# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

# CÔNG TY CỔ PHÀ̀N DÀU KHÍ THÁI DƯƠNG 

Năm 2018

## MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG ..... 4

1. Thông tin khái quát ..... 4
2. Quá trình hình thành và phát triển ..... 4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh. ..... 5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ..... 8
5. Định hướng phát triển ..... 10
6. Báo cáo quản trị rùi ro ..... 12
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 ..... 15
7. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ..... 15
8. Tổ chức và nhân sự ..... 15
9. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ..... 23
10. Tình hình tài chính ..... 24
11. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ..... 25
12. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty ..... 27
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐÓC ..... 28
13. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ..... 28
14. Tình hình tài chính ..... 30
15. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý ..... 32
16. Kế hoạch phát triển trong tương lai ..... 32
17. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty ..... 33
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐÓNG QUẢN TRỊ VÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..... 33
18. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty ..... 33
19. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty ..... 33
20. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị ..... 34
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY ..... 35
21. Hội đồng quản trị ..... 35
22. Ban kiểm soát ..... 37
23. Các giao dịch, thù lao và các khoản lọ̣i ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát. ..... 39
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (đình kèm) ..... 43
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. Một số chi tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ..... 15
Bảng 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 so với kế hoạch ..... 15
Bảng 3. Cơ cấu lao động năm 2018 ..... 21
Bảng 4. Tỉnh hình cơ cấu doanh thu năm 2017 và năm 2018 ..... 24
Bảng 5. Các chi tiêu tài chính cơ bàn. ..... 24
Bảng 6. Cơ cấu cồ đông CTCP Dầu khí Thái Dương $\left({ }^{*}\right)$ ..... 25
Bảng 7. Quá trình tăng vốn điều lệ ..... 26
Bảng 8. Tình hình hoạt động của CTCP Dầu khí Thái Dương trong năm 2018 so với năm 2017 và kế hoạch năm 2018 ..... 28
Bảng 9. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 ..... 30
Bảng 10. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ năm 2017 và 2018 ..... 30
Bảng 11. Cổ phiếu sờ hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*) ..... 35

## I. THÔNG TIN CHUNG

## 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 2003000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Bắc Giang cấp lần đầu ngày $13 / 07 / 2005$ và Giấy chứng nhận đăng ki doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 30/11/2018.
- Vốn điều lệ: 167.700.000.000 đồng (Một trăm sáu murơi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 167.700 .000 .000 đồng (Một trăm sáu murơi bảy tỷ bảy trăm triệu đ̛ồng)
- Địa chi: Lô D1 - KCN Đình Trám - Xã Hoàng Ninh - Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại: (84-240) 2244.903
- Số fax: (84-240) 3661.311
- Website: http://thaiduongpetrol.vn/
- Mã cổ phiếu: TDG


## 2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 2003000152 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005 với số vốn điều lệ là 2.000 .000 .000 đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, chiết nạp đóng bình gas; mua bán khí đốt hóa lỏng; dịch vụ sang nạp bình gas; sản xuất nước uống tinh khiết; mua bán vỏ bình, bồn chứa gas; và một số sản phẩm phụ khác. Quá trình hình thành và phát triển công ty được chia làm 4 giai đoạn chính, cụ thể như sau:

* Giai đoạn tù 2005 đến tháng 07/2007

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương chính thức đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 07 năm 2005, với số vốn điều lệ là 2.000 .000 .000 đồng.

Trong giai đoạn khời đầu này, tuy còn gặp nhiều khó khăn do mới gia nhập thị trường khí hóa lòng (LPG) cùng với những biến động của giá xăng dầu thế giới và trong nước nhưng Công ty đã nỗ lực sản xuất, hoạt động và đạt được một số thành tựu đáng kể. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trung bình đạt 30 tỷ đồng/năm, mặt hàng kinh doanh chính là Khí hóa lỏng (LPG) (tỷ trọng trên doanh thu khoảng 99\%). Mới bước đầu đi vào hoạt động, tuy nhiên, Công ty đã có 160 tổng đại lý phân phối Gas Thái Dương trên hai địa bàn chính là tỉnh Bắc Giang và tình Bắc Ninh.

