CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 60-62 Lê Lợi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 38.225.446-38.223.988 Fax: 38.225.795
Mã số thuế: 0304132047
$\qquad$ *****

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 1 năm 2022 

01/01/2022 - 31/03/2022

ĐƠN Vİ: CTY CỔ PHÀN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM-FAHASA
Địa chì: 60-62 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38225446

Mẫu số B01-DN
TT:200/2014/TT-BTC
Ngày 22-12-2014
của Bộ Tài chính

## BẢNG CÂN ĐOÓI KẾ TOÁN HỢP NHÂT

(Dạng đầy đủ)
QUÝ 1 NĂM 2022

| 8 ST | TÀI SẢN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | TÀI SÄN NGÁN HAN (100) $=110 \div 120+130+140+150$ | 100 |  | 1.032.875.485.113 | 1.005.494.311.049 |
| 1 | Tiền và các khỏan tương đương tiên | $\underline{110}$ |  | 67.943.727.224 | 66.314.751.587 |
| $!$ | Tiền | 111 | V. 01 | 67.943.727.224 | 64.314 .751 .587 |
| 2 | Các khỏan tương đương tiền | 112 |  | - | 2.000 .000 .000 |
| II | Các khoản đầu tư Tài chính ngắn han | $\underline{120}$ | V. 02 | 225.400.000.000 | 175.300.000.000 |
| 1 | Chứng khoán kinh doanh | 121 |  | - | - |
| 2 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 |  | - | - |
| 3 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 |  | 225.400.000.000 | 175.800.000.000 |
| III | Các khoản phải thu ngắn han | $\underline{130}$ |  | 107.904.717.109 | 116.896.204.394 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 |  | 81.606.329.445 | 98.935.438.625 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 |  | 20.721.762.406 | 17.740.537.164 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  | 2.952.615.866 | , |
| 4 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng (337) | 134 |  | - | - |
| 5 | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | - | - |
| 6 | Các khoản phài thu khác | 136 | V. 03 | 2.809.009.391 | 405.228.605 |
| 7 | Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 |  | (185.000.000) | (185.000.000) |
| 8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 |  | - | - |
| IV | Hàng tồn kho | $\underline{140}$ |  | 628.951.044.399 | 642.200.769.777 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | V. 04 | 628.951.044.399 | 642.200.769.777 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  |  |  |
| V | Tài sản ngắn han khác | $\underline{150}$ |  | 2.675.996.381 | 4.282.585.291 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |  | 1.783.888.934 | 4.020.607.741 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 506.460 .337 | 139.740 .893 |
| 3 | Thuế và các khỏan phải thu Nhà nước | 153 | V. 05 | 385.647 .110 | 122.236.657 |
| 4 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 154 |  | - | - |
| 5 | Tài sàn ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN (200) $=210+220+240+250+260$ | 200 |  | 82.029.034.694 | 77.315.078.185 |
| $\underline{1}$ | Các khỏan phải thu dài han | $\underline{210}$ |  | 22.589.435.714 | 20.718.607.063 |
| 1 | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  | - | - |
| 2 | Trả trước cho người bán dài hạn | 212 |  | - | - |
| 3 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | V. 06 | - | - |
| 4 | Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V. 07 | - | - |
| 5 | Phải thu về cho vay dài hạn | 215 |  | - | - |
| 6 | Phải thu dài hạn khác | 216 |  | 22.589.435.714 | 20.718.607.063 |
| 7 | Dự phòng phài thu dài hạn khó đòi $\left({ }^{*}\right)$ | 219 |  | - | - |
| II | Tài sản cố định | $\underline{220}$ |  | 58.322.767.311 | 55.663.933.896 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 08 | 47.776.932.407 | 44.901.040.169 |
|  | _ Nguyên giá | 222 |  | 134.736.898.022 | 129.331.270.114 |


|  | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 |  | (86.959.965.615) | (84.430.229.945) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Tài sản cố định thuê Tài chính | 224 | V. 09 | (86.059.0.-615) | (84.430.229.945) |
|  | _ Nguyên giá | 225 |  |  |  |
|  | Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 |  |  |  |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | 227 | V. 10 | 10.545.834.904 | 10.762.893.727 |
|  | Nguyên giá | 228 |  | 13.313.239.360 | 13.313.239.360 |
|  | _ Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 |  | (2.767.404.456) | (2.550.345.633) |
| III | Bất đông sản đầu tư | $\underline{230}$ | V. 12 | .. | . |
| 1 | - Nguyên giá | 231 |  |  |  |
| 2 | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 |  |  |  |
| IV | Tài sản dở dang dài han | 240 |  | - | - |
| 1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  |  |  |
| 2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 |  | - |  |
| V | Đầu tư tài chính dà̀i han | $\underline{250}$ |  | - | - |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | 251 |  | - | - |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | V,13 | - | - |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |  | - | - |
| 4 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chinh đài hann (*) | 258 |  | - | - |
| 5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 259 |  | - | - |
| VI | Tài sản dài han khác | 260 |  | 1.116.831.669 | 932.537 .226 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V. 14 | 419.321 .271 | 481.153 .341 |
| 2 | Tài sản thuế thu rhập hoãn lạ | 262 | V. 21 | 697.510 .398 | 451.383 .885 |
| 3 | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 268 |  | - | - |
|  | TÔNG CỘNG TÀI SẢN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 1.114.904.519.807 | 1.082.809.389.234 |
| STT | NGUÔN VÓN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết $\operatorname{minh}$ | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | NỢ PHẢI TRẢ (300) $=310+320$ | 300 |  | 964.209.535.276 | 935.928.116.874 |
| I | No ngắn han | $\underline{310}$ |  | 963.841.440.649 | 935.560.022.247 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 |  | 877.938.954.993 | 865.291 .759 .296 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 16.266.395.375 | 15.567.104.518 |
| 3 | Thuế và các khoản phài nộp Nhà nước | 313 | V. 16 | 3.168.722.780 | 9.150.144.054 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 |  | 53.105.713.499 | 36.274.525.461 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V. 17 | - - | - |
| 6 | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 |  | - | - |
| 7 | Phải trả theo kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 |  | - | - |
| 8 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 |  | - | - |
| 9 | Phài trà ngắn hạn khác | 319 | V. 18 | 7.715.515.710 | 3.376 .700 .626 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 |  | - | - |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | - | - |
| 12 | Quỹ khen thường phúc lợi | 322 |  | 5.646.138.292 | 5.899.788.292 |
| 13 | Quỹ bình ồn giá | 323 |  | - | - |
| 14 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 |  | - | - |
| II | Nơ dài han | $\underline{330}$ |  | 368.094.627 | 368.094.627 |
| 1 | Phải trả người bán dài hạn | 331 |  | - | - |
| 2 | Ngừơi mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  | - | - |
| 3 | Chi phí phải trả dài hạn | 333 |  | - | - |
| 4 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |


| 5 | Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | 5in | - | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | - 336 | , | - | - |
| 7 | Phải trả dài hạn khác | 337 |  | 116.000.000 | 116.000.000 |
| 8 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 |  | - | - |
| 9 | Trái phiếu chuyển đổi | 339 |  | - | - |
| 10 | Cổ phiếu ưu đãi | 340 |  | - | - |
| 11 | Thuế thu nhập hõan lại phải trả | 341 |  | 252.094.627 | 252.094.627 |
| 12 | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  | 4 - | - |
| 13 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 |  | - | - |
| B | NGUỜN VÓN CHỦ SỞ HỮU ( $400=410+430$ ) | 400 |  | 150.694.984.531 | 146.881.272.360 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 410 | V. 22 | 150.694.984.531 | 146.881.272.360 |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu | 411 |  | 127.514.620.000 | 127.514.620.000 |
|  | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a |  | 127.514.620.000 | 127.514.620.000 |
|  | - Cổ phiếu ưu đãi | 411b |  | - | - |
| 2 | Thặng dư vốn cồ phần | 412 |  | - |  |
| 3 | Quyền chọn chuyền đồi trái phiếu | 413 |  | - | - |
| 4 | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 |  | - | - |
| 5 | Cổ phiếu quy ( ${ }^{*}$ ) | 415 |  | - | - |
| 6 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 |  | - | - |
| 7 | Chênh lệch tẏ giá hối đóai | 417 |  | - | - |
| 8 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 |  | 14.647.916.445 | 14.344.208.455 |
| 9 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 |  | - | - |
| 10 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  | - | - |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | 7.008.018.118 | 2.915.481.176 |
|  | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | 3.135.884.616 | 3.682.527.473 |
|  | -LNST chưa phân phối kỳ này | 421b |  | 3.872.133.502 | (767.046.297) |
| 12 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 |  | - | - - |
| 13 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 |  | 1.524.429.968 | 2.106.962.729 |
| II | Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 |  | - | - |
| 1 | Nguồn kinh phí | 431 | V. 23 |  |  |
| 2 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 |  |  |  |
|  | TỐNG CỘNG NGUÔN VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 1.114.904.519.807 | 1.082.809.389.234 |
|  | GƯÒ̀ LAẠP BẢNG <br> NH THỊ NGOQC LINH | TRƯỎ <br> HU HUY |  |  |  |

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

QUÝ 1 NĂM 2022

| STT | Nội dung | Mã số | Quý 1 |  | Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trươc |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp DV | 01 | 652.201.695.110 |  | 652.201.695.110 |  |
| 2 | CÁC KHOȦN GIȦM TRƯ̇ | 02 | 10.278.775.070 |  | 10.278.775.070 |  |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $10=01-02$ ) | 10 | 641.922.920.040 | - | 641.922.920.040 | - |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 486.537.395.835 |  | 486.537.395.835 |  |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ $(20=10-11)$ | 20 | 155.385.524.205 | - | 155.385.524.205 | - |
| 6 | Doanh thu hoạt đọng tài chính | 21 | 8.297 .318 .675 |  | 8.297 .318 .675 |  |
| 7 | Chi phí tài chinh | 22 | 236.400 |  | 236.400 |  |
|  | Trong đó:Chi phí lãi vay | 23 | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | Chi phi bán hàng | 25 | 141.394.710.877 |  | 141.394.710.877 |  |
| 10 | Chi phi quản lý doanh nghiệp | 26 | 17.343.106.361 |  | 17.343.106.361 |  |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)+24-(25+26)\}$ | 30 | 4.944.789.242 | 0 | 4.944.789.242 | 0 |
| 12 | Thu nhập khác | 31 | 136.738.445 |  | 136.738.445 |  |
| 13 | Chi phi khác | 32 | 165.453 |  | 165.453 |  |
| 14 | Lợi nhuạn khác ( $40=31-32$ ) | 40 | 136.572 .992 | 0 | 136.572.992 | 0 |
| 15 | Tổng lợi nhuận trước thuế ( $50=30+40$ ) | 50 | 5.081.362.234 | 0 | 5.081.362.234 | 0 |
| 16 | Chi phi thuế TNDN hiện hành | 51 | 871.235 .621 |  | 871.235 .621 |  |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoã̃n lạ | 52 | (246.126.513) |  | (246.126.513) |  |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế ( $60=50-51-52)$ | 60 | 4.456.253.126 | 0 | 4.456.253.126 | 0 |
|  | Cổ đông Công ty mẹ | 61 | 4.704.049.828 |  | 4.704.049.828 |  |
|  | Cổ đông không kiểm soát | 62 | (247.796.702) |  | (247.796.702) |  |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 |  |  |  |  |
| 20 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |  |  |  |  |

