| Bà | Nguyễn Kim Ȧnh | Thành viên |
| Bà | Trần Huệ Linh | Thành viên |

## Ban Giám đốc

| Ho và tên | Chức vự |
| :--- | :--- |
| Ông Vū Minh Tuấn | Giám đốc |
| Óng Trịnh Hải Đưởng | Phó Giám đốc |

## Đại diện pháp luật

Ngưởi đại diện theo pháp luạt: Ông Vũ Minh Tuấn - Giám đốc (sinh ngày 03/03/1962; Dân tọ̀c Kinh. Quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 011793904 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/06/2008; Nơi đăng ký hố khấu thương trú: Số nhà 31, phố Hoa Lâm, phưởng Đức Giang, quạ̀n Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chỗ ở hiện tại: Số nhà 31, phố Hoa Lâm, phương Đực Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam).
3. Đánh giá tinh hình kinh doanh

Kết quả hoat động kinh doanh của Công ty cho năm tài chinh kêt thúc ngày 31 thảng 12 năm 2021 và tinh hinh tải chinh vào củng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tải chinh đinh kèm.
4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chinh

Không cơ sự kiện quan trọng nào xảy ra kể tử ngày két thúc năm tài chinh đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính

## Số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Tp. Hà Nợi

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐƠC

## 5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phia Bắc thực hiện kiếm toán Báo cáo tải chính cho naxm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty.
6. Trách nhiệm cùa Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tải chinh để phản ánh trung thực và hơp lý tinh hinh tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiển tệ của Công ty trong năm. Trong viêc lâp Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc cần phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thich hợp và áp dụng các chinh sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thich trong Báo cáo tài chính.
- Lâp Báo cáo tài chinh trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trưởng hợp không thể cho rẳng Công ty sẻ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhẳm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yểu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tà i chinh, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp ly tại bất kỳ thởi điểm nào và các sổ kể toàn tuân thủ chế độ kể toán áp dụng. Ban Giám đốc cūng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thich hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chinh kèm theo

## 7. Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc phé duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lỳ tinh hình tài chinh của Công ty tại thởi điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, cūng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tẹ̉ cho năm tải chinh kết thúc cùng ngày, phủ hợp với càc Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toản doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lỳ có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

## 8. Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điểu của luật chửng khoàn và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chinh hướng dẩn vể việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.


Vũ Minh Tuấn
Giám đốc
Hà Nợi, Việt Nam
Ngày 21 tháng 03 năm 2022

Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam AuditingCo., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Accountants \&
Member firm of PKF International

# BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐỌCC LẠP 

Kinh gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chinh kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mai - Đầu tư Long Biên (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 21 tháng 03 năm 2022, tự trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bào cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bảo cào lưu chuyển tiền tệ cho năm tải chinh kết thúc củng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tải chinh

## Trách nhiệm cùa Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Cōng ty chịu trách nhiệm về viẹ̃c lập và trinh bảy trung thực và hợp lỷ Báo cáo tải chinh của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chê độ kế toán doanh nghiệp Viêt Nam và càc quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tài chinh và chịu trách nhiệm về kiểm soàt nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chinh không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiềm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra y kiến về Báo cáo tài chinh dựa trên kết quả của cuôc kiểm toàn Chủng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toàn Viêt Nam. Các chuẩn mưc này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuả̉n mực và các quy định về đạo đửc nghể nghiệp, lập kể hoach và thực hièn cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lỳ về việc liệu Báo cào tài chinh của Công ty có con sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiên các thủ tự nhằm thu thập các bẳng chửng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chinh. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trèn xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đảnh giá rủi ro có sai sôt trọng yếu trong Báo cảo tải chinh do gian làn hoặc nhầm lẩn. Khi thực hiên đảnh giá các rưi ro này, kiểm toàn viên đả xem xèt kiểm soảt nọi bô của Công ty liên quan đến việc lập và trinh bày Bảo cào tài chinh trung thực, hơp lỳ nhẳm thiết ké càc thủ tục kiểm toán phủ hợp với tình hình thực tể, tuy nhiên khōng nhẳm muc đich đưa ra y kiển về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toàn cūng bao gồm đảnh giá tỉnh thich hợp của cac chinh sách kế toán được áp dưng và tính hợp lỷ của các ước tính kể toàn của Ban Giám đốc cūng như đánh giá việc trinh bày tổng thể Báo cáo tài chinh.

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

PKF - AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member firm or firms.

## BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐỌC LẠP (Tiếp theo)

## Y̌ kiến cùa Kiềm toán viên

Theo ý kiến cùa chủng tôi, Báo cáo tải chinh đã phản ánh trung thự và hop lỷ, trên các khia canh trong yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cûng như kết quá hoat đông kinh doanh và tịhh hình lưu chuyển tiển tệ cho năm tài chinh kết thúc củng ngày, phủ hơp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính


LÊ VIET CƯỚNG
Phó Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán
Số: 2478-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIÉM TOÁN
AFC VIẸT NAM - CHI NHÁNH PHİA BAC
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 21 tháng 03 năm 2022


ĐĀNG NGỌC KHÁNH
Kiếm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
Số: $2505-2019-009-1$
ĐĀNG NGỌC KHÁNH
Kiếm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
Số: $2505-2019-009-1$
ĐĀNG NGỌC KHÁNH
Kiếm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
Số: $2505-2019-009-1$
ĐĀNG NGỌC KHÁNH
Kiếm toán viên
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán
Số: $2505-2019-009-1$

CHİ TIÊU

## A - TÀI SẢN NGAN HACN

I. Tiền và các khoàn tương đương tiền 1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Đầu tư nằm giử đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phài thu ngắn hạn
2. Phải thu ngằn hạn của khách hàng
3. Trả trước cho người bán ngắn hạn
4. Phải thu ngẳn hạn khác
IV. Hàng tồn kho
5. Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
6. Chi phi trả trước ngắn hạn
7. Thuế GTGT được khấu trừ 152
8. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

B - TẢI SẢN DÀI HẠN
200
I. Các khoàn phài thu dài hạn 210
II. Tài sàn cố định 220

1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyén giá

221

- Giá trị hao mòn lüy kế

222
2. Tài sản cố định vô hinh

223

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bát động sàn đầu tư

228
IV. Tài sàn dờ dang dài hạn

1. Chi phi xảy dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
VI. Tài sàn dài hạn khác
2. Chi phi trả trước dài hạn

TONG CỌNG TẢI SẢN
Mâ só

## 100

110
111
112
120
123
130
131
132

## 136

250
260
261
270

## 229

230
240
242

Thuyết
minh
6.1
6.1
$\begin{array}{r}\text { VND } \\ \hline 41.658 .603 .534\end{array}$

| N | VND |
| :---: | :---: |
| 41.658.603.534 | 42.608.794.247 |
| 3.641.436.963 | 6.272.016.532 |
| 3.641 .436 .963 | 1.724 .505 .716 |
|  | 4.547 .510 .816 |
| 13.700.000.000 | 14.700.000.000 |
| 13.700.000.000 | 14.700 .000 .000 |
| 3.698.700.783 | 3.418.210.390 |
| 1.334 .939 .000 | 1.220 .722 .051 |
| 1.036.050.127 | 1.309.844.298 |
| 1.327.711.656 | 887.644 .031 |
| 20.418.864.806 | 18.048.707.694 |
| 20.418.864.806 | 18.048 .707 .694 |
| 199.600.982 | 169.859.631 |
| 114.773 .435 | 169.859.631 |

14.113.092.391
6.8

312.727.273 $\quad 312.727 .273$
6.10
6.966.138.391
44.613.853.163
(37.647.714.772)
7.146.954.000
7.706.819.156
(559.865.156)
6.10
312.727.273
192.311 .922
192.311 .922
56.276.735.120
8.676.332.779
8.676.332.779
44.523.278.163
(35.846.945.384)
559.865.156
(559.865.156)

01/01/2021
169.859.631
312.727.273
16.282 .666
16.282 .666
51.614.136.965

## CHì tiêu



## D - VON CHU̇ Sở HữU

I. Vốn chù sờ hựu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

- Cố phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

2. Thặng dư vốn cổ phà̀n
3. Quỹ đầu tư phát triển
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phán phối kỳ này
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TONG CỌNG NGUON VON



| VND |  | $V N D$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| $\mathbf{1 8 . 3 6 1 . 9 5 6 . 4 0 4}$ |  | $\mathbf{1 6 . 6 9 3 . 8 7 0 . 1 9 0}$ |
| $\mathbf{1 8 . 0 6 1 . 9 5 3 . 8 6 2}$ |  | $\mathbf{1 6 . 4 3 2 . 5 0 7 . 0 4 0}$ |
| 11.325 .807 .276 |  | 9.696 .976 .727 |
| 140.199 .000 |  | 89.760 .000 |
| 32.872 .246 |  | 446.415 .157 |
| 2.385 .174 .153 |  | 2.302 .385 .065 |
| 229.998 .184 |  | 72.643 .932 |
| 260.860 .608 |  | 351.187 .879 |
| 521.620 .902 |  | 492.922 .895 |
| 2.100 .000 .000 |  | 2.100 .000 .000 |
| 1.065 .421 .493 |  | 880.215 .385 |
| 300.002 .542 |  | $\mathbf{2 6 1 . 3 6 3 . 1 5 0}$ |
| 46.002 .542 |  | 51.863 .150 |
| 254.000 .000 |  | 209.500 .000 |