* Giai đoạn tù tháng 07/2007 đến tháng 03/2011

Với bước đệm vững chắc từ những năm đầu tiên xây dựng, Công ty tiến hành mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, mờ rộng thị trường, để đáp ứng được những điều này, trong giai đoạn này, số vốn của công ty được tăng từ 2.000 .000 .000 đồng đến 22.000 .000 .000 đồng.

Một số thành tích đạt được trong giai đoạn này phải kể tới: doanh thu trung bình năm của công ty đã tăng từ 30 tỳ đồng/năm lên đến 73 tỷ đồng/năm và mặt hàng kinh doanh chính vẫn là Gas Thái Dương, sản lượng tiêu thụ Gas trung bình năm đạt 3.000 tấn/năm. Tiếp tục phát huy những thế mạnh trong giai đoạn trước, số lượng tổng đại lý của công ty cũng tăng từ 160 tồng đại lý lên 200 tổng đại lý. Thị trường kinh doanh đã được mở rộng sang một số tình lân cận khác như Thái Nguyên.

## * Giai đoạn tù tháng 03 năm 2011 dến 2016

Kể từ năm 2011 đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có nhiều chuyền biến tích cực. Mặc dù chịu ảnh hưởng bời sự tăng giàm bất thường của giá dầu khí thế giới dẫn tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động không ngừng, nhưng do những kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 5 năm tham gia thị trường khí đốt, Công ty vẫn giữ được vị thế, không những vậy, Công ty tiếp tục tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh. Trong năm 2015, số vốn điều lệ của công ty được tăng từ 22 tẏ đồng lên 108 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ năm tăng khoảng $96,7 \%$ so với giai đoạn trước (tăng từ 3.000 tấn/năm đến 5.900 tấn/năm) do đó, doanh thu trung bình năm cũng tăng lên 109 tỷ đồng. Thị trường hoạt động được mở rộng ra thêm một số thị trường khó tính hơn như Hà Nội.

Tính đến thời điểm 10/10/2016, vốn điều lệ của Thái Dương Gas cũng đã được tăng lên 129 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi Đăng kí kinh doanh lần thứ 15 vào ngày $10 / 10 / 2016$. Ngày $14 / 12 / 2016$, Công ty đã chính thức trở thành công ty đại chúng theo công văn số $8291 /$ UBCK-GSĐC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam ban hành ngày $14 / 12 / 2016$ về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

## * Giai đoạn tù 2016 đến nay

Ngày 15/06/2017, Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu TDG và vốn điều lệ là 129 tỷ đồng. Tháng 10/2018 Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 2304/2018/NQDHDCD - TDG ngày $23 / 04 / 2018$, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1805/2018/NQ - HĐQT - TDG ngày 18/05/2018 của Công ty làm tăng vốn thêm38.700.000.000 đồng.

Hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 167.700 .000 .000 đồng
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
\& Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) ; sản phẩm chính công ty cung cấp ra thị trường là sản phẩm Gas Thái Dương. Ngoài ra, công ty còn có sản phẩm phụ là nước uống tinh khiết Thái Dương.

## * Các sản phẩm chính của Công ty

Gas Thái Dương
Để nắm bắt nhu cầu tiêu thụ gas trong những năm tới (với nhịp tăng trưởng bình quân khoảng 10 $15 \% /$ năm), Gas Thái Dương với sản phầm bình gas 12 kg đặc trưng mang thương hiệu Thái Dương Petrol có hai màu vỏ nhũ và xanh rất bắt mắt đã đang và sẽ tạo
 ấn tượng tốt với người tiêu dùng với sản phẩm đáp ứng độ an toàn, chất lượng cao, mẫu mã cùng kênh phân phối đa dạng đến người tiêu dùng và dịch vụ khách hàng sau bán hoàn hảo.


