## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỚ PHẦN ĐẢU TƯ PHÁT TRIĜ́N NHÀ VÀ ĐÓ TH! HUDG
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
(đã được kiẻm toán)

## NỌI DUNG

Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc ..... 02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập ..... 04-05
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ..... 06-35
Bàng cân đối kế toán ..... 06-07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..... 08
Báo cáo lưu chuyền tiền tệ ..... 09-10
Thuyết minh Báo cáo tài chính ..... 11-35

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÔC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

## CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0103015509 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đồi lần 6 ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Tầng 1, 2, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

## IIỌ́I DȮNG QUẢN TRI!, BAN GIÁM ĐÓC VÀ BAN KIẺM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:
Ông Trương Thanh Huy
Chủ tịch
Bổ nhiệm từ $11 / 04 / 2018$
Ông Nguyễn Huy Hạnh
Ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Dũng
Ủy viên
Ông Hoàng Đức Phương
Ủy viên
Bà Ngô Liên Hương
Ủy viên
Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Huy Hạnh
Ông Trương Thanh Huy
Ông Hoàng Đức Phương
Các thành viên của Ban Kiềm soát bao gồm:
Bà Đào Ngọc Lan
Bà Phạm Thị Như Trang
Ông Nguyễn Duy Bách

Giám đốc
Giám đốc
Phó Giám đốc

Truờng ban
Thành viên
Thành viên

## KIĖM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiềm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

Tầng 1,2, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

## CÔNG BÓ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuần mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phài công bố và giài thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuần mực kế toán, 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;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thề cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợ lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điềm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## Cam kết khác

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số $155 / 2015 /$ TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.


Nguyễn Huy Hạnh
Giám đốc
Hà Nọi, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Số: 260219.003/BCTC.KT2

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc<br>Công ty Cổ phần Dầu tư Phát triển Nhà và Dô thị HUD6

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 được lập ngày 20 tháng 01 năm 2019, từ trang 06 đến trang 35 , bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cồ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuần mực kê̂ toán, 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.


Vũ Xuân Biển
Phó Tồng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiềm toán Số: 0743-2018-002-1


Truơng Thị Hoài Anh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Số: 2446-2018-002-1

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

# BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN <br> Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 

| $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | TȦI SȦN | Thuyết minh | 31/12/2018 | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ \text { (Đā điều chinh) } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| 100 | A. TÀI SȦN NGÁN HẠN |  | 126.620.978.655 | 119.803.624.252 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 1.249.672.583 | 22.841.272.480 |
| 111 | 1. Tiền |  | $1.249 .672 .583$ | 5.341.272.480 |
| 112 | 2. Các khoàn tương đương tiền |  | - | 17.500.000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 32.426.117.973 | 3.552.887.418 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5 | 247.213 .800 | 2.914.073.400 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6 | 54.893 .000 | 537.897.400 |
| 135 | 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 7 | 30.000.000.000 | 537.897.400 |
| 136 | 4. Phải thu ngắn hạn khác | 8 | 2.124.011.173 | 100.916 .618 |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 9 | 92.945.188.099 | 93.409.464.354 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho |  | 92.945.188.099 | 93.409.464.354 |
| 200 | B. TÀI SȦN Dìl hân |  | 29.231.972.597 | 31.321.636.429 |
| 220 | II. Tài sản cố định |  | 7.400.366.496 | 8.006.684.375 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 10 | 7.400.366.496 | 8.006.684.375 |
| 222 | - Nguyên giá |  | 14.153.780.129 | $14.114 .837 .402$ |
| 223 | - Giá trị hao mòn luỹ kế |  | (6.753.413.633) | (6.108.153.027) |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | 11 | 11.831.606.101 | 13.314.952.054 |
| 231 | - Nguyên giá |  | 15.227.411.370 | $16.214 .235 .013$ |
| 232 | - Giá trị hao mòn luỹ kế |  |  | (2.899.282.959) |
| 250 | V. Dầu tư tài chính dài hạn | 4 |  |  |
| 252 | 1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |  | 10.000.000.000 | $10.000 .000 .000$ |
| 270 | TÔNG CỘNG TÀI SȦN |  | 155.852.951.252 | 151.125.260.681 |

# BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
（tiếp theo）


# BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2018

| $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | CIIİ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2018 | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2017 \\ \text { (Đã điều chình) } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 21 | 35.502.195.331 | 80.899.664.000 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu |  | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | - | 35.502.195.331 | 80.899.664.000 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 22 | 9.066.434.828 | 55.862.396.542 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 26.435.760.503 | 25.037.267.458 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 23 | 2.548.577.134 | 1.188.066.023 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 24 | 1.477.677.363 | 753.665 .156 |
| 23 | Trong đó: Chi phi lãi vay |  | 1.257.677.363 | 753.665.156 |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | 25 | 1.272.762.864 | 909.086.399 |
| 26 | 9. Chi phí quȧn lý doanh nghiệp | 26 | 14.256.770.076 | 13.830.115.944 |
| 30 | 10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |  | 11.977.127.334 | 10.732.465.982 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 27 | 539.314 .444 | 118.007 .118 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 28 | 493.784.445 | 249.458 .896 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác |  | 45.529.999 | (131.451.778) |
| 50 | 14. Tồng lọi nhuận kế toán trước thuế |  | 12.022.657.333 | 10.601.014.204 |
| 51 | 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 29 | 2.342.936.174 | 2.579.575.714 |
| 52 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại |  | - | - |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 9.679.721.159 | 8.021.438.490 |
|  | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu |  | 1.291 | 1.070 |
| Phí T | hị Thu Huyền Nguyễn Thị Hoài An |  | yễn Huy Hạnh |  |
| Ngườ | lập Kế toán trương |  | m đốc |  |
| Hà Nọi, ngày 20 tháng 01 năm 2019 |  |  |  |  |