34.920.266.775

| 37.914 .778 .716 | 34.920 .266 .775 |
| :--- | :--- |
| 37.914 .778 .716 | 34.920 .266 .775 |

15.000.000.000 $\quad 15.000 .000 .000$

| 15.000 .000 .000 | 15.000 .000 .000 |
| ---: | ---: |
| 3.230 .100 .000 | 3.230 .100 .000 |
| 11.145 .466 .265 | 9.063 .212 .709 |
| 8.539 .212 .451 | 7.626 .954 .066 |

3.795.794.402 6.056.641.523
4.743.418.049 $\quad 1.570 .312 .543$

01/01/2021
16.693.870.190 16.432.507.040 9.696 .976 .727 89.760 .000 446.415 .157
2.302.385. 065
72.643 .932
351.187 .879
2.100.000.000 880.215 .385
261.363.150
51.863 .150
6.15
6.16
$6.18 \quad 37.914 .778 .716$
15.000 .000 .000
15.000 .000 .000
3.230 .100 .000
9.063.212.709
7.626.954.066
56.276.735.120
51.614.136.965

Người lập biểu
Nguyễn Thị Phương
Hà Nọi, Việt Nam Ngày 21 tháng 03 năm 2022


Kế toán trường
Nguyễn Thị Phương




Người lập biểu
Nguyễn Thị Phương
Hà Nợi, Việt Nam
Ngày 21 tháng 03 năm 2022



Theo phuơng pháp trucc tiép
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021


## Người lập biếu

Nguyễn Thị Phương
Hà Nời, Viẹt Nam
Ngày 21 tháng 03 năm 2022


Bản thuyết minh này là mờt bộ phận không thể tách rời được đọc củng với các báo cáo tải chinh đính kèm.

## 1. DẠC DIEM HOAT DOQNG

### 1.1 Hình thức sờ hựu vốn

Công ty Cổ phần Thương mai - Đầu tư Long Biên được chuyến đobi tự doanh nghiệp nhà nước theo Quyêt đinh số 5710/QĐ-UB ngày 26/9/2003 của UBND thành phó Hà NƠi Cơng ty hoat đơng theo Giấy chưng nhận đăng kỷ doanh nghiệp Công ty Có phần lần đầu số 0100596859 lản đảu ngảy 05/11/2003, đăng ky thay đồi lần thừ 13 ngày $18 / 12 / 2018$ do Phóng Đăng ký Kinh doanh thuờc Só Ké hoach và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Tru sở chính : Số 561 đường Nguyẽn Văn Linh, phương Sái Đông, quân Long Biên, TP. Hà Nồi, Việt Nam.

Vốn điều lê của Công ty theo giấy chửng nhân đăng kỷ đoanh nghiêp lả 15.000.000.000 VND (Mưới lằm tỷ̉ đồng): Tổng số cổ phần là 1.500 .000 cô phần, mệnh giá 10.000 VND/01 có phần. Số vốn thự góp đên thời điểm 31/12/2021 là 15.000.000.000 đồng (Mưới lăm tỷ đông).

### 1.2 Līnh vực kinh doanh

Līnh vực kinh doanh của Công ty: Thương mai và dịch vụ.

### 1.3 Ngành nghề kinh doanh

Lĩhh vưc hoat đông kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Xây dưng cóng trinh kȳ thuật dân dụng khác;
- Bàn mó tó, xe máy;
- Đai lý mói giới, đấu giá;
- Bán buón thưc phám, đồ uống;
- Bán buôn đô đúng khác cho gia đinh;
- Dịch vư lưu trú ngằn ngày;
- Nhà hàng và các dich vư ân uống phuc vư lưu đọ̀ng:
- Hoat đọng viễn thông khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dưng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuè;
- Bán lẻ băng đỉa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng đđa trăng) trong các cửa hàng chuyền doanh;
- Bán lẻ thuốc, dưng cụ y tế, mỹ phả̉m và vật phả̉m vẹ̉ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác lưu đọng hoắc tại chơ:
- Tó chức giới thiệu và xúc tiến thương mai;
- Hoạt đọng dich vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phản vào đâu;
- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;
- Sản xuắt các loại bánh từ bọt;
- Sản xuát ca cao, sócóla và mứt keo;
- Sản xuất mi ống, mỳ sợi và sản phảm tương tựi
- Sản xuát món ăn, thức àn chế biến sẵn;
- Sản xuất thự phảm khác chưa được phản vào đảu:
- Sàn xuât hàng may sẵn (trử trang phục);
- Đạily du lich.
1.4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuáat, kinh doanh thơng thưởng của Cơng ty là 12 tháng.
Chu kỳ sản xuăt, kinh doanh bình quân của ngành, Inhh vực là 12 thàng

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
1.5 Cấu trúc của Công ty

Các Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

| Tên đơn vi | Đja chi |
| :---: | :---: |
| $V$ àn phòng Công ty | Số 561 Nguyễn Văn Linh, phương Sải Đồng, quạn Long Biên, Hà Nôi |
| Siêu thị Hapro Mart Sài Đồng | Số 19 đưởng Sải Đồng, phươnng Phúc Đồng, quân Long Biên, Hà Nơi |
| Siéu thị Hapro Mart Trâu Quỳ | Số 2 đưởng Ngô Xuân Quảng, thị trân Trâu Quỳ. huyện Gia Lâm, Hà Nội |
| Siêu Thị Hapro Mart Hà Huy Tập - Yên Viên | Số 176, đường Hà Huy Tập, thi trấn Yên Vièn. huyện Gia Lâm, Hà Nội |

1.6 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh

Báo cáo tài chinh được lập bởi Công ty đảm bảo tinh so sánh thông tin.
1.7 Nhân viên

Tai ngày 31 tháng 12 nǎm 2021, tổng số nhân viên của Công ty là 167 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 176 người).
2. NĂM TẢI CHINH, ĐƠN VỊ TIĖN TỆ SỬ DỤNG TRONG KE TOÁN
2.1 Năm tài chinh

Năm tài chinh của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).
3. CHUÁN MỰC VÀ CHÉ ĐỌ KÉ TOÁN ÁP DỤNG
3.1 Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty àp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chinh hưởng dẫn Chế độ kể toàn doanh nghiệp; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chinh về viẹ̉c sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Công ty áp dưng các Chuẩn mực kế toàn Việt Nam, các Thông tự hướng dẫn chể độ ké toán doanh nghiệp và các thông tư khác hướng dẩn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chinh trong việc lạ̀p và trịnh bày Báo cáo tài chính
3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đả tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Ché độ kê toản doanh nghiệp Việt Nam cūng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuả̉n mực kẻ̉ toàn của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tải chính.

## 4. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOȦN ȦP DỤNG

4.1 Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Bảo cáo tài chinh được lập trén cơ sở kế toán dồn tich (trừ các thông tin liên quan đến cảc luồng tièn).

## Các khoàn phài thu

Cảc khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi số trử đi các khoản đự phòng phài thu khó đoi.
Viẹ́c phân loai các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chât thương maai phát sinh tự giao dịch có tính chất mua - bán giữa Công ty và ngưởi mua là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khả́u ủy thác cho đơn vị khác.
- Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu khōng có tính thương mai, khơng lièn quan đén giao dich mua - bàn.

Dự phòng phải thu khơ đòi được lập cho tựng khoản nợ phải thu khó đỏi căn cứ vảo tuối nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thẻ̉ như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
(i) $30 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quà hạn từ trèn 6 tháng đến dưới 1 năm;
(ii) $50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn tử 1 năm đên dưới 2 năm;
(iii) $70 \%$ già trị đối với khoản nợ phải thu quà hạn tử 2 nám đền dưới 3 năm;
(iv) $100 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đới với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hời: căn cử vào dự kiến mức tốn thát đé lập dự phòng.

Tăng, giảm số dư đự phòng nọ̣ phải thu khơ đòi cẩn phải trich lập tại ngảy kết thủc nảm tài chinh được ghi nhặn vào chi phi quản lỳ doanh nghiệp.