## Nước tinh khiết Pure Water Thái Dtrơng

Sản phẩm nước tinh khiết với nhiều mẫu mã̀ khác nhau mang thương hiệu Pure Water Thái Dương, sảng khoái mát lạnh cũng sở hữu một dây chuyền xử lý nước tinh khiết nhập ngoại với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đây là mặt hàng kèm theo khi bán gas bình. Như vậy, với một bình Gas Thái Dương bán tới đại lý sẽ có một bình nước tinh khiết mang thương hiệu Pure Water Thái Dương được bán kèm theo thay cho việc trả chiết khấu bán hàng.

## ※ Địa bàn kinh doanh:

Kề từ khi thành lập, các sản phẩm của Công ty được cung cấp chủ yếu trên thị trường tỉnh Bắc Giang. Tuy vậy, trong những năm gần đây đã xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường khí hóa lỏng (LPG), đồng thời với nhu cầu mở rộng thị trường hoạt động, công ty đã mở rộng ra các thị trường khác tại các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội... Thị phần của TDG năm 2017 khu vực phía Bắc là $3,45 \%$. Năm 2018, Công ty đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao thị phần, đang xúc tiến thực hiện hai thương vụ đầu tư mua lại cồ phần, hợp tác đầu tư với Công ty Cồ phần Thương mại Dầu khí Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần Khí đốt Thái Dương Lào Cai. Theo đó, TDG sẽ nắm giữ lần lượt $45 \%$ và $41,66 \%$ và có thể đưa sản phẩm gas bình của TDG vào hệ thống phân phối của hai công ty trên và gia tăng được thị phần của mình ở phía Đông và Tây của khu vực miền Bắc. Đồng thời, TDG cũng dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam, thông qua cửa khẩu Hà Khẩu, Lào Cai.
4. Thông tin về mô hình quản trị̣, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

* Mô hình quản trị


Nguồn: CTCP Dầu khi Thái Dıơng
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày $26 / 11 / 2014$. Cơ sở hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được ban hành năm 2007 và thay đồi vào ngày $23 / 04 / 2018$.

## Cơ cấu bộ máy quản lý



## Diễn giải chức năng, vai trò của mỗi phòng ban

## > Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng họp thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

## Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của $H Đ Q T$ do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

## > Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

## > Các phòng ban nghiệp vụ

Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chi đạo của Ban Giám đốc. Công ty hiện có 4 phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau:

- Phòng Sản xuất và Kinh doanh: có chức năng kinh doanh và thực hiện các mục tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Có chức năng tổ chức thực hiện lập kế hoạch, quản lý kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn.
- Phòng Tổ chức-Hành chinh: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị.
- Phòng Tài chinh-Kế toán: có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.
- Phòng Marketing: Có chức năng trong việc tìm hiểu thị trường, khai thác thị trường tiềm năng và thị trường sẵn có của Công ty, phân tích động thái thị trường nói chung và ngành gas khí hóa lỏng nói riêng. Mục tiêu của phòng marketing là sáng tạo sự độc đáo về mẫu mã, nối kết khách hàng với công ty và phát triển các kênh phân phối sản phẩm của Công ty đến người tiêu dùng.
* Các công ty con, công ty liên kết: Không có


## 5. Địinh hướng phát triển

## * Vị thế Công ty trong ngành

Sản phẩm LPG đã có mặt tại miền Nam Việt Nam từ những năm 1957. Trong những năm gần đấy, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, môi trường đầu tư thông thoáng hơn, ngày càng nhiều ngành nghề có nhu cầu sử dụng gas khá cao như: Nhà máy sản xuất gạch ceramic, mỹ nghệ, gốm, công nghệ nhuộm, sản xuất bao bì, cho kênh nhà hàng khách sạn, sản xuất thép, thức ăn công nghiệp như chưng cất thức ăn gia súc, ngành sơn tĩnh điện cho bàn ghế tủ xe máy, sơn công nghiệp. Bên cạnh đó, đời sống nhân dân được cải thiện đã kích thích nhu cầu tiêu dùng gas trong các hộ gia đình, thị trường ngày càng trờ nên sôi động và tăng trưởng với tốc độ khá cao qua từng năm với sự tham gia của các công ty công ty nổi tiếng trong nước và quốc tế như BP, Shell, Total, PTT, Petrogas.

