Signature Not Verified BȦNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN ( Dạng đà̀y đù )

QÚY 1/2019
Tąi ngày 31 tháng 03 năm 2019
Đơn vì tính: Đồng Vị̂̂t Nam

| TȦI SȦN | $\begin{aligned} & \hline \text { Mă } \\ & \text { s } \delta \end{aligned}$ | Thuyét minh | $\begin{aligned} & \text { Số cuối kỳ } \\ & 31 / 03 / 2019 \\ & \hline \end{aligned}$ | Số đầu kỳ 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. TȦI SȦN NGÃN HẠN ( $100=110+120+130+140+150)$ | 100 |  | 99,756,257,133 | 54,817,157,039 |
| 1. Tiền và các khoàn tương đương tièn | 110 |  | 85,469,690,107 | 36,712,644,992 |
| 1. Tièn và các khoan trong aurong tenn | 111 | V. 01 | 85,469,690,107 | 36,712,644,992 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 |  |  |  |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V. 02 | - |  |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 |  |  |  |
| 2. Dư phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 |  |  |  |
| 3. Đâu tư nắm giợ đến ngày đáo hạn | 123 |  |  |  |
| III. Các khoàn phải thu ngắn hạn | 130 |  | 2,701,444,530 | 5,122,864,557 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 |  | 2,610,324,434 | 5,161,119,435 |
| 2. Trả trước cho ngưởi bán ngắn hạn | 132 |  | 286 | 58,615,122 |
| 3. Phải thu nọi bồ ngắn han | 133 |  |  |  |
| 4. Phải thu theo tién đọ kế hoąch hơp đồng xây dựng | 134 |  |  |  |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn han | 135 | V. 03 |  | 1 50,0000 |
| 6. Phải thu ngắn han khác | 136 |  | 237,989,810 | 50,000,000 |
| 7. Dư phòng phải thu ngắn han kho đòi | 137 |  | $(146,870,000)$ | (146,870,000) |
| 8. Tài sản Thiếu chơ xự lỳ | 139 |  |  |  |
| IV. Hàng tồn kho : | 140 |  | 7,990,729,565 | 9,397,108,527 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V. 04 | 9,430,220,632 | 10,905,377,521 |
| 2. Dư phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | $(1,439,491,067)$ | (1,508,268,994) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 3,594,392,931 | 3,584,538,963 |
| 1. Chi phi trà trước ngắn hạn | 151 |  |  |  |
| 2. Thuế GTGT đự̛̣c khấu trừ | 152 |  | 3,594,376,107 | 3,584,522,139 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước | 153 | V. 05 | 16,824 | 16,824 |
| 4. Giao dịch mua bán lai trái phiếu Chính Phủ | 154 |  |  |  |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 |  |  |  |
| B. TÀI SȦN DÀl HẠN ( $200=210+220+240+250+260)$ | 200 |  | 79,191,114,087 | 80,043,277,596 |
| I. CÁC KHOÂN PHÅl THU DȦI HẠN | 210 |  | 5,081,818 | 81,818 |
| 1.Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  |  |  |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 |  |  |  |
| 3. Vón kinh doanh ơ đơn vi trup thuọ́ | 213 | V. 06 |  |  |
| 4. Phài thu nọi bợ dài hạn | 214 | V. 07 |  |  |
| 5. Phải thu về cho vay dài han | 215 |  |  |  |
| . Phải thu dài hạn khác | 216 |  | 5,081,818 | 81,818 |
| 7. Dư phòng phải thu dài hạn khó đoi | 219 |  |  |  |
| I. Tài sàn cód định | 220 |  | 18,924,837,925 | 19,766,510,266 |
| . Tài sản cô đỉnh hựu hinh | 221 | V. 08 | 14,215,565,258 | 15,013,210,169 |
| - Nguyen giá | 222 |  | 27,190,954,318 | 27,938,020,889 |
| - Giá trị hao mòn láy kés (*) | 223 |  | (12,975,389,060) | (12,924,810,720) |
| Tài sản có đinh thue tài chính | 224 | V. 09 | - | - |
| - Nguyen giá | 225 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn lưy kế (*) | 226 |  |  |  |
| 3. Tai sản có đinh vơ hinh | 227 | V. 10 | 4,709,272,667 | 4,753,300,097 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 6,692,169,335 | 6,692,169,33 |