# Số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Sảai Đồng, quân Long Biên, Tp. Hà Nọi 

## BȦN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH

Cho năm tài chinh kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Mẩu số B 09 - DN

### 4.5 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giỡa giá gốc và giá tri thuấn co thế thực hiện được Giả gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, hàng hơa: bao gồm chi phi mua và các chi phi liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Thành phẩm: bao gồm chi phi nguyên vật liếu, nhân công trực tiếp và chi phi sán xuất chung có liên quan tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoat động binh thướng/chi phi quyền sử dung đât. các chi phi trực tiếp và các chi phi chung có liên quan phát sinh trong quá trinh đâu tư xây đựng thành phẩm bất động sản.
- Chi phi sản xuất kinh doanh dở dang: chỉ bao gồm chi phi nguyên vật liệu chính.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỷ sản xuât, kinh doanh bînh thưởng trử chi phi ước tính để hoàn thành và chi phi ước tính cần thiết cho việc tiêu thu chúng.
Giá trị hàng tồn kho được tinh theo phương pháp bình quân gia quyền và được hach toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mât hàng tồn kho có giá gốc lởn hơn giá trị thuà̀n có thể thực hiện được. Đối với dịch vư cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá được tính theo từng loai dịch vư có mức giá riêng biệt. Tăng, giảm số dư dự phơng giảm giá hàng tồn kho cần phài trich lập tại ngày kết thúc nảm tài chinh được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

### 4.6 Chi phí trà trước

Chi phi trả trưởc bao gồm cảc chi phi thực tế đã phảt sinh nhưng có liên quan đển kết quả hoat đông sản xuất kinh doanh của nhiểu kỳ kể toán. Chi phi trả trưởc của Công ty bao gồm càc chi phi sau

## Công cụ, dụng cu

Các công cụ, dụng cư đã đưa vào sử dưng được phân bổ vào chi phi theo phương pháp đường thả̉ng với thời gian phân bổ khōng quá 3 năm.

## Chi phi sửa chựa tài sản cố định

Chi phi sửa chữa tài sản phàt sinh một lần có giá trị lớn được phân bổ vào chi phi theo phương pháp đương thẳng trong 3 năm.

### 4.7 Tài sản cố định hựu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trử hao mòn lũy kể. Nguyên giá tài sản có định hữu hinh bao gồm toàn bộ càc chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tinh đèn thởi điểm đưa tài sản đó vào trang thái sẵn sàng sử dưng. Các chi phi phát sinh sau ghi nhạ̀n ban đàu chỉ được ghi tăng nguyên giá tải sản cố định nếu càc chi phi này chẳc chẳn làm tăng lợi ich kinh tể trong tương lai do sử dụng tải sản đó. Càc chi phi phat sinh khōng thỏa mản đièu kiẹ̀n trèn được ghi nhận là chi phi sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
Khi tài sản cố định hữu hinh được bán hay thanh lẏ, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kể được xơa sổ và lãi, Iỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phi trong năm.

Tài sản có định hữu hinh được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thởi gian hữu dụng ước tính. Số năm của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

| Loai tai sản cố đinh | Sô nàm |
| :---: | :---: |
| Nhà cưa, vật kiến trúc | 05-25 |
| Mày móc và thiêt bi | 05-12 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẩn | 06-10 |
| Thiết bị, dưng cụ quản ly | 05-10 |

## 4.9

## Chi phí xây dựng cơ bàn dờ dang

Chi phi xây dựng cơ bản dở dang phản ành các chi phi liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phi lãi vay có liên quan phù hơp với chinh sàch kể toàn của Công ty) đên các tài sản đang trong quá trinh xây dựng, máy móc thiết bị đang lẳp đặt để phục vư cho muc đích sản xuất, cho thuê và quản lỷ cūng như chi phi liên quan đên việc sửa chựa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tinh khấu hao.

### 4.10 Các khoàn nợ phài trà và chi phí phài trà

Các khoản nợ phải trả và chi phi phải trà được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đển hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phi phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lỳ về số tiền phải trà.

Việc phân loại các khoản phải trà là phải trả người bán, chi phi phải trả, phải trả nội bộ và phải trả khàc được thực hiẹn theo nguyên tắc sau:

- Phải trả ngưới bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vư, tài sản và ngươ̛i bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua ngưởi nhận ủy thác.
- Chi phi phải trả phản ành cảc khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ ngưới bán hoặc đã cung cấp cho ngưởi mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liêu kế toản và các khoản phải trả cho ngươ̛i lao động về tiền lương nghỉ phép, cảc khoản chi phi sản xuát, kinh doanh phải trich trước.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.


### 4.11 Vốn chủ sở hựu

## Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của cảc cổ đông.

## Thặng dư vốn cổ phàn

Thăng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa già phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phàt hành lần đầu, phát hành bổ sung, chênh lệch giữa giá tái phàt hành và già trị sổ sàch của cổ phiếu quȳ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đáo hañ. Chi phi trực tiếp liên quâ quà đển việc phát hành bố sung cổ phiếu và tái phàt hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cố phần.

### 4.12 Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cố đông sau khi đâ trich lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty cūng như các quy định của pháp luât và đả được Đai hời đồng có aông phê duyẹt.
Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản muc phi tiển tệ nằm trong lợ nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cố tức như lải do đành giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lai các khoản muc tiển tế, các công cu tải chính và càc khoản mục phi tiền tệ khác.
Cổ tửc phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tửc của Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hợi đồng cổ đông phê duyệt và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu kỷ chứng khoán Việt Nam.

### 4.13 Ghi nhận doanh thu và thu nhập

## Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phảm được ghi nhận khi đồng thởi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ich gẳn liền với quyền sở hữu sản phám hoặc hàng hóa cho người mua
- Công ty không còn nảm giữ quyền quản lỷ hàng hóa như ngưởi sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Công ty đã thu được hoăc sẽ thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xàc định được chi phi liên quan đến giao dịch bán hàng.


## Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp dịch vư được thực hiện trong nhiểu ky thi doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phần công việc đả hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vư được xác định khi thỏa mản tất cả các điếu kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Có khả năng thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch cung cáp dịch vư đó.
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chinh.
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phi để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vư đó.


## Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh tử tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chinh khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điểu kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chằn.


## Thu nhập khác

Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Thu nhâp từ nghiẹp vu bán và thuê lai tài sản:
- Càc khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dich vu nhưng sau đo đươc giảm, đưoc hoàn (thuể xuât khâu được hoàn, thuế GTGT. TTOB, BVMT phải nôp nhưng sau đó đươc giảm):
- Thu tiền bồi thường của bên thử ba để bư đắp cho tải sản bị tốn thất (vi đu thu tiền bảo hiếm đượ bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoán có tính chât tương tự);
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợ đồng;
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.


### 4.14 Các khoàn giàm trừ doanh thu

Cảc khoản được điều chình giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phàt sinh trong ky̆. gồm: Chiết khấu thương mai, giảm giá hàng bàn và hàng bán bị trả lai
Khoản chiét khấu thương mại, giảm giá hàng bàn, hàng bán bị trả lại phát sinh cưng kỳ tiêu thu sản phả̉m, hàng hóa dịch vụ được điểu chinh giảm doanh thu của kỳ phát sinh;

Trường hợp sản phả̉m, hàng hoá, dich vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thi Công ty ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nếu sản phả̉m, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thu từ cảc kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mai, bị trả lai nhưng phảt sinh trước thời điẻ̉m phát hành Bảo cào tài chinh, kể toàn coi đây là một sự kiện cẩn điểu chỉnh phảt sinh sau ngày lập Bảng cân đối kể toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chinh của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- Trường hợp sản phảm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Bảo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu cưa kỳ phát sinh (kỳ sau).


### 4.15 Giá vốn hàng bán

Phản ành trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong năm.
Các khoản chi phi giá vốn hàng bán không được coi là chi phi tinh thuế TNDN theo quy định của Luật thuể nhưng có đầy đủ hóa đơn chửng tử và đả hạch toản đủng theo Chể đọ̉ kể toàn Công ty không ghi giảm chi phi kể toán mà chỉ điểu chỉnh trong quyết toàn thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

### 4.16 <br> Chi phí bán hàng, chi phí quàn lý doanh nghiệp

Các khoản chi phi ghi nhạn là chi phi bán hàng bao gồm: Các chi phi thực tế phát sinh trong quả trinh bán sản phảm, hàng hoáa, cung cấp dịch vự, bao gồm các chi phi chào hàng, giới thiệu sản phả̉m, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phi bảo hành sản phẩm, hàng hoá, chi phi bào quản, đóng gói, vận chuyển....

Các khoản chi phi ghi nhận là chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Các chi phi vè̀ lương nhân viên bộ phận quản lỳ doanh nghiệp (tiển lương, tiển công, các khoản phụ cấp....); bảo hiểm xả hội, bảo hiểm y tế, kinh phi công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản ly doanh nghiệp; chi phi vạt liệu vǎn phỏng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ düng cho quản lỷ doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuể môn bải; khoản lập dự phỏng phải thu khó đòi dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điẹn thoai, fax, bảo hiếm tải sản, cháy nỏ...); chi phi bằng tiền khác (tiếp khàch, hội nghị khảch hàng ...)

Cảc khoản chi phi bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phi tinh thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chửng từ và đả hạch toàn đúng theo Chế độ kể toán Công ty không ghi giảm chi phi kế toàn mà chỉ điều chình trong quyết toàn thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

### 4.17 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tinh thuế. Thu nhâp tịnh thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điểu chỉnh các khoản chênh lệch tạm thởi giựa thuế và kê toàn, các chi phí không được trử cűng như điểu chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và càc khoản lỗ được chuyển.

### 4.18 Công cụ tài chinh

Tài sàn tài chính
Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đich của tải sản tải chinh và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đấu. Các tài sản tài chinh của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, các khoản cho vay, các cơng cụ tài chính được niêm yết và không được niêm yết và các công cụ tải chính phái sinh.

Tại thởi điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tải chính được ghi nhận theo giá gốc cợng các chi phí giao dịch cól liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đơ.