## ĐON Vİ: CTY CỎ PHÀN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM-FAHASA

Địa chi: 60-62 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.225446

## PHẦN II - TÌNH HİNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2022

| STT | CHỉ tiêu | Mã số | HợP NHÂT |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số còn phải nộp đầu kỳ | SPS trong kỳ |  | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|  |  |  |  | Số phải nôp | Số đã nộp |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=3+4-5$ |
| I | THUE | 10 | 9.027.907.397 | 9.573.742.164 | 15.818.573.991 | 2.783.075.679 |
| 1 | Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 | 6.192 .990 .882 | 6.386.349.717 | 11.941.198.469 | 638.142 .130 |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khầu | 12 |  | 16.960.196 | 132.101 .020 | (115.140.824) |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Thuế xuất nhập khầu | 14 |  | 13.271 .519 | 161.541 .248 | (148.269.629) |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15 | 394.268 .201 | 1.481.082.312 | 1.126.351.549 | 748.998 .964 |
| 6 | Thuế TNCN | 16 | 1.504.447.710 | 1.346.275.237 | 2.107.090.306 | 743.632 .141 |
| 7 | Thuế tài nguyên | 17 |  |  |  |  |
| 9 | Tiền thuê đất, thuế nhà đất | 19 | 936.200 .604 | 19.291 .832 | 39.779 .548 | 915.712 .888 |
| 10 | Các loại thuế khác | 20 |  | 310.511 .251 | 310.511 .251 |  |
| II | CÁC KHOẢN PHẢI NỌP KHẢC | 30 |  |  |  |  |
| 1 | Các khoản phụ thu | 31 |  |  |  |  |
| 2 | Các khoản phí, lệ phí | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Khác | 33 |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | 40 | 9.027.907.397 | 9.573.742.164 | 15.818.573.891 | 2.783.075.670 |

## PHÅN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHÁU TRỪ, THUÉ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUÉ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUÉ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA <br> QUÝ 1 NĂM 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

|  | CHİ TIÊU | Mã số | Số tiền |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Thuế Giá trị gia tăng đượ khấu trừ |  |  |
| 1 | Số thuế GTGT conn được kháu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ | 10 | 139.740 .893 |
| 2 | Số thuế GTGT đượ khấu trừ phát sinh | 11 | 27.692.329.767 |
| 3 | Số thuế GTGT đã đượ khấu trư, đã được hoàn lại $(12=13+14+15$ | 12 | 27.325.610.323 |
|  | trong đó : |  |  |
| $a$. | Só thuế GTGT đa khàu trì | 13 | 23.284.592.272 |
| $b$. | Số thuế GTGT dã hooun lai | 1-4 |  |
| c. | Số thuế GTGT hàng mua irà lai, giảm giá hàng mua | 15 | 2.198.081.457 |
| d. | Số thuế GTGT không durợ khấu trù (phân bổ cho HDKD không c | 16 | 1.842.936.594 |
| 4 | Số thuế GTGT còn được khấu trù, còn được hoàn lại cuối kỳ ( $17=$ | 17 |  |
| II | Thuế Giá trị gia tăng được heàn lại |  |  |
| 1 | Số thuế Giá trị gia tăng còn được hoàn lại đầu kỳ | 20 | - ${ }^{4}$ |
| 2 | Số thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại phát sinh | 21 |  |
| 3 | Số thuế Giá trị gia tăng đã hoàn lại | 22 |  |
| 4 | Số thuế Giá trị gia tăng còn được hoàn lại cuối kỳ $(23=20+21-22)$ | 23 |  |
| III | Thuế Giá trị gia tăng đực giảm |  |  |
| 1 | Số thuế Giá trị gia tăng còn được giảm đầu kỳ | 30 |  |
| 2 | Số thuế Giá trị gia tăng được giam phát sinh | 31 |  |
| 3 | Số thuế Giá trị gia tăng đã được giàm | 32 |  |
| 4 | Số thuế Giá trị gia tăng còn được giàm cuối kỳ $(33=30+31-32)$ | 33 |  |
| III | Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa |  |  |
| 1 | Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ | 40 | 6.192.990.882 |
| 2 | Thuế GTGT đầu ra phát sinh | 41 | 29.764.996.212 |
| 3 | Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | 42 | 23.284.592.272 |
| 4 | Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá | 43 | 94.054.223 |
| 5 | Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp | 44 | 0 |
| 6 | Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước | 45 | 11.941.198.469 |
| 7 | Thuế GTGT hàng bán nội địa conn phải nộp cuối kỳ | 46 | 638.142 .130 |
|  | $(46=40+41-42-43-44-45)$ |  |  |