CTCP Dầu khí Thái Dương là một doanh nghiệp tư nhân có cơ sở hạ tầng ổn định, tài sản đất đai là đất dự án thuê 50 năm với ưu đãi thuế của Nhà nước. Trong tương lai, Công ty dự định tìm kiếm đầu tư từ các đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính và khả năng sản xuất.

Hiện nay, sản phẩm Gas Thái Dương là sản phẩm khí đốt hóa lỏng chủ đạo của tỉnh Bắc Giang, sản lượng sản phẩm của Công ty tại Bắc Giang chiếm đến $80 \%$ trên tổng lượng gas được tiêu thụ tại đây. Tiếp sau đó là các thị trường tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, sản phẩm Gas Thái Dương cũng chiếm thị phần tương đối lớn với con số lần lượt là $20 \%, 10 \%, 10 \%$.

Đây là những thị trường mà Công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng lượng sản phẩm tiêu thụ, mở rộng thị phần trong tương lai. Ngoài ra, Công ty còn hoạt động trên thị trường Hà Nội, và một số tình thành khác. Thị trường Hà Nội mặc dù là một thị trường tiềm năng, tuy nhiên với áp lực về cạnh tranh với các đối thủ lớn như: Petrolimex, Thăng Long Gas, Việt Gas, ELFGas, và các hãng khác, cùng với yêu cầu của người tiêu dùng cao hơn, tỷ lệ thị phần của Công ty tại Hà Nội chi khiêm tốn với $2 \%$.Từ cơ cấu phân phối và thị phần trong ngành, có thể thấy, ngoài việc mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng lợi nhuận, Dầu khí Thái Dương còn cần nỗ lực phát triển mạnh thương hiệu qua những phương tiện truyền thông đề tăng thị phần tại các thị trường khác ngoài Bắc Giang, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt dộng sang các khu vực khác bao gồm trong nước và ngoài nước, đưa thương hiệu Thái Dương Gas đến với nhiều người tiêu dùng hơn, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ lớn, tại các thị trường lớn và khó tính.

## * Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty phải không ngừng mở rộng và xây dựng phát triển theo hướng đa ngành, phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường theo định hướng của Nhà nước, bảo đảm lợi ích hài hòa của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và nhà đầu tư. Cụ thề:

## Mục tiêu 2019:

- Tiếp nối những thành công của những năm trước, năm 2019 Công ty tiếp tục tập trung vào mặt hàng Gas Thái Dương, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra các địa bàn tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên.
- Tiếp tục nghiên cứu đề hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Đầy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, sản phẩm để lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong toàn thể Công ty.
- Xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- Tìm kiếm, mở rộng hướng đầu tư kinh doanh mới: xuất nhập khẩu, kinh doanh nông sản, sắt thép,... . Tập trung vào ngành nghề tường đồng như kinh doanh xăng dầu, cây xăng,... ngành nghề được Nhà nước ưu đãi, khuyến khích : trồng trọt, chăn nuôi, sạch, công nghệ cao,... có lợi nhuận hợp lý.


## >Chiến lược phát phát triển trung và dài hạn

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản lượng gas bình quân hàng năm khoảng $5 \%$. Lợi nhuận tăng trưởng bền vững, đảm vảo chi trả cổ tức và lợi nhuận để tái đầu tư.
- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tập trung vào ngành nghề sử dụng công nghệ cao, hiệu quả kinh tê lớn.
- Xây dựng cơ cấu tài chính hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn.
- Luôn xác định mức giá hợp lý và cùng một số các hãng Gas khác bình ổn thị trường, đảm bảo hài hòa và tránh tình trạng bất ổn khi có sự thay đổi của giá dầu mỏ hóa lỏng trong và ngoài nước.
- Cải tiến cơ cấu tổ chức, tiền lương, tiền thưởng hợp lý nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động cũng như tạo môi trường để mọi cán bộ công nhân viên đều có khả năng phát triển.