Page 1

| - Giá tri hao món lay ké (*) | 229 |  | $(1,982,896,668)$ | $(1,938,869,238)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| III. Bất đông sàn đầu tur | 230 | V. 11 | - | - |
| - Nguyen niá | 231 |  |  |  |
| - Giá trij hao món layy ké (*) | 232 |  |  |  |
| IV. Tải sàn dờ dang dài hạn | 240 | V. 12 | - | - |
| 1. Chi phi sản xuấ, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  |  |  |
| 2. Chi phi xây dựng cơ bản dở dang | 242 |  |  | . |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V. 13 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 1. Đầu tư vào cơng ty con | 251 |  |  |  |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vi khác | 253 |  |  |  |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 |  |  |  |
| 5. Đầu tư nắm giự đến ngày đáo hạn | 255 |  |  |  |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | V. 14 | 261,194,344 | 276,685,512 |
| 1. Chi phi trả trước dài hạn | 261 |  | 261,194,344 | 276,685,512 |
| 2. Tài sản thué thu nhập hoàn lại | 262 |  |  |  |
| 3. Thiết bị, vật tư, phư tùng thay thế dài hạn | 263 |  |  |  |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 |  |  |  |
| 5. Lợi thế thương mai | 269 |  |  |  |
| TONG CQ̣NG TÀl SȦN (270=100 + 200 ) | 270 |  | 178,947,371,220 | 134,860,434,635 |
| NGUON VON | $\begin{gathered} \text { Mả } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | $\begin{gathered} \text { Số cuối kỳ } \\ 31 / 03 / 2019 \\ \hline \end{gathered}$ | Số đầu kỳ 01/01/2019 |
| A. NỢ PHẢl TRẢ ( $300=310+330$ ) | 300 |  | 134,809,957,387 | 106,013,337,080 |
| I. Nọ ngắn hạn : | 310 |  | 134,165,312,288 | 62,939,586,981 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 |  | 6,241,495,021 | 7,783,622,026 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 492,190,000 | 1,172,639,592 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V. 16 | 21,409,581,477 | 37,599,989,791 |
| 4. Phải trả người lao đợng | 314 |  | 227,253,672 | 409,056,191 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V. 17 | 4,816,529 | 4,816,529 |
| 6. Phải trả nợi bợ ngắn hạn | 316 |  |  | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dưnng | 317 |  |  |  |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V. 18 |  |  |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 |  | 104,527,051,096 | 12,376,292,655 |
| 10. Vay và nợ thué tài chính ngắn hạn | 320 |  |  | 2,330,245,704 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  |  |  |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lơi | 322 |  | 1,262,924,493 | 1,262,924,493 |
| 13. Quỹ bình ồn giá | 323 |  |  |  |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 |  |  |  |
| II. Nọ dài hạn | 330 |  | 644,645,099 | 43,073,750,099 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 |  |  |  |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  |  |  |
| 3. Chi phi phải trả dài hạn | 333 |  | 644,645,099 |  |
| 4. Phải trả nợi bợ về vốn kinh doanh | 334 |  |  |  |
| 5. Phải trả nợi bộ dải hạn | 335 | V. 19 |  |  |
| 6. Doanh thu chưa thưc hiện dài hạn | 336 |  |  |  |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V. 20 |  | 573,750,099 |


| 8. Vay và nơ thué tai chinh dài hạn | 338 | V. 21 |  | ,000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. Trái phiếu chuyên đổi | 339 |  |  |  |
| 10. Cỏ phiếu ưu đăi | 340 |  |  |  |
| 11. Thué thu nhập hoăn lai phải trả | 341 |  |  |  |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  |  |  |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 |  |  |  |
| B. VÓN CHŨ SỠ HỠU ( $400=410 \boldsymbol{4 2 0}$ ) | 400 |  | 44,137,413,833 | 28,847,097,555 |
| I. Vớn chù sờ hựu | 410 | V.22 | 44,137,413,833 | 28,847,097,555 |
|  | 411 |  | 169,598,790,000 | 169,598,790,000 |
| 1. Vôn gôp cuà chư sở hữu | 411a |  | 169,598,790,000 | 169,598,790,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyet | 411a |  |  |  |
| - Cổ phiếu ưu đâi | 411b |  |  |  |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | 9,468,982,448 | 9,468,982,448 |
| 4. Vốn khác của chù sở hựu | 413 |  |  | 322,040,533 |
| 5. Cổ phiếu quy̆ | 414 |  | 322,040,533 | $(1,343,970,000)$ |
| 6. Chênh lę̂ch đánh giá lai tài sản | 415 |  | $(1,343,970,000)$ |  |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 |  |  |  |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 417 |  |  |  |
| 8. Quỹ dư phòng tài chính | 418 |  | 1,974,766,957 | 1,974,766,957 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 |  |  |  |
| 10. Quy̆ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  |  |  |
| 11. Lọ̣ nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | $(135,883,196,105)$ | $(151,173,512,383)$ |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | $(134,470,082,583)$ | $(124,462,204,910)$ |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b |  | $(1,413,113,522)$ | $\frac{(26,711,307,4,43)}{1 i}$ |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 |  |  | : 90 |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 |  |  | NER/N, |
| II. Nguồn kinh phi và quỹ khác | 430 |  | - |  |
| 1. Nguồn kinh phi | 431 | V. 23 |  |  |
| 2. Nguồn kinh phi đả hình thành TSCĐ | 432 |  |  |  |
| TONG CỌNG NGUON VON (440=300+400) | 440 |  | 178,947,371,220 | 134,860,434,635 |