## BÁO CÁO LU'U CHUYỂN TIỀN TỆ <br> Näm 2018 <br> (Theo phương pháp trục tiếp)

| $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | CHİ TIÊU Th | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND | VND |
|  | I. LƯU CHUYĖN TIĖN TỪ HOẠT DộNG KINH DOANH |  |  |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 48.491.016.700 | 76.253.348.469 |
| 02 | 2. Tiền chit trà cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | (16.211.767.479) | (50.459.017.639) |
| 03 | 3. Tiền chi trà cho người lao động | (6.435.262.485) | (6.555.593.794) |
| 04 | 4. Tiền lãi vay đã trà | (1.161.252.707) | (753.665.156) |
| 05 | 5. Thuế thu nhập doanh nghiệ̣ đã nộp | (2.050.233.424) | (2.888.327.738) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 933.430.885 | 7.628.016.124 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | (12.447.110.999) | (9.999.764.043) |
| 20 | Luru chuyển tiền thuần từ hog̣t tậng kinht doanh | 11.118.820.491 | 13.224.996.223 |
|  | II. LƯU CHUYĖN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẢU TƯ |  |  |
| 21 | 1. Tiền chi đề mua sấm, xây dụng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | (38.942.727) | - |
| 23 | 2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | (30.000.000.000) | - |
| 27 | 3. Tiền thu lăi cho vay, cổ tức và lợ nhuận được chia | 816.522 .339 | 1.188.066.023 |
| 30 | Luru chuyển tiền thuần từ hoatt aị̂ng đầu tur | (29.222.420.388) | 1.188.066.023 |
|  | III. LƯU CHUYÊN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀ CHÍNH |  |  |
| 33 | 1. Tiền thu từ di vay | 18.700.000.000 | 5.688 .000 .000 |
| 34 | 2. Tiền trả nợ gốc vay | (8.688.000.000) | (12.196.000.000) |
| 36 | 3. Cồ tức, lọi nhuận đã trả cho chủ sơ hữu | (13.500.000.000) | (7.500.000.000) |
| 40 | Luu chuyển tiền thuà̀n tư hoạt dộng tài chinh | (3.488.000.000) | (14.008.000.000) |

## BÁO CÁO LUUU CHUYẺ̉N TIÊN TẸ <br> Năm 2018 <br> (Theo phương pháp trục tiếp)



Hà Nọi, ngày 20 tháng 01 năm 2019

# THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

## Năm 2018

## 1 . ĐẠC DIẺM HOẠT ĐỌ́NG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sỏ̉ hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0103015509 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Trụ sờ chính của Công ty được đạ̣t tại: Tầng 1,2 , tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 75.000 .000 .000 đồng, vốn điều lệ thực gốp đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 75.000 .000 .000 đồng; tưong đương 7.500 .000 cổ phần, mệnh giá một cồ phần là 10.000 đồng.

## Līnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.
Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Xây dựng phát triền khu dân cư khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng, khu thể thao, kho bãi, nhà xường;
- Xây dựng, cài tạo nhà và nâng cấp nhà;
- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
- Gia công, lắp đạtt kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí xây dựng, lắp đặt thang máy;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ngoại thất;
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm điện dưới 35 KV ;
- Xuất, nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc, thiết bị chuyên ngành xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, nhà, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhò, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí.

Thông tin về công ty liên kết của Công ty xem chi tiết tại Thuyết minh số 4 .

## 2 <br> . CIÉ dợ VÀ CHíNH SÁCH KÉ TOÁN Áp dỤNG tại CôNG TY

### 2.1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

# CÔNG TY CÓ PHÀN ĐẢU TƯ PHÁT TRIÉN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 

Tầng 1,2 , tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện,
Báo cáo tài chính
phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

## 2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

## Chế aộ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày $21 / 03 / 2016$ của Bộ Tài chính về việc sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

## Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mưc kế toán và Chế âọ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuần mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

## 2.3 . Công cụ tài chính

## Ghi nhận ban đà̀u

Tài sàn tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay. Tại thời điềm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phài trả tài chính

Nợ phài trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoàn phải trà người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điềm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phài trà tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

## Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

## 2.4 . Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quyy, tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn.

### 2.5. Các khoản đầu tư tài chính

Khoàn đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giàm giá khoản đầu tư.

Dự phòng giàm giá khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty liên kết tại thời điềm trích lập dự phòng và đự̛̣c lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong kế hoạch khi quyết định đầu tư.

## 2.6 . Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoạ̣c cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thề, mất tích, bȯ trốn.

## 2.7 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đề có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điềm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Phương pháp xác định Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối năm: được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu, tương ứng với khối lượng công việc còn dở dang cuối năm.

Dự phòng giàm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

## 2.8 . Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sàn cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính nhu sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc $\quad 25$ năm
- Máy móc, thiết bị

05 năm

- Phương tiện vận tài, truyền dẫn

06 năm

- Thiết bị, dụng cụ quản lý


## 2.9 . Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
Đối với bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Trong đó khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc

25-35,9 năm

- Quyền sử dụng đất lâu dài không trích khấu hao


### 2.10. Các khoản nọ phải trả

Các khoản nợ phải trà được theo dơi theo kỳ hạn phải trà, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trà và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

### 2.11 . Vay

Các khoàn vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trà của các khoản vay.