## Nợ phải trả tài chính

Việc phân loại các khoản nợ tài chinh phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tải chinh và được quyết định tại thởi điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chinh của Công ty gồm các khoản phải trả ngưởi bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác và các công cụ tài chinh phài sinh.

Tai thởi điểm ghi nhận lần đầu, trử nợ phải trả liên quan đển thuê mua tài chinh và trái phiếu chuyển đôii được ghi nhận theo giá phân bổ, các khoản nợ phải trả tài chinh khàc được ghi nhận ban đầu theo giá gốc trự các chi phi giao dịch có liên quan trực tiếp đên nợ phải trả tài chinh đó.

## Công cụ vốn chủ sờ hữu

Công cư vốn chủ sở hữu là hợp đồng chửng tỏ được những lợi ich còn lại về tài sản của Công ty sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.

## Bù trừ các công cụ tài chính

Các tải sản tải chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bủ trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trèn Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty:

- Có quyền hợp pháp để bủ trừ giá trị đã được ghi nhận; và
- Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trà củng mọt thời điếm.


### 4.19 Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soàt hoặc có ảnh hưởng đảng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chinh và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đảng kể chung.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hẹ̉ được chủ trọng nhiếu hơn hinh thức pháp lẏ.
5. CÁC SỰ KIẸN QUAN TRỌNG PHÁT SINH TRONG NĂM

Đại dịch Covid-19 đang dẫn đến suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến hẩu hết cà canh nghiệp và nghành nghể. Tỉnh hinh nảy dẫn đến các yếu tố không chẳc chẳn và cơ thẻ tàc đọng đển môi trưởng mà Công ty đang hoạt động. Ban Giám đốc Công ty vẫn đang tiếp tục theo dõi càc diē̃n biến tịnh hinh, cũng như đảnh giá các ảnh hưởng tài chînh liên quan đến việc đânh giá tài sản, càc khoản dự phòng và công nợ tiểm tàng, đồng thởi sử dưng càc ược tính và xét đoản đối với càc vấn đề khác nhau, dựa trên các thông tin tin cậy nhất có được đển ngày của Bào cào tài chinh này.
6. THÔNG TIN BƠ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRINH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỚ KE TOÁN
6.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| 硣 | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tiền măt | 1.989.645.184 | 1.016.455.498 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 1.651.791.779 | 708.050 .218 |
| Các khoản tương đương tiền | - | 4.547.510.816 |
| Cộng | 3.641.436.963 | 6.272.016.532 |

6.2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

|  | 31/12/2021 |  | 01/01/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Giá trị ghi số | Giá gốc | Giá trị ghi số |
|  | VND | VND | VND | VND |
| a. Ngắn hạn | 13.700.000.000 | 13.700.000.000 | 14.700.000.000 | 14.700.000.000 |
| - Tiền gửi ngân |  |  |  |  |
| hàng có kẏ hạn (i) | 13.700.000.000 | 13.700.000.000 | 14.700.000.000 | 14.700.000.000 |
| b. Dài hạn | - | - | - |  |
| Cộng | 13.700.000.000 | 13.700.000.000 | 14.700.000.000 | 14.700.000.000 |

(i) Chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn là tiền gửi cơ kỳ hạn

| Tên ngân hàng | Kỳ hạn | Lāi suất | Số tiè̀n |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\overline{N g a ̂ n ~ h a ̀ n g ~ T M C P ~ Đ o ̂ n g ~ N a m ~} A$. Chi nhánh Long Biên | 6 thàng - 12 thàng |  |  |
|  | 6 thang - 12 thang | 5,45\% - 7,65\% | 13.700 .000 .000 |
| Cộng |  |  | 13.700.000.000 |

6.3. Phải thu ngắn hạn khách hàng

|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Phài thu các bên liên quan |  |  |
| Phải thu cúa khách hàng | 1.334.939.000 | 1.220.722.06 |
| Công ty TNHH Hoàn My | 34.080 .000 | 465.470 .000 |
| Công ty thi nghiêm điênn Miền Băc | 385.962 .000 | 219.516.000 |
| Công ty Cô phần Trung Hieíu |  | 166.260 .000 |
| Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV thương mại và xuất nhâp khảu Viettel - Trung tâm phân phôi |  | 195.000 .000 |
| Bẹnh viện đa khoa huyện Gia Lâm | 711.216 .000 |  |
| Công ty TNHH Quảng cáo và dịch vụ truyè̀n thông Việt Nam | 43.296 .000 |  |
| Các khách hàng khác | 47.924 .000 | 174.476 |
| Cộng |  |  |
|  | 1.334.939.000 | 1.220.722.061 |

Cho năm tài chinh kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6.4. Trà trước cho người bán ngắn hạn

| $31 / 12 / 2021$ | $01 / 01 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| $V N D$ |  |

Trà trưóc cho các bên liên quan
Trả truớc cho ngướr bán khác
Cong ty TNHH thương mai Tin Nghia
Cảc khách hàng khác
Cọ̀ng
$\begin{array}{ll}1.036 .050 .127 & 1.309 .844 .298 \\ 1.036 .050 .127 & 1.299078 .484\end{array}$
$1.036050127 \quad 10765814$
1.036.050.127 1.309.844.298
6.5. Phài thu ngắn hạn khàc


Phài thu các bén
lién quan
Phài thu các tó
chức và cá nhán
khác
Ky cưoc, ký quȳ
Phài thu vê Bảo
hiém xả hới

| $\mathbf{1 . 3 2 7 . 7 1 1 . 6 5 6}$ | $\mathbf{8 8 7 . 6 4 4 . 0 3 1}$ |
| ---: | ---: |
| 8.144 .820 | 150.000 .000 |

Phải thu vể lã̃i dự
thu của khoản tiền
gửi có kỳ han
Cóng ty Có phàn
giải pháp thanh
toán Viẹt Nam
Phải thu khác
Cọng
1.266 .920 .959
734.883 .288

| 51.819 .762 | - | - | - |
| ---: | :---: | ---: | :---: |
| 826.115 | - | 554.409 | - |
| $\mathbf{1 . 3 2 7 . 7 1 1 . 6 5 6}$ | - | $\mathbf{8 8 7 . 6 4 4 . 0 3 1}$ | - |

6.6. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vạt liẹu tồn kho

|  | $31 / 12 / 2021$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Dư phóng | Giá tri | 0ư phong |
| VND | $V N D$ | VND | VND |

Hang hóa tồn kho Cộng

| 64.449 .321 | - | 65.255 .512 |  |
| ---: | :--- | ---: | ---: |
| 20.354 .415 .485 |  |  |  |
| $\mathbf{2 0 . 4 1 8 . 8 6 4 . 8 0 6}$ | - | 17.983452 .182 | - |
| $\mathbf{1 8 . 0 4 8 . 7 0 7 . 6 9 4}$ | - |  |  |

Già trị hàng tồn kho chạ́m luân chuyến như sau:

|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Hàng hóa tồn kho | 218537855 | 278297773 |
| Công | 218.537.855 | 278.297.773 |

6.7. Chi phi trà trước
6.7.1. Chi phi trà trước ngắn hạn

| 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 114.773 .435 | 169.859.631 |
| 114.773.435 | 169.859 .631 |

6.7.2. Chi phi trà trước dài hạn

| 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 192.311 .922 | - |
| - | 16.282.666 |
| 192.311.922 | 16.282.666 |

Mẩu số B 09 - DN

| Cộng |  |
| :--- | :--- |
|  | VND |

 $\begin{array}{r}90.575 .000 \\ \hline 44.613 .853 .163 \\ \hline\end{array}$

$$
\begin{array}{r}
35.846 .945 .384 \\
1.800 .769 .388 \\
\hline 37.647 .714 .772 \\
\hline \hline
\end{array}
$$

TSCĐ hữu hinh
khác



| 104.138 .182 |
| ---: |
| 104.138 .182 |

104.138 .182
-
-
104.138 .182
104.138 .182
104.138 .182
104.138 .182

$$
\begin{aligned}
& \text { Thiết bi, dụng cu } \\
& \text { quản lý } \\
& \text { VND } \\
& \hline
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \underset{\sim}{N} \\
& \dot{\infty} \\
& \stackrel{-}{\infty} \\
& \underset{N}{N} \\
&
\end{aligned}
$$

| 6.776.010.324 | 1.900 .322 .455 |
| :--- | :--- |
| 5.565 .219 .960 |  |


| Máy móc, thiết bi |
| ---: |
| VND |

18.078 .228 .807
90.575 .000
CÔNG TY CO PHÁN THƯƠNG MAI - ĐẢU TƯ LONG BIÊN
Số 561 Nguyē̄n Văn Linh, phường S̉ài Đồng, quận Long Biên, Tp. Hà Nôi
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho năm tài chinh kềt thủc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6.8. Tình hình tăng giàm tài sàn cố định hữu hình
\(\left.\begin{array}{rrr}\hline 25.340 .600 .209 \& \& 18.168 .803 .807 <br>
18.564 .589 .885 <br>

1.210 .790 .364\end{array}\right)\)| 16.177 .906 .352 |
| ---: |
| 589.979 .024 |
| 19.775 .380 .249 |