NGƯỜI LẠP BẢNG


HUỲNH THỊ NGỌC LINH

KÉ TOÁN TRƯỞNG


LÊ THỊ THU HUYÉN

Ngày 28 tháng 04 năm 2022


## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp) QUÝ 1 NĂM 2022

| CHİ TIÊU | Mã số | QUÝ 1 NĂM 2022 | QUÝ 1 NĂM 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 5.081.362.234 |  |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản |  | 11.044.113.168 |  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 2.746.794.493 |  |
| - Các khoản dự phòng | 03 | - |  |
| - (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | - |  |
| - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 8.297.318.675 |  |
| - Chi phí lãi vay | 06 |  |  |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 |  |  |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trưởc thay đổi vốn lưu động | 08 | 16.125.475.402 |  |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | 35.779.020.079 |  |
| - (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | 14.094.920.055 |  |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (18.877.053.230) |  |
| - (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | 1.870.828.651 |  |
| - (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 13 |  |  |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (93.690.592) |  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (760.815.569) |  |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 1.014 .846 |  |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (1.802.414.771) |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 46.337.284.870 |  |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (5.405.627.908) |  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  |  |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (188.000.000.000) |  |
| 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 140.400.000.000 |  |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  |  |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 |  |  |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 8.297.318.675 |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (44.708.309.233) |  |


| CHİ TIÊU | Mã số | QUÝ 1 NĂM 2022 | QUÝ 1 NĂM 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | - | - |
| 2. Tiền chi trả 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 |  |  |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | - |  |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 |  | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuâ̂n đã trả cho chủ sở hữu | 35 | - |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - |  |
| Lưu chuyển tiền thuần trong ky | 50 | 1.623.975.637 |  |
| Tiền và tương đương tiền đầu ky | 60 | 66.314.751.587 |  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  |  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 67.943.727.224 |  |

## NGƯỜI LÂP BẢNG



HUỲNH THI NGOC LINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ THỊ THU HUYỀN

Ngày 28 tháng 04 năm 2022
0301 CHePtICH HDQT COnG cóphit

FAHASA
$\therefore$

# THUYẾT MINH <br> BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

## Quý 1 năm 2022

## I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sách báo, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.
3. Nghành nghề kinh doanh :

Kinh doanh các mặt hàng thuộc mã ngành : 4761, 4773, 1811, 1812, 4641, 4721, 4669, 1079, 2023, $2817,3290,2013,7420,4610,5610,7310,7410,4933,4741,4759,8230,4690,4651,6810,4632$.
(Tham chiếu : giấy chứng nhận đăng ky'doanh nghiệp)
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 1 năm.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp :

- Danh sách các công ty con:
+ Công ty cổ phần Văn hóa tổng hợp Bình Dương
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư các pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
(Đính kèm danh sách chi tiết)

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính :

## II - KỲ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

1. Kỳ kế toán (bắt đầu 1-1-2022 - kết thúc 31-3-2022)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán (VNĐ)

## III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIÊP

1. Chế độ kế tóan áp dụng : Chế độ kế tóan doanh nghiệp Việt nam theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế tóan và chế độ kế tóan doanh nghiệp Việt nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

## IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiến và các khoản tương đương tiền:

- Tiền mặt : phản ánh tình hình thu, chi, tốn quỹ tại quỹ doanh nghiệp: Tiền Việt Nam.
- Tiền gửi ngân hàng : phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp
- Tiền đang chuyển : phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, đã trả cho doanh nghiệp khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay bản sao kê của Ngân hàng.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh;
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn :

Các khỏan đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có rủi ro trong việc chuyển đổi.
c) Các khoản cho vay;
d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết : Các khoản đầu tư với mục đích nắm giữ lâu dài
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khỏan phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
7. Chính sách kế toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc bao gồm chi phí mua, các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch tóan theo phương pháp kê khai thường xuyên .
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư :

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm tòan bộ các chi phí mà công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẫn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thõa mãn điều kiện trên được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khỏan lãi hoặc lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thăng dựa trên thời gian hữu dụng ược tinh phù hợp với hướng dẫn tại Thông Tứ 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh : thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả : theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khỏan chi phí đi vay và các khỏan chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hóa các khỏan chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- Nguyên tắc vốn hóa các khỏan chi phí khác
+ Chi phí trả trước
+ Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
- Ghi nhận cổ tức
- Nguyên tắc trích lập các khỏan dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

20. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh tóan tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: phản ánh giá vốn hàng bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong kỳ, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và hạch toán đúng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

## VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHỎAN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN

1. TIỀN VÀ CÁC KHỎAN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | 31/03/2021 |
| :--- | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 2.517 .049 .766 |  |
| Tiền gởi Ngân hàng | 61.797 .701 .821 |  |
| Tiền đang chuyển |  |  |
| Cộng | $\mathbf{6 7 . 9 4 3 . 7 2 7 . 2 2 4}$ |  |

## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Chứng khóan kinh doanh
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
b1) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu |  | $31 / 03 / 2022$ |  | $31 / 03 / 2021$ |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |  |
| Tiền gửi có kỳ hạn | $\mathbf{2 2 5 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ |  |  |  |  |
| Trái phiếu |  |  |  |  |  |
| Các khoản đầu tư khác |  |  |  |  |  |

b2) Dài hạn

| Chỉ tiêu |  | 31/03/2022 |  | 31/03/2021 |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |  |
| Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |  |  |  |
| Trái phiếu |  |  |  |  |  |
| Các khoản đầu tư khác |  |  |  |  |  |

c) Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác:

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ |  |  | 31/03/2021 |  |  |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá Gốc | Dự <br> phòng | Giá trị <br> hợplý | Giá Gốc | Dự <br> phòng | Giá trị <br> hợp lý |
| Đầu tư vào công ty con |  |  |  |  |  |  |
| Đầu tư vào công ty <br> liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |  |
| Đầu tư vào đơn vị <br> khác |  |  |  |  |  |  |

-Tình hình hoạt động của công ty liên doanh, liên kết

- Các giao dịch trọng yếu giữa Doanh nghiệp và Công ty liên doanh, liên kết


## 3. CÁC KHỎAN PHẢI THU KHÁCH HÀNG

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

| Chỉ tiêu | 31/03/2022 | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 2 1}$ |
| :--- | ---: | :---: |
| Chi tiết các khoản phải thu KH <br> chiểm tử $10 \%$ trở lên trong tổng <br> phải thu khách hàng |  |  |
| Các khoản phải thu KH khác | 81.606 .329 .445 |  |
| Cộng | $\mathbf{8 1 . 6 0 6 . 3 2 9 . 4 4 5}$ |  |

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | $31 / 03 / 2021$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Chi tiết các khoản phải thu KH <br> chiếm từ $10 \%$ trở lên trong tổng <br> phải thu khách hàng |  |  |
| Các khoản phải thu KH khác |  |  |
| Cộng |  |  |

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan
4.PHÅI THU KHÁC
a) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ |  | 31/03/2021 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Phải thu về cổ phần hoá |  |  |  |  |
| Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |  |  |  |  |
| Phải thu người lao động |  |  |  |  |
| Ký cược, ký quỹ |  |  |  |  |
| Cho mượn | 22.589 .435 .714 |  |  |  |
| Các khoản chi hộ |  |  |  |  |
| Phải thu khác |  |  |  |  |
|  |  | 22.589 .435 .714 |  |  |

b) Dài hạn

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ |  | 31/03/2021 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Phải thu về cổ phần hoá |  |  |  |  |
| Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |  |  |  |  |
| Phải thu người lao động |  |  |  |  |
| Ký cược, ký quỹ |  |  |  |  |
| Cho mượn |  |  |  |  |
| Các khoản chi hộ |  |  |  |  |
| Phải thu khác |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 5.TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

| Chỉ tiêu |  | Cuối kỳ |  | Đầu kỳ |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giá trị | Số lượng |  |  |
| Tiền |  |  |  |  |
| Hàng tồn kho |  |  |  |  |  |
| Tài sản cố định |  |  |  |  |  |
| Tài sản khác |  |  |  |  |  |


| Chỉ tiêu | 31/03/2022 |  |  | 31/03/2021 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc nợ | Giá trị có thể thu hồi | Đối <br> tượng | Giá gốc nợ | Giá trị có thể thu hồi | $\begin{gathered} \text { Đối } \\ \text { tượng } \end{gathered}$ |
| Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu |  |  |  |  |  |  |
| Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |

## 7. HÀNG TỒN KHO

| Chỉ tiêu | 31/03/2022 |  |  |  |
| :--- | ---: | :--- | :--- | :--- |
|  | 31/03/2021 |  |  |  |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Hàng mua đang đi trên đường |  |  |  |  |
| Nguyên liệu. vật liệu | 6.262 .486 .762 |  |  |  |
| Công cụ. dụng cụ |  |  |  |  |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 9.007 .930 .975 |  |  |  |
| Thành phẩm |  |  |  |  |
| Hàng hóa | 613.680 .626 .662 |  |  |  |
| Hàng gửi đi bán |  |  |  |  |
| Hàng hóa kho bảo thuế |  |  |  |  |
|  | $\mathbf{6 2 8 . 9 5 1 . 0 4 4 . 3 9 9}$ |  |  |  |

## 8. TÀI SẢN DỠ DANG DÀI HAN

a) Chi phí sản xuất dỡ dang dài hạn
b) Xây dựng cơ bản dở dang

## 9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐINH HỮU HÌNH

| CHİ TIÊU | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSC $\bigoplus$ <br> khác | TỔNG CÔNG |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYÊN GIÁ TSCĐ |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu kỳ | 38.374.367.278 | 44.824.252.861 | 20.560.194.657 | 20.269.306.382 | 166.394.200 | 129.331.270.114 |
| Mua sắm mơi(+) |  | 152.499.819 | 5.211 .088 .089 | 42.040.000 |  | 5.405.627.908 |
| Giảm trong kỳ (-) |  |  |  |  |  |  |
| Số cuối kỳ | 38.374.367.278 | 44.976.752680 | 25.771.282.746 | 20.311 .346 .382 | 166.394.200 | 134.736.898.022 |
| GIÁ TRI <br> HAO MÒN lũy kế |  |  |  |  |  |  |
| Đầu kỳ | 24.818.128.517 | 28.754.753.599 | 16.481.980.959 | 14.220.046.216 | 155.320.854 | 84.430.230.145 |
| Khấu hao tăng trong kỳ (+) | 530.791 .713 | 835.260 .684 | 448.130 .234 | 714.043 .040 | 1.509 .999 | 2.529.735.670 |
| Khấu hao giảm trong ky (-) |  |  |  |  |  |  |
| Số cuối kỳ | 25.348.920.230 | 29.590.014.083 | 16.930.111.193 | 14.934.089.256 | 156.830 .853 | 86.959.965.615 |
| GIÁ TRİ CÒN LȦ |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngày đầu kỳ | 18.692.993.497 | 16.069.499.462 | 4.078.213.698 | 6.049.260.166 | 11.073 .346 | 44.901.040.169 |
| Tại ngày cuối kỳ | 18.162.201.784 | 15.386.738.597 | 8.841.171.553 | 5.377.257.126 | 9.563 .347 | 47.776.932.407 |