Page 3
CÔNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER
62 Nguyễn Cừu Vân, P 17, Q.Binh Thạnh, TP HCM
BÁO CÁO KÉT QUÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QÚY 1/2019

| CHİ TIÊU | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | $\left.\begin{gathered} \text { Thuyét } \\ \text { minh } \end{gathered} \right\rvert\,$ | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Só lüy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lūy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Q1/2019 | Q1/2018 | Đến 31/03/2019 | Đến 31/03/2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | IV. 08 | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 |
| 2. Các khoản giàm trừ doanh thu | 02 |  | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $10=01-02$ ) | 10 |  | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 |  | 2,233,969,570 | 5,827,135,254 | 2,233,969,570 | 5,827,135,254 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dich vu(20=10-11) | 20 |  | (1,065,921,275) | $(1,780,096,163)$ | (1,065,921,275) | $(1,780,096,163)$ |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 |  | 338,857 | 138,236 | 338,857 | 138,236 |
| 7. Chi phi tài chính | 22 |  | 125,986,576 | 501,845,807 | 125,986,576 | 501,845,807 |
| - Trong đó: Chi phi lâi vay | 23 |  | 125,986,576 | 501,845,807 | 125,986,576 | 501,845,807 |
| 8. Phần lâi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 |  |  | - |  |  |
| 9. Chi phi bán hàng | 25 |  | 3,155,290 | 74,225,649 | 3,155,290 | 74,225,649 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 |  | 859,176,130 | 1,503,393,167 | 859,176,130 | 1,503,393,167 |
| 11. Lọ̣i nhuận thuần từ hơạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)+24-(25+26)\}$ | 30 |  | (2,053,900,414) | $(3,859,422,550)$ | (2,053,900,414) | (3,859,422,550) |
| 12. Thu nhập khác | 31 |  | 871,406,699 | 1,302,727,273 | 871,406,699 | 1,302,727,273 |
| 13. Chi phí khác | 32 |  | 230,619,807 | 16,121,306 | 230,619,807 | 16,121,306 |
| 14. Lọi nhuận khác(40=31-32) | 40 |  | 640,786,892 | 1,286,605,967 | 640,786,892 | 1,286,605,967 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50=30+40$ ) | 50 | IV. 09 | (1,413,113,522) | $(2,572,816,583)$ | (1,413,113,522) | (2,572,816,583) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 |  |  | - |  |  |
| 17. Chi phi thuế TNDN hoãn lại | 52 |  |  | - | - |  |

SOM CONGTY


BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ
> (Dạng đầy đủ)
> (Theo phương pháp gián tiếp)
> QUÝ $1 / 2019$