VND

## Nhà cửa, vật kiến trưc

25.340 .600 .209
90.575 .000
18.168.803.807
16.177 .906 .352
589.979 .024
$\overline{\underline{19.775 .380 .249}} \xlongequal{16.767 .885 .376}$

| 6.776.010.324 | 1.900 .322 .455 |
| :--- | :--- |
| 5.565 .219 .960 | 1.400 .918 .431 |

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu khao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

| - Tai ngày 01/01/2021 | 12.986 .556 .638 | 13.115 .298 .289 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| - Tại ngày 31/12/2021 | 12.986 .556 .638 | 14.241 .985 .794 | Giá trị hao mòn lũy ké

Số dư tại ngày 01/01/2021

- Khấu hao trong năm
Sô dư tại ngày 31/12/2021 Giá trị còn lại
- Taai ngày 01/01/2021
- Tại ngày 31/12/2021

$$
\begin{array}{r}
776.449 .091 \\
\hline 776.449 .091 \\
\hline \hline 776.449 .091 \\
\hline 776.449 .091 \\
\hline \hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
\hline 776.449 .091 & 223.861 .874 \\
\hline 776.449 .091 & \begin{array}{r}
223.861 .874 \\
- \\
\hline 776.449 .091 \\
\end{array}=- \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& 8.676 .332 .779 \\
& 6.966 .138 .391 \\
& \hline
\end{aligned}
$$

 - Đầu tư XDCB hoàn thành - Mua trong năm Sô dư tại ngày 31/12/2021

$$
\begin{aligned}
& \text { Phương tiêen } \\
& \text { vận tải, truyễn dẫn } \\
& \text { VND }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{r}
27.206 .304 .074 \\
28.332 .991 .579 \\
\hline
\end{array}
$$

ẹ!
Nguyên giá

- Đâu tư XDCB hoàn th
Só du tai ngay
- 

$$
\begin{array}{r}
6.966 .138 .391 \\
\hline
\end{array}
$$

CÔNG TY CO PHAN THƯƠNG MAI - ĐAU TƯ LONG BIÊN
Số 561 Nguyē̃n Vãn Linh, phường S̉ail Đồng, quần Long Biên, Tp. Hà Nọi BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÅI CHINH Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6.9. Tài sàn cố định vô hình
Bản quyền, bằng sáng chế
Quyè̀n sử dụng đất
VND

9s1-9986ss


559.865.156
559.865.156
Phần mè̀m máy tính
|

| 559.865 .156 |
| ---: |
| 462.865 .156 |
| 97.000 .000 |
| 559.865 .156 |

7.146.954.000

|  |
| ---: |
| - |

VND

| 7.146 .954 .000 |
| ---: |
| 7.146 .954 .000 |




9ヶL. 998 Z9t 97.000 .000
559.865.156

462.865 .156
559.865 .156
Nguyên giá tài sản cố định vō hinh đả khấu khao hết nhưng vã̃n còn sử dụng:

- Tai ngày 01/01/2021
- Tại ngày $31 / 12 / 2021$
Giá tri còn lại
- Tai ngày 01/0
- Tại ngày 31/1
Nguyên giá
$000000 \angle 6$
$\begin{array}{r}(97.000 .000) \\ \hline\end{array}$
$000^{\circ} 000^{\circ} \mathrm{L6}$


CÔNG TY CO PHÂN THƯƠNG MAI - ĐAU TƯ LONG BIÊN
Số 561 Nguyễn Văn Linh, phưởng Sài Đồng, quận Long Biên, Tp. Hà Nôi
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHİNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6.10. Chi phi xây dựng cơ bản dở dang

|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Lắp đặt điều hòa âm trần tầng 4 tại Siêu thị Sài Đồng | 312.727.273 | 312.727 .273 |
| Cộng | 312.727.273 | 312.727.273 |

6.11. Phải trà người bán ngắn hạn

| Phài trả các bên | 31/12/2021 |  | 01/01/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị <br> VND | Số có khả năng trả nợ VND | Giá trị <br> VND | Số có khả năng trả nơ VND |
|  | 185.118.387 | 185.118.387 | 10.751.861 | 10.751.861 |
| Công ty Cổ phần rượu Hapro | 1.563 .682 | 1.563 .682 | 1.563 .682 | 1.563.682 |
| Công ty CP Thuỹ Ta | 6.427 .232 | 6.427 .232 | 9.188 .179 | 9.188 .179 |
| Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội - Công ty Cổ Phần | 177.127.473 | 177.127.473 | - |  |
| Phải trả các nhà cung cấp khác Cty TNHH thương mại \& dịch vụ | 11.140.688.889 | 11.140.688.889 | 9.686.224.866 | 9.686.224.866 |
| Khánh Trúc Công ty Cổ phần Đầu tư K\&G Việt | 132.419.109 | 132.419.109 | 262.900 .170 | 262.900.170 |
| Nam Công ty CP Đầu tư \& Thương mại Tuấn | 60.306 .435 | 60.306 .435 | 271.423 .345 | 271.423.345 |
| Thanh <br> Công ty TNHH <br> Thương mai và | 279.777.000 | 279.777.000 | 113.730 .326 | 113.730 .326 |
| Dịch Vụ Nguyệt An Công ty TNHH <br> Thương mai Gia | 722.548.678 | 722.548.678 | 493.021 .920 | 493.021 .920 |
| Bảo Lộc Công ty TNHH XNK hàng tiêu dùng | 561.000 | 561.000 | 20.053 .000 | 20.053 .000 |
| Thăng Long Công ty TNHH SX Thương mại Hoàng | 1.807 .171 | 1.807.171 | 1.807 .171 | 1.807 .171 |
| Việt Mÿ <br> Cty TNHH ĐT và PT công nghệ Thái | 155.975.195 | 155.975.195 | 241.191 .940 | 241.191 .940 |
| Dưong Công ty TNHH sản xuất thương mại | - | - | 102.914 .870 | 102.914 .870 |
| Acuda Việt Nam | 28.149.000 | 28.149 .000 | 91.309 .800 | 91.309.800 |

6.11. Phải trà người bán ngắn hạn (tiếp theo)

|  | 31/12/2021 |  | 01/01/2021 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| Giá tri | Số có khá năng | Giá tri | Só có khá nång |
| $V N D$ | trá nơ | trả nq |  |
|  | $V N D$ | $V N D$ | $V N D$ |

Cong ty TNHH Thương Mại Tổng Hơp Cát Linh
Công ty TNHH Vinh Huyền
Công ty CP Co khi xây dựng và Đầu tư thương mai An Phát Công ty $C P$ chăn nuôi CP Việt Nam Các khách hàng khác
Cộng $\quad \underset{-11.325 .807 .276-9.696 .976 .727}{\text { 9.696.976.727 }}$
6.12. Người mua trà tiền trước ngắn hạn

|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Trà trước của các bên liên quan | - | - |
| Trả trước của các khách hàng khác | 140.199.000 | 89.760.000 |
| Công ty CP Thương mại \& Hợp tác quốc tế ANCONA | - | 36.000 .000 |
| Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM | - | 30.000 .000 |
| Trung tảm Y tế quận Long Biên | 19.080 .000 | 23.760 .000 |
| Công ty CP MEDIAMART Việt Nam | 100.000 .000 | - |
| Các đôi tượng khác | 21.119 .000 | - |
| Cộng | 140.199.000 | 89.760.000 |


|  | 31/12/2021 | Phát sinh trong năm |  | 01/01/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phải nộp | Phài thu | Số phải nộp | Số đã nọp | Phải nọp | Phải thu |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| - | - | 2.981.954.289 | 3.064.483.997 | 82.529.708 | - |
| 28.944.479 | . | 810.929 .138 | 1.144.524.296 | 362.539 .637 | - |
| - | 2.964 .322 | 105.112.232 | 109.422 .366 | 1.345 .812 | - |
| - | - | 2.045.276.264 | 2.045.276.264 | - | - |
| - | - | 14.000 .000 | 14.000 .000 | - | - |
| 3.927.767 | - | 6.750.629 | 2.822 .862 | - | - |
| 32.872.246 | 2.964.322 | 5.964.022.552 | 6.380.529.785 | 446.415.157 | - |

Thuế giá trị gia tăng


Thuế nhà đât, tiền thué đất Thué món bài
Phi, lẹ phi và các khoản phải nọp khác

## Cộng

CÔNG TY CO PHȦN THƯO'NG MAI - ĐÁU TƯ LONG BIÊN
Số 561 Nguyēn Văn Linh, phường Sà Sà Đồng quân Long Biên, Tp. Hà Nội
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
6.13. Thue và các khoàn phai thu,
6.13.