## > Các mục tiêu phát triển bền vững

- Chú trọng đến công tác phát triển cán bộ, công nhân viên trong toàn thể công ty.
- Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường: Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa gas tránh tình trạng dò ri khí gas.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng.
- Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương.


## 6. Báo cáo quản trị rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

Những biến động trong tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đầu tư và mức chi tiêu của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thu khí gas cả trong công nghiệp và dân dụng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## b. Rủi ro ngành

Công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty cung cấp gas bình trong nước, đặc biệt là các công ty đã có thương hiệu uy tín như Petrolimex, Petro Vietnam gas, Gia Định gas, Thăng Long gas trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị phần của Thái Dương còn bị hạn chế tại Bắc Giang, chưa xâm chiếm được các thị trường lớn hơn như Hà Nội, hay xa hơn là mở rộng xuống khu vực miền Trung và miền Nam.

Ngoài cạnh tranh khách hàng, Công ty còn đối mặt với sự cạnh tranh cao từ các nguồn nhiên liệu thay thế khác. Một số nguyên liệu thay thế như biomass, than đá... có uru thế về giá và nhận thức về vấn đề môi trường của khách hàng chưa cao. Hiện tại, giá thành của Biomass thấp hơn từ $40 \%-50 \%$ giá thành của LPG , song nhờ các ưu thế như sạch hơn, khí thải it hơn than và nguồn cung ổn định hơn nên gas nói chung và Công ty nói riêng vẫn có khả năng cạnh tranh nhất định trên thị trường.

## c. Rủi ro hoạt động

## * Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào:

Nguyên vật liệu đầu vào của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương bao gồm gas, sắt thép dùng để chế tạo vở bình gas và nguồn nước khai thác từ lòng đất, cụ thể:
Sản phẩm kinh doanh chính của Công ty là Gas Thái Dương nên giá nhập khẩu gas và giá mua từ các nhà cung cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Do đó, giá thành sản xuất phụ thuộc rất lớn vào giá cả vật liệu đầu vào. Thông thường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào chiếm $80-90 \%$ giá thành sản phẩm do Công ty sản xuất ra.

Cùng với khí gas, Công ty còn nhập sắt thép để gia công tạo vỏ bình gas, do đó cũng chịu ảnh hưởng từ biến động giá sắt thép trên thế giới và trong thị trường Việt Nam. Đồng thời, Công ty cần có những tính toán hợp lý lượng vỏ gas lưu thông và vỏ bình gas cần dự trữ, từ đó tính toán thời điểm thích hợp để nhập sắt, thep, vừa đáp ứng được yêu cầu về số lượng bình tối thiểu theo quy định của Nhà nước, vừa tránh lãng phí, mất tiền đầu tư và lưu trữ số lượng vỏ bình quá lớn làm chi phí kho bãi tăng lên.

Ngoài ra, Công ty còn thụrc hiện khai thác nước dưới lòng đất để sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt và nước tinh khiết. Do đó, rủi ro về trữ lượng nước, về quy định cấp phép khai thác nước, tiêu chuẩn nước sạch, nước tinh khiết cũng là những vấn đề Công ty phải đối mặt.

## * Rủi ro an toàn trong lao động:

Với đặc thù ngành khí đốt, các rùi ro trong quá trình vận hành hỏa hoạn, sự cố máy móc, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, sét đánh, rò ri khí... luôn tiềm ần trong quá trình sản xuất, vận chuyển và phân phối khí gas. Sự cố xảy ra sẽ gây ra thiệt hại về tài sản, tiến độ thực hiện dự án, uy tín của Công ty đối với người lao động và khách hàng. Do đó, Công ty luôn đặt mục tiêu vận hành an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn lao động lên trên hết, xây dựng đầy đủ các phương án chữa cháy, ứng cứu khần cấp và thực hiện công tác kiểm định, bảo dưỡng hệ thống, nhà máy thường xuyên, giúp duy trì hoạt động ổn định, liên tục.

## d. Rủi ro về môi trường:

Nước là môt tài nguyên hữu hạn được sử dụng rộng rãi, có nhu cầu cao. Việc xử lý không đạt tiêu chuần môi trường hoặc thải bỏ nước khai thác chưa qua xử lý sẽ làm ảnh hưởng nguồn cung cấp nước địa phương. Bên cạnh đó, khí hóa lỏng tồn trữ ở trạng thái lỏng ở áp suất cao khi áp suất trong bình bị giảm hoặc nếu LPG bị rò rì ra ngoài không khí do vậy chúng nhanh chóng hóa hơi ở điều kiện khí quyển và tạo hiệu ứng lạnh. Ngoài ra, LPG là chất lỏng dễ bay hơi nên khi rò rì ra môi tường thì LPG bốc hơi rất nhanh và hòa trộn với không khí tạo thành hỗn hợp chất nổ nguy hiểm. Điều này có thể gây ra rủi ro cho giá trị thương hiệu của Công ty cũng như làm giảm khả năng bảo đảm một giấy phép để tiếp tục hoạt động. Vì vậy, hằng năm Công ty có thực hiện chương tình giám sát môi trường định kỳ theo đề án Bảo vệ môi trường được Cơ quan quản lý phê duyệt cho Công ty Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương. Căn cứ theo Kế hoạch quan trắc môi tường tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu khí, mẫu nước tại Công ty.

## e. Rủi ro về thanh khoản

Rủi ro thanh khoản chủ yếu phát sinh từ việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ. Cụ thể như tăng lãi suất cho vạy, hạn chế tín dụng, làm cho các khách hàng của Công ty và bản thân Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho đối tác theo các hợp đồng giao dịch đã ký kết.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp với các khoản vay ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến độc lớn về dòng tiền.

## f. Rủi ro tỷ giá

Dầu khí là một trong những ngành có dự nợ ngoại tệ cao，vì vậy，các doanh nghiệp dấu khí trực tiếp ảnh hường bời đà tăng của tỳ giá giữa đồng Việt Nam và USD．Theo ước tính từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia（PVN），tỷ giá biến động tăng khoảng $2 \%$ sẽ dẫn đến khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của các doanh nghiệp trong ngành hơn 1.800 tỷ đồng．Do vậy，Rủi ro về tỷ giá đối với Công ty là vô cùng quan trọng．Nếu tỷ giá có sự chênh lệch lớn thì giá nguyên vật liệu đầu vào đặc biệt là giá nhập khẩu gas cao sẽ làm cho giá thành sản phầm của Công ty bị nâng lên quá cao khiến người lao động không thể mua được，từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty．

## g．Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro trên，công ty còn chịu ành hưởng của những rùi ro khác như：rủi ro luật pháp， rủi ro vận hành，rùi ro công nghệ thông tin．．．do vậy，công ty luôn đề cao những chính sách phòng chống những rủi ro trên，thường xuyên theo dõi những biến động bất thường để có những biện pháp xử lý kịp thời．

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Trong năm 2018, Tổng tài sản của công ty tăng $26 \%$ so với năm 2017 , vốn chủ sở hữu tăng $8,01 \%$ so với năm 2017. Tuy doanh thu thuần của Công ty tăng $73,71 \%$ năm 2018 so với năm 2017 nhưng lợi nhuận sau thuế giàm $50,29 \%$ so với năm 2017. Nguyên nhân do thị trường thay đồi, giá dầu tăng khiến giá vốn hàng bán tăng đồng thời các khoản chi phí khác cũng tăng từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm. Nãm 2018, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 11,7 tỷ đồng tương ưng giảm $40,53 \%$ so với năm 2017;ROE của Công ty cũng giảm $56,04 \%$ so với năm 2017.