### 2.12. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sàn xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lăi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

### 2.13. Chi phí phải trả

Các khoản phải trȧ cho hà̉ng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong năm báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trà khác như chi phí trích truớc tạm tính giá vốn hàng hóa, $\mathrm{B} Đ \mathrm{~S}$ đã bán, chi phí lãi tiền vay phài trà... được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm được thực hiện theo nguyên tắc phù hộp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong năm. Các khoản chi phí phài trà sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

### 2.14. Các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quà từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thề xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phài thanh toán nghĩa vụ nợ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nọ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc năm tài chính.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phài trà đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sàn xuất kinh doanh của năm tài chính. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở năm tài chính trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở năm báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm trừ khoản chênh lệch lơn hơn của khoản dự phòng phài trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong năm tài chinh.

### 2.15. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện là số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều năm tài chính về cho thuê tài sán.

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo số tiền được xác định phù hợp với từng năm tài chính.

### 2.16 . Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Trường họp trả cổ tức, lội nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thề được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỳ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cồ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trà 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 tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### 2.17. Doanh thu

## Doanh thu cung cấp dịch vu

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

## Doanh thu bán bất ạọng sản

Doanh thu bán bất động sản được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, Công ty đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sàn hoặc quyền kiểm soát bất động sản;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

Trường hợp bán hàng hóa bất động sản theo hình thức khách hàng tự hoàn thiện hoặc Công ty hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng thì được ghi doanh thu khi hoàn thành bàn giao phần xây thô cho khách hàng.

## Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoàn doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

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

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

### 2.18. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vự̛̣t định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

Việc trích trước chi phí để tạm tính giá vốn bất động sản nếu có đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chỉ trích trước đối với các khoản chi phí đã có trong dự toán đầu tư, xây dựng nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu đề nghiệm thu khối lượng;
- Chỉ trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho phần bất động sàn đã hoàn thành bán trong năm và đủ điều kiện ghi nhận doanh thu;
- Số chi phí trích trước và chi phí thực tế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán phải đảm bảo tương ưng với định mức giá vốn tính theo tổng chi phí dự toán của phần hàng hóa bất động sản đã bán (được xác định theo diện tích).


### 2.19. Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm khộng bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
2.20 . Thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hảnh được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.
b) Thuế suất thuế TNDN năm hiện hành

Công ty hiện đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là $20 \%$ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh khác cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$.

### 2.21. Lãi trên cổ phiếu

Lãi cơ bàn trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cồ đông sở hữu cồ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập Quỹ Khen thường, phúc lợi và Quỹ khen thương Ban điều hành) cho số lượng bình quân gia quyền của số cồ phiếu phồ thông đang lưu hành
trong năm.

### 2.22. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kề đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiềm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ành hưởng đáng kề đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biều quyết hoạ̣c có ành hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

### 2.23 . Thông tin bộ phận

Một bộ phận là một cấu phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thề (bộ phận được chia theo khu vực địa lý). Mỗi bộ phận này chịu rửi ro và thu được lợi ích khác biệt so với các bộ phận khác.

Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty nhằm mục đích để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ và đánh giá được tình hình hoạt động của Công ty một cách toàn diện.

## 3 . TIÈN VÀ CÁC KHOȦN TƯƠNG ĐƯƠNG TIÈN

|  | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tiền mặt | 325.617.651 | 223.664 .418 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 924.054.932 | 5.117.608.062 |
| Các khoản tương đương tiền | - | 17.500.000.000 |
|  | 1.249.672.583 | 22.841.272.480 |

# CÔNG TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ PHÁT TRIÉN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 

Tầng 1,2 , tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

## 4 . CÁC KHOẢN ĐẢU TƯ TÀI CHÍNH

|  | 31/12/2018 |  | 01/01/2018 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Dầu tư vào Công | Vnd | VND |  | VND |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 |  |
|  | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 | - |

Công ty chưa xác định giá trị họ̣p lý của khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thề về việc xác định giá trị hợp lý.

Thông tin chi tiết về công ty liên kết của Công ty vào ngày $31 / 12 / 2018$ như sau:

| Tên công ty | Nơi thành lập và hoạt động | $\begin{aligned} & \text { Tỷ lệ } \\ & \text { lọi i ich } \\ & \hline \end{aligned}$ | Tỷ lệ biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 | Hà Nội | 25,00\% | 25,00\% | Đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp |

Các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và Công ty liên kết trong năm: Xem thuyết minh số 34 .
5 . PHẢI THU NGÅN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

| $31 / 12 / 2018$ |  |  | $01 / 01 / 2018$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Dự phòng |  | Giá trị | Dự phòng |  |
|  | VND | VND |  | VND | VND |

Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn

- Phải thu tiền bán
nhà ờ D2 Tây
Nam Linh Đàm
- Phải thu tiền cho thuê Ki -ốt CT1
229.602.000
2.861.319.000
17.611 .800
52.754 .400



# CÔNG TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IIUD6 

Tầng 1,2 , tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện,
Báo cáo tài chính
phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

6 . TRẢ TRƯÓC CHO NGƯỜI BÁN NGÅN HẠN

|  | 31/12/2018 |  | 01/01/2018 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|  | VND | VND | VND | VND |
| - Công ty CP | - | - | 91.000 .000 | - |
| ADEL Thương |  |  |  |  |
| mại Dịch vụ và |  |  |  |  |
| Tư vấn Đầu tư Xây dựng |  |  |  |  |
| - Công ty CP Đầu | - | - | 384.754.400 | - |
| tư xây dựng và thương mại tồng |  |  |  |  |
| hợp Thuận Phát |  |  |  |  |
| - Trả trước cho | 54.893 .000 | - | 62.143 .000 | - |
| nguời bán khác |  |  |  |  |
|  | 54.893.000 | - | 537.897.400 | - |