Đvt: Đòng

| CHI TIÊU | Mă số | Thuyết minh | Lũy ké từ đà̀u năm đén cuối quý này (Năm nay) | Lúy kế từ đâu năm đên cuóí quý này (Năm trước) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Đến 31/03/2019 | Đến 31/03/2018 |
| -1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyèn tièn từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 |  | $(1,386,513,522)$ | $(2,546,216,582)$ |
| 2. Điều chình cho các khoàn |  |  |  |  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 |  | 103,112,241 | (9,718,416,278) |
| - Các khoản dư phòng | 03 |  | 1,439,491,067 | 5,083,044,552 |
| - Lāi, lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoai tế | 04 |  |  | , |
| - Lāi, lỗ tự hoạt động đầu tư | 05 |  | $(175,971,059)$ |  |
| - Chi phi lãi vay | 06 |  | 125,986,576 | 325,812,831 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 |  | 2,364,000,000 |  |
| 3. Lợi nhuạ̉n từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 |  | 2,470,105,303 | (6,855,775,477) |
| - Tăng, giȧm các khoản phȧi thu | 09 |  | $(322,574,108)$ | 77,978,882,746 |
| - Tăng, giäm hàng tồn kho | 10 |  | $(1,475,156,889)$ | (1,905,772,399) |
| - Tăng, giàm các khoản phải trả (Không kể lải vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phài nộp) | 11 |  | $(46,522,760,741)$ | 9,682,998,905 |
| - Tăng, giàm chi phi trả trước | 12 |  | 10,288,119 | $(281,783,967)$ |
| - Tăng, giàm chứng khoán kinh doanh | 13 |  |  | - |
| - Tiền lãi vay đã trà | 14 |  | $(125,986,576)$ | $(178,032,902)$ |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 |  |  |  |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 |  | 56,089,728,719 | 6,896,531,620 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 |  | 205,368,050 | 128,248,891 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đọng kinh doanh | 20 |  | 10,329,011,877 | 85,465,297,417 |
| II. Lưu chuyền tièn từ hoạt đọng đầu tup |  |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 |  |  |  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  | 406,545,458 | 8 1,280,000,000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công $\mathrm{c} \psi$ | 23 |  |  |  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 |  |  | , |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  |  |  |
| 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác | 26 |  |  |  |
| 7. Tiền thu lăi cho vay, cổ tức và lơi nhuận được chia | 27 |  |  |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tup | 30 |  | 406,545,458 | 8 1,280,000,000 |
| III. Lưu chuyển tiền từp hoạt động tài chính |  |  |  |  |

LCTT -2015 1

|  | In |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  Sozen tghte 95 ghternath | 32 | $x \times 350$ | 633.49\%.123 |
| 3Tenturs ${ }^{\text {Tray }}$ | 38 | 4-3,3r2z | (3437e.6e4.3s\%) |
| 4 Tencty tis -0 git way | 34 |  |  |
|  | 35 |  |  |
|  | 36 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 4.1 | 31, 124,47575 | (31.722, 637.779$)$ |
|  | 53 | 4.5 .757 .043 .140 | 2.02412964 |
|  |  | 36.712.644,997 | 2231669.340 |
|  | 60 | 31\%18.0以 |  |
|  | 61 |  |  |
|  | 78 | 35,459,690,107 | S235.797.997 |

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 1/2019 

## 1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

## 1.1- Hình thức sờ hựu vón

Công ty CP Hưng Đąo Container được thành lập theo Giáy chứng nhận đǎng kỷ kinh doanh só́ 4103000193 ngảy 30 tháng 10 nǎm 2000 và Giáy chứng nhận đăng ký thay đới lần 13 ngày 04 tháng 12 năm 2013̣ của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chi Minh cấp.

## 1.2- Ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động chính là: Mua bán container và vật tư phụ tùng, sản xuát container khô và lạnh, cho thuê kho bãi, cho thuê container và các dịch vụ đi kèm.

2- Niên độ ké toán, đơn vị tièn tệ sừ dụng trong ké toán.
Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm
Đơn vi tiền tệ sừ dưng trong ghi chép ké toán: Đồng Việt Nam

## 3-Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

## 3.1-Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dưng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam. Ban hành theo Quyét định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài Chính và các sửa đởi bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014.
3.2-Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung

## 3.3- Tuyên bố vè̀ việc tuân thủ Chuẩn mực ké toán và Chê độ kế toán

Đơn vị tuân thủ Chuẩn mực và Ché độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho niên độ két thúc vào ngày 31 tháng 12 nǎm 2019

## 4- Các chính sách kế toán áp dụng

4.1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tổng cộng tiền.

* Nguyên tắc xác định các khoản tởng cộng tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gửi không kỳ hạn. Tổng cộng tiền là các'khoản đẩu tự ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đởi đễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiểu rừi ro trong chuyển đổi thành tiền.

* Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong ké toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hói đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiển và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiển hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đới kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỳ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đởi vào cuói niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trông kỳ.
4.2-Chính sách ké toán đối với hàng tồn kho

* Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá tri thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuẩn có thẻ̉ thực hiện được

Giá gớc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phíliên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phi mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thué không được hoàn lai, chi phi vận chuyển, bóc xếp, bảo quản trong qúa trình mua hàng và các chi phi khác có liên quan trực tiêp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đưng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi phi mua.

* Phương pháp xác định giá trị hàng tờn kho cuól kỳ.