Thuế nhà đât, tiền thué đất
Tiền thué đất được nọp theo căn cứ của cơ quan thuế Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nôp theo quy định. Thuế thu nhạ́p doanh nghiệp Công ty phài nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp với thuế suất hiện hành là $20 \%$ Về ưu đãi miễn giám thué thu nhập doanh nghiệp năm 2021
 UBTVQH15 của Quóc Hội về Ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ngưởi dân chịu tác động của dich Covid- 19 "Glàm $30 \%$ só thué̉ thu nhạ́p doanh nghiệp phái nọ́p của kỳ tinh thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đôi với trường hợp doanh nghiệp quy dịnh tại khoàn 1 Điêu này, co doanh thu trong ky tinh thué nám 2021 khóng quá 200 tẏ đồng và doanh thu trong kỳ tinh thué năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tinh thué năm $2019^{\circ}$ Theo đớ, Công ty Có phản Thương mại - Đầu tư Long Biên được miển giảm $30 \%$ số thuể TNDN phải nọ̉p của kỳ tinh thuể TNDN nàm 2021 do tông doanh thu năm 2021 khōng quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kẏ tinh thué năm 2019.
6.14. Chi phí phài trà ngắn hạn

Trich trước chi phi bán hàng và chi phi QLDN trong năm
Trich trước chi phi thuê nhà

## Cộng

| 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 73.954 .548 | 72.643 .932 |
| 156.043 .636 | - |
| 229.998.184 | 72.643 .932 |

6.15. Doanh thu chưa thực hiện
6.15.1. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

Doanh thu cho thuê nhà dưới 12 tháng Cộng
6.15.2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Doanh thu cho thuê nhà trên 12 tháng Cộng
6.16. Các khoản phài trả phài nộp khác
6.16.1. Phài trà ngắn hạn khác

Phải trả các bên liên quan
Phải trả các đơn vị và cá nhân khác
Kinh phi công đoàn
Phải trả về chi phi sử dụng thương hiệu
Cổ tức, lợi nhuận phải trả
Phải trả tiền ốm đau thai sản
Phải trả khác
Cộng
6.16.2. Phải trả dài hạn khác

|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Phải trả các bên liên quan | - |  |
| Phải trả các đơn vị và cá nhân khác | 254.000 .000 | 209.500.000 |
| Nhận kẏ quỹ, ký cược | 254.000 .000 | 209.500 .000 |
| Cộng | 254.000.000 | 209.500.000 |
| 6.17. Dự phòng phải trà ngắn hạn |  |  |
|  | 31/12/2021 | 01/01/2021 |
|  | VND | VND |
| Dự phong quỹ tièn lương phải trá | 2.100.000.000 | 2.100 .000 .000 |
| Cộng | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 |

Mẩu số B 09-DN
 Cho nàm tàı chinh kết thưc ngày 31 thàng 12 nàm 2021

| Cöng |  |
| :--- | :--- |
|  | VND |


 34.920 .266 .775
6825671605 $\begin{array}{ll}n & 9 \\ 0 & 3 \\ 0 & 3 \\ 0 & \infty \\ 0 & 7 \\ 0 & 7 \\ 0 & 7 \\ 0 & 7 \\ 0 & 7\end{array}$




91L8LLTH6 2 E
8.539.212.451 37.914.778.716
(i) Cản cư theo Nghi quyét Đai họi đồng Cổ đơng Số 0116/NQ-ĐHĐCE-CTBL ngày 26/06/2021. Lọi nhuận sau thuế năm 2020 được phàn phóı như sau Trich quỹ đáu tu phát trién 55\% Iọi nhuạ́n sau thué turong durong 2.082 .253 .556 đong Trich quȳ khen thưởng phúc lơi 7\% Iơi nhuạ́n sau thuế turong durong 323.906 .108 döng Chia có tực tương đương 9,5\% vón điếu lệ turơng đurơng 1.425.000.000 đổng
6.18.1. Bàng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

| Quỹ đẩu tư phát triến | Lơi nhuân sau thué́ <br> chưa phân phối |
| ---: | ---: |
| VND | VND |





 7.626 .954 .066
4.743 .418 .049


 \begin{tabular}{l}
0 <br>
0 <br>
$\sim$ <br>
$\sim$ <br>
$\sim$ <br>
$\sim$ <br>
$\sim$ <br>
0 <br>
\multirow{2}{n}{}

 

0 <br>
\hline <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
$\stackrel{1}{2}$ <br>
$\vdots$
\end{tabular} (323.906 108) 11.145.466.265 8.539.212.451

| 9.063 .212 .709 |
| ---: |
| 9.063 .212 .709 |
| 2.082 .253 .556 |
| - |
| 2.082 .253 .556 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.145 .466 .265 |


3.230.100.000 15.000.000.000 7.703.281.391 8เE'เย66S\&' 1.359 .931 .318

## 

VD
nпูч os nчт eno


[^0]
## Nàm trước

 Số dư tại ngày 01/01/2020 Tǎng trong nǎm trướcLãi trong năm nay

- Phán phối lơi nhuấn

Giảm trong năm trước

- Trich quỹ khen thưởng phúc lơi
- Trich quỹ đàu tư phát trièn
- Chia có tức năm trước

Só du tại ngày 31/12/2020 Năm nay

Sô dư tại ngày 01/01/2021 Tăng trong năm nay - Lái trong năm

- Phán phói lợi nhuán (i) Giàm trong năm

Trich quỳ đàu tư phàt trién (i)
Chia có tực năm nay (i)
Trich quÿ KTPL (i)
Sô dư tại ngày 31/12/2021

# Sô 561 Nguyển Văn Linh, phường Sài Đồng. quân Long Biên. Tp. Hà Nơi 

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH

Cho nàm tàı chinh kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6.18.2. Chi tiết vốn góp cùa chủ sở hợu

Tổng công ty Thương mai Hà Nội Càc cổ đông khàc

Cộng

| 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 4.641240000 | 4.641240000 |
| 10358760000 | 10358750000 |
| 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |

6.18.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cố tức, chia lợi nhuận

Năm 2021
Nám 2020

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vón góp đầu năm
Vón góp tăng trong năm
Vốn góp giảm trong năm
Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

VND
15.000 .000 .000
15.000 .000 .000
15.000 .000 .000
15.000 .000 .000
1.425 .000 .000
1.425 .000 .000
6.18.4. Cồ phiếu

- Số lượng cổ phié́u đăng kỷ phát hành
- Số lương cô phiếu đã bán ra công chúng + Có phiếu phớ thóng
- Số lương cô phiếu đang lưu hành
+ Có phié́u phó thóng

| Năm 2021 <br> Có phiéu | Năm 2020 <br> C C phiếu |
| :---: | :---: |
|  | 1.500 .000 <br> 1.500 .000 |
| 1.500 .000 | 1.500 .000 |
| 1.500 .000 | 1.500 .000 |
| 1.500 .000 | 1.500 .000 |

Mênh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/CP.
6.18.5. Phân phối lợi nhuạan

Lợi nhuạn đầu năm chưa phân phối Lợi nhuận từ hoạt đọng sản xuât kinh doanh trong năm
Các khoản khàc điều chỉnh giảm lợi nhuạan
Các khoản khác điều chỉnh tǎng lợi nhuận
Lợi nhuận được chia cố tức và phân phối các quỹ trong năm
Phán phối các quỹ và chia cổ tức, trong đó:

- Chia cô tức trong năm
- Trich quỹ đàu tur phát triến
- Trich quỹ khen thưóng, phúc lọi

Lợi nhuận còn lại chưa phản phôi
6.18.6. Các quȳ của doanh nghiệp

Quȳ đầu tư phàt triến
Cộng

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 7.626.954.066 | 6.056 .641 .523 |
| 4.743.418.049 | 4.627.230.124 |
| - |  |
| - | - |
| 12.370.372.115 | 10.683 .871 .647 |
| (3.831.159.664) | (3.056 917.581 ) |
| (1.425.000.000) | (1.425000.000) |
| (2.082.253.556) | (1.359.931.318) |
| (323.906.108) | (271.986.263) |
| 8.539.212.451 | 7.626.954.066 |


| 31/12/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 11.145466265 | 9.063212709 |
| 11.145.466.265 | 9.063.212.709 |

Cho năm tài chinh kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
7. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÁN MỤC TRINH BÀY TRONG BÁO CÁO KET QUA HOÁT DỌNG KINH DOANH
7.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Doanh thu bán hàng | 140.421 .149 .015 | 141.629 .521 .448 |
| Doanh thu cung cấp dich vu | 6.585559 .505 | 7228.510 .641 |
| Cộng | 147.006.708.520 | 148.858.132.089 |
| Doanh thu phát sinh trong năm với các bên liên quan (chi tiết Thuyết minh số 10.1.2) | 68.813 .008 | 120.952 .758 |

7.2. Các khoàn giàm trừ doanh thu

|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Giảm giá hàng bán | 1.076.612.681 | 401.140 .091 |
| Cộng | 1.076.612.681 | 401.140.091 |

7.3. Già vốn hàng bán

> Giá vốn hàng bán

Cọng

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 117.058.548.954 | 115.064 .046 .386 |
| 117.058.548.954 | 115.064.046.386 |
| Năm 2021 | Năm 2020 |
| VND | VND |
| 1.189.169.614 | 864.417 .135 |
| 31.199 .132 | 28.126 .810 |
| 1.220.368.746 | 892.543.945 |

7.5. Chi phí hoạt động tài chinh

| - | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Lãi tiền vay | - | 5.975.999 |
| Cộng | - | 5.975.999 |

7.6. Chi phí bán hàng

Chi phi nhân viên
Chi phi vật liệu, bao bì
Chi phi dụng cụ, đồ dùng
Chi phi khấu hao TSCĐ
Chi phi dich vù mua ngoài
Chi phi khàc bằng tiền
Cộng