7 . PIIẢI THU VỂ CHO VAY NGÁN HẠ

| $31 / 12 / 2018$ |  |  | $01 / 01 / 2018$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Dự phòng |  | Giá trị | Dự phòng |  |
|  | VND | VND |  | VND | VND |

a) Phải thu về cho vay chi tiết theo đối tượng

Tổng Công ty đầu $\quad 30.000 .000 .000$ tư Phát triển Nhà và Đô thị ( ${ }^{*}$ )

(*) Đây là khoản cho vay giữa Công ty và Tổng Công ty theo Họp đồng vay vốn số 259/2018/HĐVV-HUD ngày 30/05/2018 nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với thời hạn cho vay 12 tháng, lãi suất cho vay $10 \% /$ năm. Khoản vay này đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Nghị quyết số 265/NQ-HĐQT ngày 08/05/2018.
b) Phải thu cho vay các bên liên quan

(Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 34)

8 . PHȦI THU NGÅN HẠN KHÁC

| a) |  | 31/12/2018 |  | 01/01/2018 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|  | Ngắn | VND | VND | VND | VND |
|  | Phải thu về lãi tiền gừi, tiền cho vay | 1.732.054.795 | - | - | - |
|  | Tạm ứng | 62.398.017 | - | 79.116.649 | - |
|  | Thuế TNDN tạm nộp trên số tiền thu trước của hoạt động KD BĐS | 80.242.037 | - | 11.223.969 | - |
|  | Phài thu khác | 249.316 .324 | - | 10.576 .000 | - |
|  |  | 2.124.011.173 | - | 100.916.618 | - |
| b) | Phài thu khác là ca | n liên quan |  |  |  |
|  |  | 1.732.054.795 | - | - | - |

(Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 34)
9 . IIÀNG TÒN KHO

$\left(^{*}\right)$ Công trình C5-HH lô HH06 Việt Hưng đã được điều chỉnh quy hoạch từ đất công trình công cộng (thương mại, dịch vụ, văn phòng) sang đất hỗn họp (thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ớ), hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chình quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dụ̣ án từ xây văn phòng cho thuê sang xây dựng tồ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ đề bán.
CÔNG TY CỎ PHȦN ĐÀU TU' PHÁT TRIẺN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
Tầng 1, 2, tòa nhà CT10 Việt Hung, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biến, Hà Nội
Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
10 . TÀ̇ SẢN CÓ Đ!̣̂NH HỮU HìNH

| Cộng |
| ---: |
| VND |
|  |
| 14.114 .837 .402 |
| 38.942 .727 |
| 14.153 .780 .129 |


| 6.108 .153 .027 |
| ---: |
| 645.260 .606 |
| 6.753 .413 .633 |

\(\begin{array}{r}8.006.684.375 <br>

\hline\)| 7.400 .366 .496 |
| :--- |\end{array}


 $\begin{array}{r}211.675 .455 \\ 9.194 .807 \\ \hline 220.870 .262 \\ \hline\end{array}$

378.727 .273


$\frac{\text { Máy móc, thiết bị }}{\text { VND }}$
VND






VND

$\frac{\overline{9 L S^{\prime} 819^{\circ} 0 L \varepsilon^{*} L}}{\text { SLE' } 8 I^{\prime}+08^{\circ} L}$


11 . BÂt ĐộNG SẢN ĐẢU TƯ Bất động sản đầu tư cho thuê

| $\begin{gathered} \text { Giá trí quyền sử } \\ \text { dưng đất } \end{gathered}$ | $\begin{gathered}\text { Nhà của, vật kiến } \\ \text { trúc }\end{gathered}$ VND | Cộng |
| :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND |
| 1.350.907.078 | 14.863.327.935 | 16.214.235.013 |
| - | (986.823.643) | (986.823.643) |
| 1.350.907.078 | 13.876.504.292 | 15.227.411.370 |
| - | 2.899.282.959 | 2.899.282.959 |
| - | 496.522.310 | 496.522.310 |
| - | 3.395.805.269 | 3.395.805.269 |
| 1.350 .907 .078 | 11.964.044.976 | 13.314.952.054 |
| $\xrightarrow{1.350 .907 .078}$ | $\underline{\text { 10.480.699.023 }}$ | 11.831.606.101 |

Bất động sản đầu tư cho thuê là giá trị quyền sử dụng đất lâu dài và các kiot cho thuê ở các tòa nhà gồm: $517,2 \mathrm{~m}^{2}$ tà̀ng 1 tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nọ̣i; $667,56 \mathrm{~m}^{2}$ tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và $430 \mathrm{~m}^{2}$ tầng 1 tòa nhà D2 - CT2 Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

12 . PHȦI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN


| 01/01/2018 |  |
| :---: | :---: |
|  | Số có khà năng trà |
| Giat tri | $\underline{\text { no }}$ |

a) Phải trả nguòòi bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dur lơn

| Công ty Cồ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 | 3.655.003.417 | 3.655.003.417 | 8.445 .401 .000 | 8.445.401.000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị | 352.943 .000 | 352.943.000 | 2.874.677.500 | 2.874.677.500 |
| HUDSE <br> Phài trà các đối tượng khác | 1.250.596.622 | 1.250.596.622 | 1.302.267.932 | 1.302.267.932 |
|  | 5.258.543.039 | 5.258.543.039 | 12.622.346.432 | 12.622.346.432 |

b) Phải trả nguời bán là các bên liên quan

|  | 4.720.287.617 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 4.720.287.617 | 4.720.287.617 | 11.635.731.700 | 11.635.731.700 |