Giá trỉ hàng tồn kho được xác định theo phương pháp binh quân gia quyền.

* Phương pháp hạch toán hàng tò̀n kho.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
4.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu thương mại và phải thu khác

* Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu thương mại, phải thu khác được ghi nhận theo giá gớc thẻ̉ hiện trên hóa đơn chứng từ, trừ các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào thời điểm cuói niên độ tài chính.

* Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đỏi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được.
4.4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

* Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản có định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đẩu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố đỉnh hựu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng.

* Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản có đụnnh vô hình.

Tài sản có định vô hình được xác định giá trị ban đẩu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đén thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính.

* Phương pháp khấu hao

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thả̉ng trong suốt thời gian hữu dưng dự tính của tài sản. Tỳ̉ lệ khấu hao áp dụng theo quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

* Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc
Máy móc thiết bi
Phương tiện vận tải
Thiết bị dụng cụ quản lý
Tài sản có định khác

Năm sừ dụng
05-30
08-14
06-10
05-10
05-10

### 4.5 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước chủ yếu là cộng cụ dưng cụ chờ kết chuyển, tiền lương tháng 13 và các chi phí phát sinh như bảo hiểm, chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, ... thời gian dự kiến phân bở váo chi phí hoạt động kinh doanh ở các niên độ tài chính tiếp theo là 1-2 năm.

### 4.6 Ghỉ nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Nợ phải trả xác định nghãa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghīa vụ pháp lý.
4.7 Thué thu nhập doanh nghiệp

Các khoản mưc thuế phải nộp thể hiện trên báo cáo tài chính là tổng sớ thuế dự kiến phải nộp cho niên độ báo cáo. Các sai biệt giữa số thuế dự kién và só thuế theo quyết toán (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi nhận được biên bản quyết toán thué.
4.8 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đả thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hét các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rùi ro và lọi ich kinh tế gắn liển với quyền sở hựu hàng hóa.
4.9 Chính sách kế toán đối với chi phi lãi vay

Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phi tài chinh của niên độ
5- Thông tin bở sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đớl kế toán.
5.1-Tiền

- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tiền đang chuyển

|  | Cộng | 85,469,690,107 | 36,712,644,992 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5.2-Các khoản phải thu ngắn hạn |  | Số cuối kỳ 31/03/2019 | Số đầu nǎm 01/01/2019 |
| Phải thu ngắn hạn khác |  | 237,989,810 | 237,989,810 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng |  | 2,610,324,434 | 5,161,119,435 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn |  | 286 | 58,615,122 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |  | $(146,870,000)$ | $(146,870,000)$ |
| Phải thu vè̀ cho vay ngắn hạn |  | - | - |
| Tài sản ngắn hạn khác |  |  |  |


|  | Cộng | 2,701,444,530 | 5,310,854,367 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5.3-Hàng tồn kho |  | Só cuói kỳ <br> 31/03/2019 | Só đầu nǎm 01/01/2019 |
| Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |  | 3,196,351,319 | 3,279,619,224 |
| Công cụ, dụng cụ trong kho |  | - |  |
| Chi phi sản xuất, kinh doanh dờ dang |  | 260,424,364 | 1,275,963,530 |
| Thành phẩm tồn kho |  | 1,772,356,380 | 2,070,920,858 |
| Hàng hoá tồn kho |  | 4,201,088,569 | 7,994,796,070 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  | $(1,439,491,067)$ | $(4,133,600,659)$ |
|  | Cộng | 7,990,729,565 | 10,487,699,023 |
|  |  |  | , |
| 5.4 Chi phí trả trước ngắn hạn |  | Số cuối kỳ 31/03/2019 | Só đầu nǎm 01/01/2019 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn VP |  | - |  |
| Chi phi trả trườc ngắn hạn Bình Dương |  | - | 19,113,611 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn hải Phòng |  | - |  |
| Chi phí trả trước ngắn hạn Hà Nội |  | - |  |
| Chi phi trả trước ngắn hạn Đà Nảng |  | - |  |
| Chi phi trả trước ngắn hạn Nha Trang |  | - |  |
|  | Cộng | - | 19,113,611 |
| 5.5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |  | Số cuối kỳ 31/03/2019 | Số đầư năm 01/01/2019 |
| - VP thuế GTGT còn được kháu trù |  | 2,783,908,003 | 2,783,908,003 |
| - Bình Dương thuế GTGT còn được khấu trừ |  | 682,575,074 |  |