## 10. TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

| CHİ TIÊU | Quyền SD Đất | TS vô hình khác | TỔNG CÔNG |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| NGUYÊN GIÁ TSVĐ | 9.523 .080 .000 | 2.779 .159 .360 | 12.302 .239 .360 |
| Số dư đầu kỳ | 9.523 .080 .000 | 2.779 .159 .360 | 12.302 .239 .360 |
| Mua sắm mơi(+) |  | 988.000 .000 | 988.000 .000 |
| Giảm trong kỳ(-) |  |  |  |
| Số cuối kỳ | 9.523 .080 .000 | 3.767 .159 .360 | 13.290 .239 .360 |
| GIÁ TRİ HAO MÒN lũy kế |  |  |  |
| Đầu kỳ |  | 2.173 .659 .360 | 2.173 .659 .360 |
| Khấu hao tăng trong kỳ $(+)$ |  | 306.833 .332 | 306.833 .332 |
| Khấu hao giảm trong kỳ (-) |  |  |  |


| CHỈ TIÊU | Quyền SD Đất | TS vô hình khác | TỔNG CÔNG |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Số cuối kỳ |  | 2.441 .492 .692 | 2.441 .492 .692 |
| GIÁ TRI CÒN LAI |  |  |  |
| Tại ngày đầu kỳ | 9.523 .080 .000 | 1.294 .500 .000 | 10.817 .580 .000 |
| Tại ngày cuối kỳ | 9.523 .080 .000 | 1.5850 .666 .668 | 11.087 .746 .668 |

11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
12. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
a) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 2 2}$ | 31/03/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 1.783 .888 .934 |  |
| Cộng | $\mathbf{1 . 7 8 3 . 8 8 8 . 9 3 4}$ |  |

b) Dài hạn

| Chỉ tiêu | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 2 2}$ | 31/03/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí trả trược dài hạn | 419.321 .271 |  |
| Cộng | 419.321 .271 |  |

14. TÀI SẢN KHÁC
15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH
16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ |  | Đầu kỳ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nơ | Giá trị | $\begin{gathered} \text { Số có } \\ \text { khả } \\ \text { năng trả } \\ \text { nợ } \\ \hline \end{gathered}$ |
| Chi tiết cho từng đối tượng chiếm $10 \%$ |  |  |  |  |
| Phải trả cho các đối tượng khác | ¢77.938.954.993 |  | 865.291.759.296 |  |

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ |  | Đầu kỳ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nơ | Giá trị | Số có khả năng trả nó |
| Chi tiết cho từng đối tượng chiếm $10 \%$ |  |  |  |  |
| Phải trả cho các đối tượng khác |  |  |  |  |

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ |  | Đầu kỳ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nơ | Giá trị | $\begin{gathered} \text { Số có khả } \\ \text { năng trả } \\ \text { nợ } \end{gathered}$ |
| Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10\% |  |  |  |  |
| Phải trả cho các đối tượng khác |  |  |  |  |

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

## 17. THUẾ VÀ CÁC KHỎAN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a) Phải nộp

| Chỉ tiêu | Đầu kỳ | Số phải nộp <br> trong kỳ | Số đã nộp <br> trong kỳ | Cuối kỳ̀ |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 14.1 Thuế phải nộp nhà nuớc |  |  |  |  |
| _Thuế GTGT | 6.192 .990 .882 | 6.386 .349 .717 | 11.941 .198 .469 | 638.142 .130 |
| Thuế GTGT hàng NK |  | 16.960 .196 | 132.101 .020 | $(115.140 .824)$ |

\(\left.\begin{array}{|l|r|r|r|r|}\hline _Thuế xuất nhập khẩu \& \& 13.271 .619 \& 161.541 .248 \& (148.269 .629) <br>
\hline _Thuế TNDN \& \& \& \& <br>
\hline _Thuế TNCN \& 394.268 .201 \& 1.481 .082 .312 \& 1.126 .351 .549 \& 748.998 .964 <br>
\hline _Thuế nhà đất \& tiền thuê đất \& 936.200 .604 \& \& \& <br>

\hline _Các lọai thuế khác \& \& 1.504 .447 .710 \& 1.346 .275 .237 \& 2.107 .090 .806\end{array}\right]\)| 743.632 .141 |
| :--- |
| 14.2 Các khỏan phải nộp khác |
|  |
| Các khỏan phí. lệ phí |

b) Phải thu

| Chỉ tiêu | Đầu kỳ̀ | Số phải nộp <br> trong kỳ | Số đã nộp trong <br> ky | Cuối kỳ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 14.1 Thuế phải nộp nhà nuớc |  |  |  |  |
| -Thuế GTGT |  |  |  |  |
| -Thuế GTGT hàng NK |  |  |  |  |
| -Thuế TNDN |  |  |  |  |
| -Thuế TNCN |  |  |  |  |
| -Thuế nhà đất |  |  |  |  |
| -Tiền thuê đất |  |  |  |  |
| Các lọai thuế khác |  |  |  |  |
| 14.2 Các khỏan phải nộp khác |  |  |  |  |
| CCác khỏan phíi lệ phí |  |  |  |  |
| Các khỏan phải nộp khác |  |  |  |  |

## 18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

## 19. CÁC KHỎAN PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu | 3 tháng/2022 | 3 tháng/2021 |
| :--- | ---: | ---: |
| Tài sản thừa chờ xử lý |  |  |
| Bảo hiểm xã hội | 2.569 .024 .220 |  |
| Bảo hiểm y tế | 422.787 .124 |  |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 99.130 .989 |  |
| Kinh phí công đòan | 2.893 .498 .169 |  |
| Người mua trả tiền trước |  |  |
| Nhận ký qũy đào tạo | 576.000 .000 |  |


| Phải trả TCT |  |  |
| :---: | ---: | :--- |
| Các khỏan phải trả phải nộp khác | 1.155 .075 .208 |  |
| Cộng | $\mathbf{7 . 7 1 5 . 5 1 5 . 7 1 0}$ |  |

b) Dài hạn
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
20. DOANH THU CHƯA THỬC HIỆN
a) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | $31 / 03 / 2021$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Doanh thu nhận trước |  |  |
| Doanh thu từ chương trình khách <br> hàng truyền thống |  |  |
| Các khoản doanh thu chưa thực <br> hiện khác |  |  |
| Cộng |  |  |

b) Dài hạn

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | $31 / 03 / 2021$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Doanh thu nhận trước |  |  |
| Doanh thu từ chương trình khách <br> hàng truyền thống |  |  |
| Các khoản doanh thu chưa thực <br> hiện khác |  |  |
| Cộng |  |  |

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

## 21. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

## 22. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ
a) Ngắn hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| :--- | :--- | :--- |
| Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; |  |  |
|  |  |  |
| Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; |  |  |
| Dự phòng tái cơ cấu |  |  |
| Dự phòng phải trả khác |  |  |
| Cộng |  |  |

b) Dài hạn

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| :--- | :--- | :--- |
| Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; |  |  |
| Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; |  |  |
| Dự phòng tái cơ cấu |  |  |
| Dự phòng phải trả khác |  |  |
| Cộng |  |  |

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI \& THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ a.TÀI SẢN THUẾ HOÃN LẠI:

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| :---: | ---: | ---: |
| Lãi chưa thực hiện trong hàng tồn <br> kho cuối kỳ của công ty Fahasa bán <br> cho công ty Fabico |  |  |
| Lãi chưa thực hiện trong hàng tồn <br> kho cuối kỳ cua công ty Fabico bán <br> cho công ty Fahasa | 3.077 .887 .332 |  |


| Tổng lãi chưa thực hiện (1) + (2) |  |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Thuế suất Thuế TNDN sử dụng để <br> tính Thuế thu nhập hoãn lại | 3.487 .551 .992 | 1.512 .523 .363 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên <br> quan đến khoản chênh lệch tạm thời <br> khấu trừ $(3) *(4)$ | $20 \%$ |  |

## b. THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
| :---: | ---: | :---: |
| Các khoản chênh lệch tạm thời chịu Thuế (Lãi <br> tữ giao dịch mua rẻ) | 1.260473 .137 | 1.260 .473 .137 |
| Thuế suất Thuế TNDN sử dụng để tính Thuế <br> thu nhập hoãn lại |  |  |
| Thuế thu nhập hoãn laai phải trả phát sinh từ các <br> khoản chênh lệch tạm thời | $\mathbf{2 5 2 . 0 9 4 . 6 2 7}$ | $\mathbf{2 5 2 . 0 9 4 . 6 2 7}$ |

## 25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|  | CÁC KHOẢN MƯC THUÔC VỐN CHỦ SỞ HỮU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền <br> chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn <br> khác của chủ sơ hữu | Chênh <br> lệch <br> đánh <br> giá lại <br> tài sản | Chênh <br> lệch <br> Tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Các <br> khoản <br> mục <br> khác | Cọng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | 91.082.770.000 | 18.137.388.000 |  |  |  |  | 48.647.733.048 |  | 157.867.891.048 |
| - Tăng vốn trong năm trước | 36.431.850.000 |  |  |  |  |  | 1.317.027.023 |  | 37.748.877.023 |
| $\begin{aligned} & \text { - Lãi trong năm } \\ & \text { trước } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Tăng khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm vốn trong năm trứoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lỗ trong năm trước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác |  | 18.137.388.000 |  |  |  |  | 32.705.070.440 |  | 50.842.458.440 |
| Số dư đầu năm nay | 127.514.620.000 |  |  |  |  |  | 19.366.652.360 |  | 146.881.272.360 |
| - Tăng vốn trong kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| -Lãi trong kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| -Tăng khác |  |  |  |  |  |  | 5.396 .563 .469 |  | 5.396 .563 .469 |
| -Giảm vốn trong <br> kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lỗ trong kỳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Giảm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối kỳ | 127.514 .620 .000 |  |  |  |  |  | 23.180 .364 .531 |  | $\mathbf{1 5 0 . 6 9 4 . 9 8 4 . 5 3 1}$ |

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
_Vốn góp của nhà nước : $30,5 \%$
_Vốn góp của các đối tượng khác : 69,5\%
*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
*Số lượng cổ phiếu quỹ
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức. chia lợi nhuận

* Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm
127.514.620.000
- Vốn góp tăng trong năm
- Vốn góp giảm trong năm
- Vốn góp cuối kỳ
127.514.620.000
*Cổ tức. lợi nhuận đã chia
- Cổ tức năm 2021
- Cổ tức năm 2022
d. Cổ tức
*Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế tóan
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
*Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận
đ. Cổ phiếu
*Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
* Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
*Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
*Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
12.751.462
- Cổ phiếu ưu đãi
e. Các Quỹ của doanh nghiệp

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | $31 / 03 / 2021$ |
| :--- | :--- | :--- |
| Quỹ đầu tư phát triển | 14.647 .916 .445 |  |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN |  |  |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  |  |
| Cộng |  |  |

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào VCSH
26. CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN
27. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

| Chỉ tiêu | $31 / 03 / 2022$ | $31 / 03 / 2021$ |
| :--- | :--- | :--- |
| CLTG do chuyển đối BCTC lặp bằng <br> ngoại tệ sang VND |  |  |
| CLTG phát sinh khác trong kỳ |  |  |

28. NGUỒN KINH PHÍ
29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
a) Tài sản thuê ngoài
b) Tài sản nhận giữ hộ
c) Ngoại tệ các loại
d) Vàng tiền tệ
đ) Nợ khó đòi đã xứ lý
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

1.Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | ---: |
| Doanh thu bán hàng |  |  |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 652.201 .695 .110 |  |
|  |  |  |
| Tổng doanh thu | $\mathbf{6 5 2 . 2 0 1 . 6 9 5 . 1 1 0}$ |  |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: |
| Chiết khấu thương mại |  |  |  |  |  |
| Giảm giá hàng bán |  |  |  |  |  |
| Hàng bán bị trả lại | 10.278 .775 .070 |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  | $\mathbf{1 0 . 2 7 8 . 7 7 5 . 0 7 0}$ |  |

## 3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | :--- | :--- |
| Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp |  |  |
| Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp | 486.537 .395 .835 |  |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp |  |  |
| Giá trị còn lại. chi phí nhượng bán. thanh lý <br> của BĐS đầu tư đã bán |  |  |
| Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư |  |  |
| Hao hụt mất mát hàng tồn kho |  |  |


| Các khỏan chi phí vượt mức bình thường |  |  |
| :---: | :--- | :--- |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  |  |
| Cộng | 486.537 .395 .835 |  |

## 4. DOANH THU HOATT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 8.297 .318 .675 |  |  |  |  |
| Lãi bán các khoản đầu tư |  |  |  |  |  |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia |  |  |  |  |  |
| Lãi chênh lệch tỷ giá |  |  |  |  |  |
| Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán |  |  |  |  |  |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  | 8.297 .318 .675 |  |

## 5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền vay |  |  |  |  |  |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm |  |  |  |  |  |
| Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tái chính |  |  |  |  |  |
| Lổ chênh lệch tỷ giá |  |  |  |  |  |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh <br> và tồn thất đầu tư |  |  |  |  |  |
| Chi phí tài chính khác |  |  |  |  |  |
| Các khoản ghi giảm chi phí tài chính |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  | $\mathbf{2 3 6 . 4 0 0}$ |  |

## 6. THU NHÂP KHÁC

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | ---: |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ \& CCDC |  |  |
| Lãi do đánh giá lại tài sản |  |  |
| Tiền phạt thu được |  |  |
| Thuế được giảm |  |  |
| Các khoản khác | 136.738 .445 |  |
|  | $\mathbf{1 3 6 . 7 3 8 . 4 4 5}$ |  |

## 7. CHI PHÍ KHÁC

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giátrị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, <br> nhượng bán TSCĐ |  |  |  |  |  |  |
| Lỗ do đánh giá lại tài sản |  |  |  |  |  |  |
| Các khoản bị phạt |  |  |  |  |  |  |
| Các khoản khác | 165.453 |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  | $\mathbf{1 6 5 . 4 5 3}$ |  |

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
a) Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :---: | ---: | ---: |
| Chỉ̉iết các khoản chiếm trên 10\% so vơí <br> tống chi phí QLDN |  |  |
| Các khoản chi phí QLDN khác | 17.343 .106 .361 |  |
| Cộng | $\mathbf{1 7 . 3 4 3 . 1 0 6 . 3 6 4}$ |  |

b) Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | :--- |
| Chi tiết các khoản chiếm trên 10\% so với tổng <br> chi phí bán hàng |  |  |
| Các khoản chi phí bán hàng khác | 141.394 .710 .877 |  |
| Cộng | $\mathbf{1 4 1 . 3 9 4 . 7 1 0 . 8 7 7}$ |  |

c ) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | :--- | :--- |
| Hoàn nhập dự phòng bảo hà nh sản phẩm, <br> hàng hóa |  |  |
| Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng <br> khác |  |  |
| Các khoản ghi giảm khác |  |  |
| Cộng |  |  |

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

| YẾU TỐ CHI PHÍ | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | :--- |
| Chi phí nguyên liệu. vật liệu. hàng hóa | 521.293 .996 .813 |  |
| Chi phí nhân công | 84.054 .420 .886 |  |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 2.746 .794 .493 |  |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 70.635 .323 .571 |  |
| Chi phí khác | 12.874 .585814 |  |
|  | $\mathbf{6 8 9 . 6 0 5 . 1 2 1 . 5 7 7}$ |  |
| TổNG CộNG |  |  |

## 10.CHI PHÍ THUẾ THU NHÂP HIỆN HÀNH

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | ---: |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành tính trên thu <br> nhập chịu thuế năm hiện hành | 871.235 .621 |  |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm <br> trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay |  |  |
| Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | $\mathbf{1 . 8 6 3 . 1 8 9 . 3 6 4}$ |  |

## 11. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

| Chỉ tiêu | Quý 1 năm 2022 | Quý 1 năm 2021 |
| :--- | ---: | ---: |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc <br> hoàn nhập tài sản thuế thu nhâp hoãn lại năm <br> trước (Từ lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho) |  |  |
| Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các <br> khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (Từ lãi <br> chưa thực hiện trong hàng tồn kho) | 697.510 .398 |  |
| Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong <br> kỳ | 451.383 .885 |  |

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do danh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

## IX. THÔNG TIN KHÁC

NGƯỜI LẬP BIỂU


HUỲNH THỊ NGQC LINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ THỊ THU HUYỀN

Ngày 28 tháng 04 năm 2022