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐȦU TƯ PHÁT TRIÉN NHÀ VÀ ĐÔ TH! HUD6
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

| Số phải thu đầu năm | Số phải nộp đầu năm (đã điều chinhh) | Số phài iộp trong năm | Số đã thục nộ̣p trong năm | Số phải thu cuối năm | Số phải nộp cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| - | 204.623.948 | 3.280.258.364 | 3.324.584.501 | - | 160.297.811 |
| - | 1.611.783.027 | 2.477.272.670 | 2.050.233.424 | - | 2.038.822.273 |
| - | - 159.374.933 | 589.279.499 | 383.367.115 | - | 365.287.317 |
| - | - | 1.363.104.332 | 1.363.104.332 | - | - |
| - | - | 3.000 .000 | 3.000 .000 | - | - |
| - | - | 154.824.884 | 154.824.884 | - | - |
|  | 1.975.781.908 | 7.867.739.749 | 7.279.144.256 | - | 2.564.407.401 | $1.975 .781 .908=$| 7.867.739.749 |
| :--- |
| 7.279.114.256 |

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế đự̛̣c trình bày trên Báo cáo tài chinh có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

14 . NGƯỜI MUA TRẢ TIÊN TRƯƠC NGÁN HẠN

|  | $31 / 12 / 2018$ | $01 / 01 / 2018$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  |  | VND | VND |
| Tiền bán nhà D2-Tây Nam Linh Đàm | 471.997 .770 | 1.122 .396 .918 |  |
| Tiền bán ô đất khu Liền kề 26, 28 Đông Sơn | 7.552 .205 .888 | - |  |
| Tiền thuê ki-ốt | - | 300.000 .000 |  |
|  |  | 8.024 .203 .658 | 1.422 .396 .918 |
|  |  |  |  |

15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGȦN HẠN

|  | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| - Chi phílãi vay | 96.424.656 | - |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán | 1.658.976.459 | 403.303 .813 |
| - Chi phí phài trà khác | 1.780.325.454 | 1.984.836.267 |
| . | 3.535.726.569 | 2.388.140.080 |

16 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

| $31 / 12 / 2018$ | $01 / 01 / 2018$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 234.691 .451 | 10.727 .273 |
| 234.691 .451 |  |
|  |  |

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước cho thuê ki-ốt tại D2 Tây Nam Linh Đàm
9.847.335.416
9.847.335.416

17 . PHẢl TRẢ KHÁC NGÅN HẠN

- Kinh phí công đoàn
- Phải trả tiền các dự án
- Phải trả $2 \%$ tiền phí bảo trì chung cu
- Phải trả phí dịch vụ nhà ở thấp tầng LK28 và LK33 Vân Canh
- Phải trả tiền khen thường, phúc lợi cho cán bộ nhân viên
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

| $31 / 12 / 2018$ | $01 / 01 / 2018$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 7.245 .336 | 7.245 .336 |
| - | 526.411 .000 |
| - | 2.665 .073 .201 |
| 141.073 .200 | 141.073 .200 |
| 2.752 .000 .000 | - |
| 779.659 .223 | 345.221 .212 |
| $\mathbf{3 . 6 7 9 . 9 7 7 . 7 5 9}$ |  |

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU TƯ PHÁT TRIẺN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
Tầng 1, 2, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đuờng Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
 tháng, lãi suất vay $10 \% /$ năm, số dư gốc vay tại thời điểm cuối năm: 15.700 .000 .000 đồng.

## . DỰ PHÒNG PHẢI TRÄ NGÅN HẠN

|  | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| - Dự phòng phải trả công trình xây dựng | 13.844.579.916 | 11.615.261.141 |
| Công trinh liền kề 33 Vân Canh | 3.292.372.626 | 3.817.183.966 |
| Công trình liền kề 28 Vân Canh | 2.585.020.456 | 2.585.020.456 |
| Công trinh chung cur CTIO Việt Hung | 2.766.023.757 | 2.766.023.757 |
| Công trinh No-06B-HH06 Việt Hunn | 2.447.032.962 | 2.447.032.962 |
| Công trinh D2CT2 Tây Linh Đàm | 2.754.130.115 | - |
| - Dự phòng quỹ tiền lương | 1.251.338.133 | 1.125.661.889 |
|  | 15.095.918.049 | 12.740.923.030 |

20 . VÔN CHỦ SỞ HỪU
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận $\xrightarrow{\text { chưa phân phối }}$ | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Số dư đầu năm trước | 75.000.000.000 | 9.413.884.129 | 10.883.871.543 | 95.297.755.672 |
| Lãi trong năm truớc |  | - | 8.021.438.490 | $8.021 .438 .490$ |
| Phân phối lợi nhuận | - | - | (8.090.166.864) | (8.090.166.864) |
| Số dư cuối năm trước (Dã điều chỉnh) | 75.000.000.000 | 9.413.884.129 | 10.815.143.169 | $\underline{95.229 .027 .298}$ |
| Số dư đầu năm nay ( $\mathrm{Dã}$ điều chỉnh) | 75.000.000.000 | 9.413.884.129 | 10.815.143.169 | 95.229.027.298 |
| Lãi trong năm nay | - | - | 9.679.721.159 |  |
| Phân phối lọ̣i nhuận | - | - | (16.190.000.000) |  |
| Tăng khác (*) | - | - |  | (16.190.000.000) |
| Giàm khác (*) | - | (9.413.884.129) | 9.413.884.129 | $\begin{array}{r} 9.413 .884 .129 \\ (9.413 .884 .129) \end{array}$ |
| Số dư cuối năm nay | 75.000.000.000 | - | 13.718.748.457 | 88.718 .748 .45 |