- Ha nosi thue GTGT cin elroc thitu trit
- Haif Phong thue GTGT cobn arock khatu tis - Da Nang thua GTGT con ouro kthoutri - Tha Trang thod GTGT com Quroc thitu tri - CN Q4 thue GTGT CON Qurer khdu tris - VP thus khac coin phati thu cuia nhat nutice

|  | $127,893,029$ | $127,893,029$ |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 16,824 | 16,824 |
| Công | $3,594,392,930$ | $2,911,317,557$ |


| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc VND | Máy móc, thiết bị VND | Phương tiện VT, TB truyền dẫn VND | Thiết bị, dụng cụ quản lý VND | Tài sàn cố định khác VND | Tổng cộng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYÊN GIÁ tại ngày 01/01/2019 | 12,477,387,495 | 1,875,329,581 | 3,284,677,303 | 31,210,200 | 9,893,351,473 | 27,561,956,052 |
| Tăng trong năm | 12,471,387,495 | , | 241,563,636 | - | - | 241,563,636 |
| Mua sắm mới | - | - | - | - | - | - |
| Xây dựng coo bản hoàn thành | - |  | - | - | - | - |
| Tăng do chuyển từ kho( các CN ) | - | - |  | - | - |  |
| Giảm trong năm | - | - | - | - | 371,001,737 | 371,001,737 |
| Thanh lý, nhượng bán, điều chuyển, chuyển sang HH | - |  |  | - | 371,001,737 | 371,001,737 |
| Nguyên giá tại ngày 31/03/2019 | 12,477,387,495 | 1,875,329,581 | 3,284,677,303 | 31,210,200 | 9,522,349,736 | 27,190,954,315 |
| GT HAO MÒN LŨY KẾ tại ngày 01/01/2019 | 4,929,418,679 | 1,442,211,088 | 2,318,365,535 | 31,210,200 | 3,919,189,088 | 12,640,394,590 |
| Tăng trong năm | 140,762,684 | 23,765,760 | 52,245,157 | - | 285,248,203 | 475,421,804 |
| Trich khấu hao | 140,762,684 | 23,765,760 | 78,845,157 | - | 285,248,203 | 475,421,804 |
| Tăng do chuyền từ các CN | - | - | - | - | - | - |
| Giảm trong năm | - | - | - | - | 140,427,338 | 140,427,338 |
| Thanh lý, nhượng bán, | - | - | - | - | 140,427,338 | 140,427,338 |
| Điều chuyển |  | - | - |  | - | - |
| Hao mòn lũy kế tại ngày 31/03/2019 | 7,547,968,816 | 1,465,976,848 | 2,370,610,692 | 31,210,200 | 4,064,009,953 | 12,975,389,056 |
| GIÁ TRİ CÒN LẠI | - | - | - | - | - | - |
| Tai ngày 01/01/2019 | 7,547,968,816 | 433,118,493 | 966,311,768 | - | 5,974,162,385 | 14,921,561,462 |
| Tại ngày 31/03/2019 | 4,929,418,679 | 409,352,733 | 914,066,611 | - | 5,458,339,783 | 14,215,565,259 |

5.8- Tăng, glàm tàl sản có định vơ hình

|  | QSD dát CN Binh Durơng | QSD đát CN Hà Nọi | CN Hàl Phòng | Tơng công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Nguyên glá tal sán có định vố hình |  |  |  |  |
| Tail ngày 01/01/2019 |  | 6,692,169,335 |  | 6,692,169,335 |
| Tăng trong năm | - |  |  | 6,692,169,335 |
| Chi phi thue đát |  |  |  |  |
| - Phân loai lại |  |  |  |  |
| - Lý do khác |  |  |  |  |
| Giảm trong năm | - |  |  |  |
| - Thanh ly, nhương bán |  |  |  |  |
| - Chuyển thành công cu, dung cu |  |  |  |  |
| Taị ngày 31/03/2019 | - | 6,692,169,335 |  | 692 |
| Giá trị hao mòn lũy ké |  | 1,938,869,238 |  | 1,938,869,238 |
| Tai ngày 01/01/2019 |  |  |  |  |
| Tǎng trong năm | - | 44,027,430 | - | 44,027,430 |
| - Trich khấu hao |  | 44,027,430 |  | 44,027,430 |
| - Phán loail lai |  |  |  | : |
| - Lý do khác |  |  |  |  |
| Giảm trong năm | - |  |  |  |
| - Thanh ly, nhương bán |  |  |  |  |
| - Chuyển thành công cu, dung cu |  |  |  |  |
| Tail ngày 31/03/2019 | - | 1,982,896,668 | - | 1,982,896,668 |
| GIÁ TRI CȮN LAI |  |  |  |  |
| Taị ngày 01/01/2019 | - | 4,753,300,097 | - | 4,753,300,097 |
| Tại ngày 31/03/2019 | - | 4,709,272,667 | - | 4,709,272,667 |