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 11.404.325.582 | 11.587 .028 .453 |
| - | 7.390 .098 |
| 107.260 .120 | 329.426291 |
| 1.743 .607 .106 | 1.863 .781 .620 |
| 3.868 .072 .346 | 5.103 .132 .198 |
| 115.326 .894 | 64373.983 |
| 17.238.592.048 | 18.955.132.643 |

## BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH

Cho nam lai chonh hál thoo ngay al thang 12 năm 2021
7.7. Chiphiquan ly doanlh nghiep

| Chl phil quan ly doanh nghien | Nam 2021 | Nam 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Chir phi nhan vidn quàn ly | 5761276277 | 5681114671 |
| Chirphi deng ex, do diong | 258032375 | 406034596 |
| Chiphokhă hao ISCO | - | 16822026 |
| Chiphi Ihuó, phi val lê phi | 803318643 | 2.521 .959425 |
| Chiphi dich va mua ngoai | 545769608 | 1341464245 |
| Chir phi bang tion khac | 208421226 | 253119408 |
| cong | 7.577.724.129 | 10.221.414.361 |

7.8. Thu nhâp khàc

| 隹 | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tiên hồ trọ, lionn thương | 288.137 .324 | 295.753 .648 |
| Thunhap khac | - | 1.054 .873 |
| Cong | 288.137.324 | 296.808.521 |

7.9. Chi phi khàc

Tiền phạt chạm nôp thuế
Chiphikhac
Công

| 288.137.324 | 296.808.521 |
| :---: | :---: |
| Năm 2021 | Năm 2020 |
| VND | VND |
| 26.368 .237 | - |
| 6.013 | 5.314 |
| 26.374.250 | 5.314 |

7.10. Chi phi thuó TNDN hị̂n hành

Thuố TNDN tù hoạt đông kinh doanh chính
Tơng lợi nhuận kế toàn trước thuế
Cac khoản điếu chinh tăng
Cacc khoán điếu chinh giám
Thu nhập chiju thuê TNDN
Thu nhạp tinh thué TNDN
Thuế suất thuế TNDN

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 5.537 .362 .528 | 5.399 .769 .761 |
| 133.669 .463 | 118.370 .498 |
| - | - |
| 5.671 .031 .991 | 5.518 .140 .259 |
| 5.671.031.991 | 5.518 .140 .259 |
| 20,00\% | 20,00\% |
| 1.134 .206 .399 | 1.103.628.052 |
| 1.134.206.399 | 1.103.628.052 |
| 340.261 .920 | 331.088415 |
| 793.944.479 | 772.539 .637 |
| 362.539 .637 | 439.477 .340 |
| 16.984 .659 | - |
| (1.144.524.296) | (849.477.340) |
| 28.944.479 | 362.539.637 |

Thuế TNDN phái nốp từ hoạt đợng kinh doanh chinh
Thuế TNDN theo thuế suát không u'u dai
Thuế được ưu đăi miễn giám trong năm (i)
Thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính phài nộp

- Thuế thu nhạp doanh nghiẹp phài nọp dáu năm
- Thué thu nháp doanh nghiọ́p diéu chinh trong năm
- Thué thu nhâp doanh nghiẹp dá nọp trong năm

Thuế TNDN phài nộp cuôi năm
(i) Chinh sách ưu đâi về thuế TNDN hiện hành trong năm 2021 được trình bày chi tiết tại thuyết minh sô 6.13
7.11. Lâi cơ bàn/suy giàm trên cồ phiếu

Lợi nhuân kế toàn sau thuế thu nhập doanh nghiệp Càc khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuân kê toán để xàc định lợi nhuân phân bổ cho có đông sở hựu cổ phiếu phô thông
\(\left.\begin{array}{rrr}Năm 2021 <br>

VND\end{array}\right) \quad\)| Năm 2020 (i) <br> VND |
| ---: |
| 4.743 .418 .049 |

- Trich quÿ khen thuớng, phúc lơi

Lợi nhuận tính lãi cơ bàn/ lãi suy giàm trên cổ phiếu
Só lương binh quân gia quyền của cỏ phiếu phỏ thông đang lưu hành trong năm (Cổ phiếu)
4.743 .418 .049
4.627 .230 .124

Só lương cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm (Cổ phiếu)
Lãi cơ bản trén cổ phiếu (VND/cổ phiêu)

$$
3.162
$$

2.869

Lãi suy giàm trén cổ phiếu (VND/cổ phiêu)
3.162
2.869
(i) Như đã trịnh bày tai thuyết minh số 5.18.1. Nghị quyết Đại hợi đồng Cỏ đơng Cőng ty đă thơng qua phương àn trich quȳ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lại nhuận sau thuế năm 2020, dả̉n đển việc trinh bày lai chỉ tiéu lả̃i cơ bản và lải suy giảm trên cổ phiếu cho năm tài chính két thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 trên Báo cáo tài chinh, cụ thể như sau:

Năm 2020
Số đả trinh bày
VND Só trinh bày lai

Lợi nhuân kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lơi nhuận ké toàn sau thuế thu nhạap doanh nghiệp

- Trich quỹ khen thưởng, phúc lơi

Lợi nhuận tinh lāi cơ bàn/ lãi suy giàm trèn cổ phiếu
Số lượng binh quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm (Cố phiếu) Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thém (Cố phiếu)
Lāi cơ bản trên cố phiếu (VND/cố phiếu)
Lāi suy giàm trēn cố phiếu (VND/cổ phiếu)
7.12. Chi phí sàn xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phi nguyên liếu, vật liệu
Chıphi nhàn cōng
Chi phi khấu hao tài sản cố định
Thuée phi, lệ phi
Chi phi dich vụ mua ngoài
Chi phi khác bằng tiền
Cộng

| Năm 2021 | Näm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 765568495 | 1169790832 |
| 17256281071 | 17364996567 |
| 1.800769 .388 | 1.948 .400 .477 |
| 803.318 .643 | 2.521 .959 .425 |
| 4.451 .191 .531 | 6.483 .524 .447 |
| 323754120 | 317493481 |
| 25.400.883.248 | 29.806.165.229 |

Số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quân Long Biên, Tp. Hà Nợ

## BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH

Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
8. THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOÁN MỤC TRINH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE
8.1. Số tiền đâ thực trà gốc vay trong năm

|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tiền trà nợ gốc vay theo khế ước thông thường | - | 1.608 .000 .000 |
| Công | - | 1.608.000.000 |

## 9. CÔNG CU TÀI CHINNH

Công ty có các tài sản tài chinh như các khoản cho vay, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khảc, tiển măt và tiền gựi ngắn hạn phát sinh trực tiếp tử hoat đọng của Công ty. No phái trả tải chinh của Công ty chủ yếu bao gổm các khoản nơ vay, các khoản phải trả ngưới bán và các khoản phải trả khàc. Muc đich chinh của các khoản nợ phải trả tài chinh này là nhằm huy đông các nguòn tà̀ chinh phuc vụ cho các hoạt động của Công ty.

Cảc loại công cụ tài chính cùa Công ty :
Giá trị số sách
A. Tài sản tài chinh

Tièn và tương đương tièn
Phải thu khách hàng, phài
thu khác
Đẩu tư ngằn han
Cộng

| 01/01/2021 |  |  | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phong |
| VND | VND | VND | VND |
| 6.272.016.532 | - | 3.641 .436 .963 | - |
| 2.108.366.092 | - | 2.662 .650 .656 | - |
| 14.700 .000 .000 | - | 13.700 .000 .000 | - |
| 23.080.382.624 | - | 20.004.087.619 | - |

## B. Nợ phài trà tài chính

Phải trả ngưới bán, phải trả

|  | Giá trị sổ sách |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 2 1}$ <br> VND | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 2 1}$ <br> VND |
| 10.399 .399 .622 <br> 72.643 .932 | 12.101 .428 .178 <br> 229.998 .184 |
| $\mathbf{1 0 . 4 7 2 . 0 4 3 . 5 5 4}$ | $\mathbf{1 2 . 3 3 1 . 4 2 6 . 3 6 2}$ |

Tai sản tà chinh và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá lại theo giá tri hơp lýg tại ngày két thúc năm tài chinh do Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiẹ̀n hành yêu cầu trình bay Bào cáo tà chinh va thuyét minh thơng tin đôi với cỏng cu tai chinh nhưng khöng đưa ra càc hương dản tương đương cho viẹ̀c đảnh giá và ghi nhạ̀n giá trị hợp lỳ của càc tài sản tà chinh và nợ phảı trà tà chinh, ngoai trứ càc khoản trich lập dự phong nợ phài thu kho đoi và dự phòng giảm giá các khoàn dàu tư chửng khoàn đả được nêu chi tiết tại càc Thuyêt minh liên quan

Nghiệp vư quản lý rúi ro là nghiệp vư khóng thé thiéu cho toàn bọ́ hoạt đọ̃ng kinh doanh của Công ty.
 khi rúi ro phát $\sinh$ và chi phí quản lỳ rủi ro.

Cōng ty chiu rüi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản

Ban giám đớc xem xét và thông nhấ áp dung các chinh sách quản ly cho nhơng rúi ro nói trên như sau

## i. Rǜ ro thi trưòng

Rùi ro thi trường là rùi ro mà giá tri hơp lỳ cùa các luồng tiền trong tương lai của các công cu tải chinh sė biến đờng theo những thay đời cùa giá thi trường
Hoat ơơng kinh doanh của Công ty sẻ chủ yếu chiu rủi ro khi có sư thay đới vể giá, tỷ giá hới đơái và làı suất

Rül ro vế giá
 han do tînh không chà̉c chằn vể giá tương lai của cố phiếu đấu tư Các khoản đâu tư có phiéu dáı han đượ nà̀m giữ vờı muc đich chiến lượ lâu dài, tai thờı điém két thúc nảm tà chinh Cơng ty chưa có kế hoạch bàn càc khoản đầu tư này.

Rủi ro vé tỳ giá hối đoải
Công ty chiu rùi ro về tỳ giá do giá trị hợp lỷ của các luồng tiền trong tương lai của mờt công cu tài chinh sẽ biên động theo những thay đối của tỳ giá ngoai tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phi của Công ty được thực hiện bå̀ng đơn vi tiên tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro vê lãi suát
Công ty chiu rùi ro về lẫi suất do giá trị hợp lỷ của các luồng tièn trong tương lai của mờt công cu tài chinh sē biến đợng theo những thay đổi của lắi suất thi trưởng khi Công ty cơ phàt sinh càc khoản tièn gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chiu lẳi suất thả nới. Công ty quản lý rủi ro lầ suât bẳng cảch phân tich tinh hình cạnh tranh trên thị trường để co được càc lầi suât col lơi cho muc đich của Cóng ty

## ii. Rüi ro tin dung

Rüi ro tin dưng là rúi ro mà mọ́t bên tham gia trong mồt cơng cu tà chinh hoạác hơp đờng khơng co khả nàng thực hiến đượ nghia vu của minh dẫn đến tổn thát vè tài chinh cho Công ty. Cơng ty có các rưi ro tin dưng từ hoat đông đông sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối vởi cảc khoản phải thu khàch hàng) và hoat đọng tài chinh (bao gôm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các cơng cư tài chinh khàc).

| Tại ngày 01/01/2021 | Tự 01 năm trở xuống VND | Từ 01 năm đên 05 năm VND | Trèn 05 năm | Tờng cọ̀ng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tiên và tương đương tiền | 6.272.016.532 | - | - | 6.272 .016 .532 |
| Phải thu khàch hàng, phải thu khác | 2.108 .366 .092 | - | - | 2.108366 .092 |
| Đâu tư ngàn hạn | 14.700 .000 .000 | - | - | 14.700000000 |
| Cọng | 23.080.382.624 | - | - | 23.080.382.624 |
| Tại ngày 31/12/2021 | Tự 01 nảm trờ xuống VND | Tự 01 nàm đến 05 năm VND | Trên 05 năm VND | Tờng cọ̀ng |
| Tién va tưong đương tièn | 3.641 .436 .963 |  | - | 3.641 .436 .963 |
| Phal thu khach hang, phà thu khac | 2.662650 .656 | - |  | 2662650656 |
| Đáu tư ngầ hạn | 13.700000000 | - | - | 13.700000 .000 |
| Công | 20.004.087.619 | - | - | 20.004.087.619 |

## iii. Rùi ro thanh khoàn

Rủi ro thanh khoản là rừi ro Công ty găp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tải chính do thiếu vốn Rủi ro thanh khoản của Công ty chư yếu phát sinh tử việc các tài sản tài chính và nơ phải trả tải chính có càc thời điểm đáo hạn khác nhau. Thởi han thanh toán của các khoản nơ phải trả tài chính đựa trên cảc khoản thanh toán dự kiển theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

| Tại ngày 01/01/2021 | Từ 01 năm trờ xuống VND | Từ 01 năm đến 05 năm VND | Trên 05 năm <br> VND | Tổng cộng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phải trả người bán, phải trả khác | 10.189.899.622 | 209.500.000 | - | $10.399 .399 .622$ |
| Chi phi phải trả | 72.643 .932 | - | - | 72.643 .932 |
| Cộng | 10.262.543.554 | 209.500.000 | - | 10.472.043.554 |
| Tại ngày 31/12/2021 | Từ 01 năm trờ xuống VND | Từ 01 năm đến 05 năm VND | Trên 05 năm VND | Tổng cộng <br> VND |
| Phải trả người bán, phải trả khác | 11.847.428.178 | 254.000 .000 | - | 12.101.428.178 |
| Chi phi phải trả | 229.998.184 | - | - | 229.998.184 |
| Cộng | 12.077.426.362 | 254.000.000 | - | 12.331.426.362 |

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dờng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu tự các tải sản tài chinh đáo hạn.

## 10. CÁC THÔNG TIN KHÁC

10.1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với càc thành viên quản lỳ chủ chốt và các bên liên quan khác.
CÓNG TY CÓ PHȦN THƯƠNG MÅI - ĐÁU TƯ LONG BIÊN Số 561 Nguyễn Văn Linh, phương Sài Đồng, quần Long Biên, Cho năm tài chin
10.1.1. Giao dịch và số dư với các thành viên quàn lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chù chốt
Các thành viên quản lý chủ chốt gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soảt, Ban Giám đốc và kế toán trưởng. Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đinh các thành viên quản lý chủ chốt.
Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt
Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Thái Dũng Bà Hoàng Thị Anh
Ong Vũ M
?
Bà Nguyễn Thị Phương
Bà Nguyễn Thị Bich Lựu
Cộng
Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Ông Vū Minh Tuẩn
Bà Nguyễn Thị Phương
Cộng


| Năm 2020 |  |  |
| ---: | ---: | ---: |
| Tiền thù lao | Tiền thưởng | Công |
| VND | $V N D$ | VND |
|  |  |  |

89.400 .000 19.260 .000 83.570 .000
63.270 .000
 63.270 .000
382.040 .000

|  | Năm 2020 |  |
| ---: | ---: | ---: | :--- |
| Tiền lương | Tiền thường | Công |
| VND | VND | VND |

526.403 .385 526.403 .385 293.334 .154 $\begin{array}{r}261.930 .769 \\ \hline \text { 1.081.668.308 }\end{array}$
1.081 .668 .308
Công ty không phảt sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.
Công ty không có số dư phải thu/phải trả khác với các thành viên quản lỷ chủ chốt.

# CÔNG TY CO PHAN THƯO'NG MAI - ĐAU TƯ LONG BIÊN 

Số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quân Long Biên, Tp. Hà Nợi
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tàı chinh kết thúc ngày 31 thàng 12 năm 2021

### 10.1.2. Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm: Các công ty con, các cơng ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soàt, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biêu quyết ở Cơng ty và các thành viên mật thiết trong gia đinh của ho, các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhận có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mât thiết trong gia đỉnh của ho.

Danh sách bên liên quan khác của Công ty

## Bên liên quan

Tổng công ty Thương mai Hà Nội Công ty Cổ phần Phát triển Siêu thị Hà Nội
Công ty cổ phẩn rượu Hapro
Công ty Cổ phần thực phả̉m Hà Nội
Công ty Cổ phần Thuỳ Ta
Giao dịch với các bên liên quan khác

## Mối quan hê

Cổ đông
Công ty thành viên Tổng Công ty Thương mai Hà Nơi Công ty thành viên Tông Công ty Thương mai Hà Nộ Công ty thành viên Tông Công ty Thương mai Hà Nọi Công ty thành viên Tổng Công ty Thương mai Hà Nọi

## Doanh thu bán hàng hóa

Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội

## Cộng

Mua hàng hóa dịch vụ
Tổng công ty thương mại Hà nội
Công ty Cổ phần Phát triển Siêu thị Hà Nội
Công ty Cổ phần thực phẩm Hà Nội
Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ
Cộng

## Các giao dịch khác

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 68.813 .008 | 120.952 .758 |
| 68.813 .008 | 120.952 .758 |
| 68.813.008 | 120.952 .758 |
| Năm 2021 | Năm 2020 |
| VND | VND |
| 473.044 .988 | - |
| 14.090 .200 | 1.937 .500 |
| 45.136 .700 | 1.014.705.642 |
| 51.321 .483 | 108.110.959 |
| 583.593.371 | 1.124.754.101 |
| Năm 2021 | Năm 2020 |
| VND | VND |
| 440.923 .500 | 440.923 .500 |
| 440.923.500 | 440.923.500 |

Công nợ với các bên liên quan
Ngoài các số dư với các bên liên quan đã nêu ở các Thuyết minh trên, Công ty không côn có càc số dư với các bên liên quan khác.

### 10.2. Thông tin về bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo līnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chinh v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toàn ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh.

### 10.3. Những khoàn nợ tiềm tàng

Không phàt sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đả xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tải chinh mà Công ty không kiểm soát được hoẳc chưa ghi nhận.
10.4. Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn vể khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ẏ định cũng như buộc phải ngửng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đảng kể quy mô hoạt động của minh.
10.5. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chinh

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tải chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.
10.6. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chinh kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Phia Bắc.

## Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 21 tháng 03 năm 2022




[^0]:    6.18. Vốn chù sở hữu