(*) Theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cồ đông số $194 / \mathrm{NQ}$-ĐHĐCĐ ngày $11 / 04 / 2018$, Công ty chuyển quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 số tiền 9.413 .884 .129 đồng và công bố việc phân
phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thường ban điều hành
Chi trả cổ tức (bằng $18 \%$ vốn điều lệ)
Lợi nhuận chưa phân phối
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

|  | Tỳ lệ | Cuối năm | Tỳ lệ | Đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tổng Công ty Đầu tư phát triển | (\%) | VND | (\%) | VND |
| Nhà và Đô thị | 51,00\% | 38.250.000.000 | 51,00\% | 38.250.000.000 |
| Các cổ đông khác | 49,00\% | 36.750.000.000 | 49,00\% | 36.750 .000 .000 |
|  | 100\% | 75.000.000.000 | 100\% | 75.000.000.000 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lọ̣i nhuận

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp cuối năm

Cồ tức, lợi nhuận:

- Cổ tức, lơi nhuận phải trả trong năm
+ Cồ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước
- Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả bằng tiè̀n
+ Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước
- Cổ tức, lợi nhuận còn phải trà cuối năm
d) Cổ phiếu
Số lượng cồ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ

- Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cồ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phồ thông

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND)
e) Các quỹ công ty

| ¢ | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Quỹ đầu tư phát triển | - | 9.413.884.129 |
|  | - | 9.413.884.129 |

21 . TÔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ

- TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DỊCH Y

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sàn

- D2 Tây Nam Linh Đàm
- LK28, LK33 Vân Canh


## 22 . GIÁ VÔN HȦNG BÁN

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Giá vốn của hoạt động kinh doanh chuyền nhượng bất động sàn

- D2 Tây Nam Linh Đàm
- Cài tạo chung cu cũ Tân Mai
- LK28, LK33 Vân Canh

| Năm 2018 | Năm 2017 |  |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND |  |
| 1.422 .611 .928 | 1.575 .190 .218 |  |
| 34.079 .583 .403 |  | 67.475 .141 .849 |
| 34.079 .583 .403 |  | 67.475 .141 .849 |
| - | 11.849 .331 .933 |  |
| $\mathbf{3 5 . 5 0 2 . 1 9 5 . 3 3 1}$ | $\mathbf{8 0 . 8 9 9 . 6 6 4 . 0 0 0}$ |  |


| Năm 2018 | Na m 2017 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 496.522 .310 | 737.699 .579 |
| 8.569 .912 .518 | 55.124 .696 .963 |
|  |  |
| 8.569 .912 .518 | 48.985 .790 .026 |
| - | 2.131 .283 .988 |
| - | 4.007 .622 .949 |
| $\mathbf{9 . 0 6 6 . 4 3 4 . 8 2 8}$ | $\mathbf{5 5 . 8 6 2 . 3 9 6 . 5 4 2}$ |

## 23 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNII

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Lãi tiền gừi, lâi cho vay | 2.048.577.134 | 688.066.023 |
| Cồ tức, lộ nhuận được chia | 500.000.000 | 500.000.000 |
|  | 2.548.577.134 | 1.188.066.023 |

24 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi tiền vay
Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trà chậm

| Năm 2018 | Năm 2017 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.257 .677 .363 | 753.665 .156 |
| 220.000 .000 | - |
|  |  |
| 1.477 .677 .363 |  |
|  |  |

25 . CLII PHÍ BÁN HÀNG

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Chi phí nhân công | 717.981 .580 | 876.101 .180 |
| Chi phí khấu hao tài sàn cố định | - | 32.985 .219 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 554.781 .284 | - |
|  |  |  |
|  | 1.272.762.864 | 909.086.399 |
| . CIII PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIẸ\|P |  |  |
|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
|  | VND | VND |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 425.541 .506 | 295.585.594 |
| Chi phí nhân công | 7.944.591.488 | 8.129.177.339 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 645.260 .606 | 745.232 .496 |
| Thuế, phí, lệ phí | 93.941.301 | 87.447 .036 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.845.474.543 | 1.473.583.309 |
| Chi phí khác bằng tiền | 3.301.960.632 | 3.099.090.170 |
|  | 14.256.770.076 | 13.830.115.944 |

## 27 . THU NHẬP KHÁC

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Hoàn nhập dự phòng phài trȧ công trình LK 33 Vân Canh | 524.811 .340 | - |
| Thu nhập khác | 14.503.104 | 118.007.118 |
|  | 539.314.444 | 118.007.118 |

Báo cáo tài chính
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

## 28 . CHI PHÍ KHÁC

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
| Các khoản tính chậm nộp | VND | VND |
| Chi phí bào hiềm cháy nồ bắt buộc dự án D2-CT2 | 189.523 .536 | - |
| Chi phí tư vấn thấm tra công trình CT1 Băc Linh Đàm | - | 53.588 .182 |
| Phí quản lý vận hành nhà chung cư D2-CT2 Linh Đàm | - | 69.784 .554 |
| Chi phí khác | 290.553 .636 | - |
|  | 13.707 .273 | 126.086 .160 |

## 29 . CHI PHÍ THUÉ THU NHẠP DOANH NGHIỆP HIỆN HȦNH

|  | Năm 2018 | $\begin{array}{r} \text { Nǎm } 2017 \\ \text { (Đã điều chinh) } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh bất động sản |  |  |
| Tồng lọ̣i nhuận kế toán trước thuế từ HĐKD bất động sản | 10.551.422.368 | 9.729.859.443 |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 10.551.422.368 | 9.729.859.443 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20\%) | 2.110.284.474 | 1.945.971.889 |
| Các khoản điều chình chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay | - | 87.534 .995 |
| Các khoản điều chình tăng chi phí thuế TNDN | - | 463.069 .980 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20\%) | 2.110.284.474 | 2.496.576.864 |
| Các khoản tạm nộp trên số tiền thu trước của HDKD bất động sản năm nay | 80.242.036 | 11.223 .969 |
| Các khoản đã tạm nộp trên số tiền thu trước của HĐKD bất động sản năm trước và ghi nhận doanh thu năm nay | (11.223.969) | (63.281.444) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phài nộp đầu năm | 1.528.784.176 | 1.147.147.117 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm | (1.864.914.996) | (2.062.882.330) |
| Thuế TNDN phải nộp cuối năm của HĐKD bất động sản | 1.843.171.721 | 1.528.784.176 |
| Thuế TNDN tù hoọt động kinh doanh khác |  |  |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ HĐKD khác | 1.471.234.965 | 871.154.761 |
| Các khoản điều chình tăng | 192.023.536 | 43.839 .493 |
| - Chiphi không hơp lệ | 192.023.536 | 43.839 .493 |
| Các khoản điều chinh giảm | (500.000.000) | (500.000.000) |
| - Cổ tức, lơi nhuận được chia | (500.000.000) | (500.000.000) |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 1.163.258.501 | 414.994.254 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20\%) | 232.651.700 | 82.998 .850 |
| Các khoản điều chỉnh tăng thuế TNDN khác | 65.318.428 | 89.198 .750 |
| Các khoản điều chỉnh tăng thuế TNDN phài nộp từ quỹ khen thường phúc lọ̣i | - | 152.157 .870 |
| Thuế TNDN phài nộp đầu năm cùa HĐKD khác | 82.998 .852 | 584.088.789 |
| Thuế TNDN đã nộp trong năm của HĐKD khác | (185.318.428) | (825.445.408) |
| Thuế TNDN phải nộp cuối năm của HĐKD khác | 195.650.552 | 82.998.851 |
| Tồng chi phi thuế TNDN hiện hành | 2.342.936.174 | 2.579.575.714 |
| Tổng thuế TNDN phải nộp cuối năm | 2.038.822.273 | 1.611.783.027 |

## 30 . LÃI CƠ BİN TRÊN CỎ PHIÉU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cồ phiếu có thề phân phối cho các cổ đông sở hữu cồ phần phồ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau:

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Lợi nhuận thuần sau thuế | 9.679.721.159 | 8.021.438.490 |
| Lọi nhuận phân bổ cho cồ phiếu phổ thông | 9.679.721.159 | 8.021.438.490 |
| Cổ phiếu phồ thông lưu hành bình quân trong năm | 7.500 .000 | 7.500 .000 |
| Lãi co bản trên cổ phiếu | 1.291 | 1.070 |

Công ty chưa có dự tính trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thường Ban điều hành trên Lợi nhuận sau thuế tại các thời điểm lập Báo cáo tài chính.

## . CIII PIIÍ SẢN XUÁT KINH DOANH THEO YÉU TÓ

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 425.541 .506 | 295.585 .594 |
| Chi phí nhân công | 8.662 .573 .068 | 9.005 .278 .519 |
| Chi phí khấu hao tài sàn cố định | 1.141 .782 .916 | 1.270 .779 .055 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 10.599 .833 .391 | 29.405 .064 .082 |
| Chi phí khác bằng tiền | 3.301 .960 .632 | 6.106 .131 .362 |
|  | $\underline{24.131 .691 .513}$ | $\mathbf{4 6 . 0 8 2 . 8 3 8 . 6 1 2}$ |

## CÔNG CỤ TÀI CHíNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

|  | Giá trị sồ kế toán |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 31/12/2018 |  | 01/01/2018 |  |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tài sản tài chính |  |  |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.249.672.583 | - | 22.841.272.480 | - |
| Phải thu khách hàng, phài thu | 2.371.224.973 | - | 3.014.990.018 | - |
| khác |  |  |  |  |
| Các khoản cho vay | 30.000.000.000 | - | - | . - |
|  | 33.620.897.556 | - | 25.856.262.498 | - |
|  | . |  | Giá trị | toán |
|  |  |  | 31/12/2018 | 01/01/2018 |
|  |  |  | VND | VND |
| Nọ phải trả tài chính |  |  |  |  |
| Vay và nơ |  |  | 15.700.000.000 | 5.688 .000 .000 |
| Phài trà người bán, p | ai trà khác |  | 8.938.520.798 | 16.307.370.381 |
| Chi phí phài trả |  |  | 3.535.726.569 | 2.388.140.080 |
|  |  |  | 28.174.247.367 | 24.383.510.461 |

Tài sản tài chính và nợ phải trà tài chính chưa được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc năm tài chính do Thông tư $210 / 2009 /$ TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

## Quản lý rùi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giưa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quàn lý rùi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rùi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rùi ro và kiềm soát rùi ro.

## Rüi ro thị truờng

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rùi ro khi có sự thay đổi về lãi suất.
Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rùi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gừi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nồi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tịch tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

## Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rùi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rưi ro tín dụng từ hoạt động sàn xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm cho vay và các công cụ tài chính khác).

|  | Từ 1 năm trở xuống | $\begin{aligned} & \text { Trên } 1 \text { năm } \\ & \text { đến } 5 \text { năm } \\ & \hline \end{aligned}$ | Trên 5 năm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tại ngày 31/12/2018 NND |  |  |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.249.672.583 | - | - | 1.249.672.583 |
| Phải thu khách hàng, phài thu | 2.371.224.973 | - | - | 2.371.224.973 |
| khác |  |  |  |  |
| Các khoản cho vay | 30.000 .000 .000 | - | - | 30.000 .000 .000 |
|  | 33.620.897.556 | - | - | 33.620.897.556 |
| Tại ngày 01/01/2018 |  |  |  |  |
| Tiền và các khoàn tương đương tiền | 22.841.272.480 | - | - | 22.841.272.480 |
| Phải thu khách hàng, phài thu | 3.014.990.018 | - | - | 3.014.990.018 |
| khác |  |  |  |  |
|  | 25.856.262.498 | - | - | 25.856.262.498 |

## Rüi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rùi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dụa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sờ dòng tiền của các khoản gốc) như sau:

|  | Từ 1 năm trờ xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tại ngày 31/12/2018 |  | VND | VND | VND |
|  |  |  |  |  |
| Vay và nợ | 15.700.000.000 | - | - | 15.700.000.000 |
| Phài trà người bán, phài trà khác | 8.938.520.798 | - | - | 8.938.520.798 |
| Chi phí phài trà | 3.535.726.569 | - | - | 3.535.726.569 |
|  | 28.174.247.367 | - | - | 28.174.247.367 |
| Tại ngày 01/01/2018 |  |  |  |  |
| Vay và nợ | 5.688.000.000 | - | - | 5.688.000.000 |
| Phải trà người bán, phải trà khác | 16.307.370.381 | - | - | 16.307.370.381 |
| Chi phí phà trà | 2.388.140.080 | - | - | 2.388.140.080 |
|  | 24.383.510.461 | - | $\cdots$ | 24.383.510.461 |

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trà nọ̣ là có thề kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoàn nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.
33 . NHƯNG SỰ KIỆN PHÁT SINII SAU NGÀY KÉT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố
trên Báo cáo tài chính này.

## 34 . NGHIẸ́P VỤ VẢ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Danh sách và mối quan hệ giữa các bên liên quan có giao dịch và số dư với Công ty trong năm như sau:

## Bên liên quan

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị HUDS
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE

Mối quan hệ
Công ty mẹ
Công ty liên kết
Đơn vị thành viên của Công ty mẹ
Đơn vị thành viên của Công ty mẹ
Đơn vị thành viên của Công ty mẹ

# CÔNG TY CÓ PHÀN DȦU TƯ PHÁT TRIÉN NHÀ VÀ DÔ TH! HUD6 

Tầng 1,2 , tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện,
phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Công ty có các giao dịch phát sinh trong năm và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm với các bên liên quan như sau:

Giao dịch phát sinh trong năm:

|  | Năm 2018 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Mua hàng | 604.185.457 | 25.812.180.244 |
| Tồng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị | 71.804 .625 | 14.772.992.516 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 | (877.122.349) | 5.471.120.000 |
| Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị HUDS | 217.313 .636 | 37.768.182 |
| Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HUD-CIC | 143.311 .818 | 184.458 .183 |
| Công ty cổ phần Đầu tư phát triền nhà và đô thị HUDSE | 1.048.877.727 | 5.345 .841 .363 |
| Nhận cồ tức | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Cho vay | 30.000.000.000 | - |
| Tồng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị | 30.000 .000 .000 | - |
| Lãi cho vay | 1.732.054.795 | - |
| Tồng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị | 1.732.054.795 | - |

Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm:


Thu nhập của Giám đốc
Thu nhập của thành viên khác trong Ban Giám đốc và Hội đồng Quàn trị

| Năm 2018 | Năm 2017 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 395.278 .701 | 431.980 .773 |
| 1.151 .142 .731 | 1.239 .010 .817 |


CÔNG TY CÓ PHẢN ĐȦU TƯ PHÁT TRIẺN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HỤD6

Cho năm tài chính kết thúc ngày | Báo cáo tài chính |
| :---: |

Tầng 1，2，tòa nhà CT10 Việt Hưng，đương Nguyễn Cao Luyện，phương Đức Giang，quận Long Biên，Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31／12／2018
Theo līnh vực kinh doanh $\begin{array}{r}\text { Hoạt động kinh doanh } \\ \text { BDS } \\ \hline\end{array}$
Tổng cộng toàn doanh
dNA
Iモモ： 661 Zos＇s

26．435．760．503
38.942 .727
105．024．008．000 ZSでรเ6．8z8．0s
1 155．852．951．252

| 155.852 .951 .252 |
| ---: |
| 18.106 .230 .525 |
| 49.027 .972 .270 |



155.852 .951 .252 18．106．230．525
49．027．972．270


| Hoạt động cung cấp dich |
| ---: |
| VNu |
| VND |
| 1.422 .611 .928 |
| 496.522 .310 |
| $\mathbf{9 2 6 . 0 8 9 . 6 1 8}$ |

38.942 .727
11．849．217．901

| 11.849 .217 .901 |
| :--- |



| 859 ¢0でロzo＇8 |
| :---: |
| － |
| 859 ¢0でロで・8 |
| $660^{\circ} 06 L^{\prime}$＇LI＇ 66 |
| － |
| $660^{\circ} 06 L^{\prime}$＇LL＇$¢ 6$ |
| － |
| S88．0L9．605＇sz |
| 81s＇zI6．69s．8 |
|  |
| aN＾ | $\begin{array}{r}\text { Hoạt động cung cấp dich } \\ \mathrm{vu} \\ \mathrm{VND} \\ 1.422 .611 .928 \\ 496.522 .310 \\ \hline 926.089 .618 \\ \hline \hline\end{array}$

－

## 

O．｜ $\begin{array}{r}\text { VND } \\ 34.079 .583 .403 \\ 8.569 .912 .518 \\ \hline\end{array}$

8
Toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trên lănh thổ Việt Nam do vậy Công ty không thục hiện lập báo cáo bộ phận theo khu vụ̣c địa lý．

## . SÓ LIẸU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Ban Giám đốc Công ty đã quyết định điều chình hồi tố một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$ căn cứ trên Biên bản kiểm tra của Cơ quan thuế về việc tăng số thuế TNDN phải nộp năm 2017 số tiền 463.069 .980 đồng. Cụ thể như sau:



Phí Thị Thu Huyền
Người lập

Nguyễn Thị Hoài An
Kế toán truờng

Nguyễn Huy Hạnh
Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019