## 5.9- Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn - Văn phơng công ty Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Đà Nång
Chi phi trả trước dài hạn - chi nhánh Bình Dương
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Nha Trang
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hải Phòng
Chi phí trả trước dài hạn - chi nhánh Hà Nội
Chi phí trả trước dải hạn - chi nhánh Q4

### 5.10- Phải trả người bán

- VP phải trà ngưới bán
- Binh Dương phải trả người bán
- Hà Nội phải trả người bán
- Hài Phòng phải trả người bán
- Đà Năng phải trả người bán
- Quy Nhơn phải trả ngươi bán
- Nha Trang phải trà người bán

Tổng Các Chi nhánh

Số đầu kỳ 01/01/2019

124,873,053

149,014,954

109,068,048
2,797,505

| Cọng | 261,194,343 | 385,753,560 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Só cuó́i kỳ 31/03/2019 | Số đầu kỳ 01/01/2019 |
|  | 81,500,000 | 10,334,693,353 |
|  | 2,878,473,710 | 3,315,973,944 |
|  | 3,281,521,311 | 3,737,844,687 |
|  |  | 61,600,000 |
|  |  | 153,695,000 |
|  |  | 0 |
| Cộng | 6,241,495,021 | 17,603,806,984 |


5.15- Vốn chủ sở hữu
al- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Số dư đà̀u năm trước | Vón đầu tư của chù sờ hữu <br> VND | Thặng dư vốn cồ phần | Vón khác cùa chủ sờ hữu | Cô phiéu quỹ | Chênh lệch tỳ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triền | Quȳ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phới | Tờng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
|  | 149,598,790,000 | 9,468,982,448 | 322,040,533 | (1,343,970,000) |  | 899,125,527 | 1,075,641,430 | (124,462,204,910) | 35,558,405,028 |
| Lǎi trong nǎm | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bù đắp khoản tiền phạt thuế (*"*) |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Só dư cuói nǎm trước | 169,598,790,000 | 9,468,982,448 | 322,040,533 | (1,343,970,000) | 0 | 899,125,527 | 1,075,641,430 | $(151,173,512,383)$ | 28,847,097,555 |
| Lãi fỗ quy 4 năm 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( | 28,847,097,555 |
| Lải fỗ quy 3 năm 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Lǎi fỗ quy 2 năm 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Lãi /Lô quy 1 naxm 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,413,113,522) | (1,413,113,522) |
| Lãa sáp nhập cty DHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | $(1,413,113,522)$ |
| Mua lại cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chênh lệch ty giá cuối nåm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi trà cổ tức CP lė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoàn chi khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tam trich các quy̆ từ LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tạm trich cổ tức năm (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tạm trich quỹ KTPL từ LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Bù đắp khoản tiền phạt thuế (**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phát hành cổ phiéu | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Só dư cuối kỳ này | 169,598,790,000 | 9,468,982,448 |  | (1,343,970,000) |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 169,598,790,000 |  | 322 | (1,343 | 0 | 899,125,527 | 1,075,641,430 | $(152,586,625,905)$ | 27,433,984,033 |

5.16- Vơn chủ sở hựu Chi tiết vớn đầu tự của chủ sở hữu

Vốn đầu tư thực té


| Só đàu năm 01/01/2019 |  | S Cúbil kỳ 31/03/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Só tiền (VND) | Tilê \% | Sótièn (VND) | Tliêe \% |
| 28,186,180,000 | 18.84\% | 28,186,180,000 | 18.84\% |
| 24,316,080,000 | 16.25\% | 24,316,080,000 | 16.25\% |
| 2,853,190,000 | 1.91\% | 2,853,190,000 | 1.91\% |
| 274,210,000 | 0.18\% | 274,210,000 | 0.18\% |
| 742,700,000 | 0.50\% | 742,700,000 | 0.50\% |
| - | 0.00\% | - | 0.00\% |
| 140,012,610,000 | 83.46\% | 140,012,400,000 | 92.01\% |
| 13,989,000,000 | 8.25\% | 13,989,000,000 | 8.25\% |
| 11,534,000,000 | 7.71\% | 11,534,000,000 | 7.71\% |
| - | 0.00\% | - | 0.00\% |
| 210,000 | 0.00\% | - | 0.00\% |
| 9,500,000,000 | 5.60\% | 9,500,000,000 | 5.60\% |
| 14,000,000,000 | 0.00\% | 14,000,000,000 | 8.25\% |
| 6,000,000,000 | 0.00\% | 6,000,000,000 | 3.54\% |
| 84,989,400,000 | 50.11\% | 84,989,400,000 | 50.11\% |
| 1,400,000,000 | 0.94\% | 1,400,000,000 | 0.94\% |
| 169,598,790,000 | 100.00\% | 169,598,580,000 | 100.00\% , |

6- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| 6.1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ <br> - Doanh thu bán hàng hóa,dich vu |  | Số doanh thu Q1/2019 | $\begin{aligned} & \text { Số doanh thu } \\ & \text { Q1/2018 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 |
|  | Công | 1,168,048,295 | 4,047,039,091 |
| 6.2-Giá vón hàng bán |  | $\begin{aligned} & \text { Giá vônn } \\ & \text { Q1/2019 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Giá vōñ } \\ & \text { Q1/2018: } \end{aligned}$ |
| - Giá vốn hàng hơa, thành phẩm, dich vụ |  | 2,233,969,570 | 5,827,135,254 |
| - Giá vốn hàng bán | Cọng | 2,233,969,570 | 5,827,135,254 |
| 6.3- Doanh thu hoapt đọng tàl chính |  | DT HDTC Q1/2019 | $\begin{aligned} & \text { DT HĐTC } \\ & \text { Q1/2018 } \end{aligned}$ |
| Lải tiền gửi ngân hàng và thu nhập từ hoạt động đầu tư |  | 338,857 | 138,236 |
| Lǎi do chênh lę̂ch tỉ giá đả thực hiện |  | - |  |
| Lâi do chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện |  |  |  |
|  | Cộng | 338,857 | 138,236 |
| 6.4-Chi phi tài chính |  | $\begin{aligned} & \text { CPTC } \\ & \text { Q1/2019 } \end{aligned}$ | CPTC Q1/2018 |
| Chi phi lãi vay |  | 125,986,576 | 501,845,807 |
| Lỗ do chênh lệch tỉ giá đả thực hiện |  | 125,98, | 601,845,807 |
| Lỗ do chênh lệch tî giá chưa thự hiện |  | - |  |
| Khoản khác |  | - | - |
|  | Công | 125,986,576 | 501,845,807 |
| 6.5-Thu nhạ́p khác |  | Thu nhập khác Q1/2019 | Thu nhặp khác Q1/2018 |
| Thanh lý, nhương bán tai sản cố đinh |  |  | :- |
| Các khoản khác |  | 871,406,699 | 1,302,727,273 |
|  | Cọng | 871,406,699 | 1,302,727,273 |
| 6.6-Chi phí khác |  | Chi phí khác Q1/2019 | Chi phí khác Q1/2018 |

Tiền thuế TNDN năm 2006-2009 bi phạt Tiền thué TNDN năm 2006-2009 bi truy thu Chi phíkhác

|  | $230,619,807$ | $77,814,537$ |
| :--- | ---: | :--- |
| Công | $\mathbf{2 3 0}, 619,807$ | $\mathbf{7 7 , 8 1 4 , 5 3 7}$ |

## 6.7-Chi phí thué thu nhập hiện hành

A. Kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp hiện hành Tổng lợi nhuận trước thué TNDN
B. Xác định thu nhập chju thué theo luật thuế TNDN 1. Điều chỉnh tǎng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Chi phí không có hoá đơn chứng từ theo ché độ quy đỉh các khoản truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đả tính vào chi phi
2. Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thué TNDN
3. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển Iõ̃
4. Lổ từ các năm trước chuyển sang
4. Tổng thu nhập chịu thuế TNDN ( đã trừ chuyển lỗ)

Thuế suất thué thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhạpp doanh nghiệp hiện hành
Thué thu nhập hoãn lại
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp THÔNG TIN KHÁC
$(1,413,113,522) \quad(2,572,816,583)$
$(134,470,082,583)$

| Só Ị̛i nhuận <br> Q1/2019 | Só Ị̛i nhuận <br> Q1/2018 |
| :---: | :---: |
|  |  |
| $(1,413,113,522)$ | $(2,572,816,583)$ |

20\%
20\%

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cẩu phải điều chỉnh hoặc công bố trên báo cáo tải chính.



Trẩn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng