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | \% Tăng/giảm |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Tổng tài sản | 270.739 .731 .105 | 341.092 .033 .114 | 25,99 |
| Vốn chủ sở hữu | 179.972 .352 .553 | 194.379 .737 .309 | 8,01 |
| Doanh thu thuần | 301.235 .209 .030 | 523.263 .009 .199 | 73,71 |
| Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh <br> doanh | 29.014 .524 .834 | 17.255 .948 .599 | $-40,53$ |
| Lợi nhuận khác | -8.264 .436 | -941.367 .781 | $11.290,59$ |
| Lọ̣i nhuận trước thuế | 29.006 .260 .398 | 16.314 .580 .818 | $-43,75$ |
| Lọ̣i nhuận sau thuế | 28.981 .860 .503 | 14.407 .384 .756 | $-50,29$ |
| LNST/VCSH bình quân | $17,51 \%$ | $7,70 \%$ | $-56,04$ |

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 thục hiện với kế hoạch
Bảng 2. Tình hìnhhoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 so với kế hoạch

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm <br> $\mathbf{2 0 1 8}$ | Kế hoạch năm <br> $\mathbf{2 0 1 8}$ | $\% \mathbf{T H / K H}$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Doanh thu thuần | 523.263 .009 .199 | 377.000 .000 .000 | 138,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 16.314 .580 .818 | 37.700 .000 .000 | 43,27 |
| Lợi nhuận sau thuế | 14.407 .384 .756 | 33.930 .000 .000 | 42,46 |

2. Tổ chức và nhân sự
a. Danh sách ban điều hành

Hội đồng quản trị

## - Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1962
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Đại Học Ngoại Thương
Số cổ phiếu nắm giữ: 138.830 cổ phiếu(chốt ngày 26/12/2018))
Tỷ lệ nắm giữ: $0,83 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| ---: | :--- |
| $1979-1982$ | Học tại Học viện Kỹ thuật quân sự Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc |
| $1982-1987$ | Sinh viên Đại học ngoại thương Hà Nội |
| $1982-1988$ | Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội - Tiếng Anh |
| $1993-1994$ | Cao học tại Học viên Quản lý kinh tế Hà Lan |
| $1994-1998$ | Cao học tại Đại học ngoại thương Hà Nội |
| 1988 - 2004 | Chuyên viên Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, Bộ Thương mại |
| 2004 - đến nay | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP sản xuất thương mại Thái Dương |
| 2006 - đến nay | Chủ tịch HĐQT Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương |

- Ông Lê Minht Hiếu - Thànht viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 17/05/1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng -Học Viện Ngân Hàng Số cồ phiếu nắm giữ: 300.018 cổ phiếu (chốt ngày $30 / 11 / 2018$ )
Tỷ lệ nắm giữ: $1,79 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1992-1996$ | Học viện Ngân hàng Hà Nội |
| $1997-1999$ | Chuyên viên Công ty TNHH Dầu khí Hà Nội |
| $1999-2001$ | Phó phòng tại Xí nghiệp Gas - Công ty xây dụ̣ng Hà Nội |
| $2001-2006$ | Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại khí đốt Gia Định HN |
| 2006 - đến nay | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khi Thái Dương |
| 2006 - đến nay | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |

- Ông Trà̀n Đình Cơ - Thànht viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 08/04/1959
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ khi
Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$ Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1977-1980$ | Trung cấp cơ khí |
| $1980-1984$ | Chuyên viên tại Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo - Hà Nội |
| $1984-1987$ | Bộ đội binh chủng Phòng không - Không quân |
| $1987-1990$ | Thực tập sinh tại Tiệp Khắc |
| $1990-1994$ | Học tại chức kinh tế tài chính Hà Nội |
| $1994-2000$ | Chuyên viên Công ty Cổ phần Thái Lan - Thức ăn gia súc |
| $2000-2005$ | Chuyên viên CT TNHH dịch vụ và thương mại khi đốt Gia Định HN |
| $2007-2014$ | Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty Cổ phần Khí đốt Thái Dương |
| 2014 - Đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |
| 2014 - Đến nay | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |

- Bà Lê Thị Hồng Loan - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày tháng năm sinh: 24/04/1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Số cồ phiếu năm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1993-1995$ | Trung học thương mại TW 1 chuyên ngành quản lý xăng dầu |
| $1996-2001$ | Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán |
| $2002-2003$ | Chuyên viên tại Liên doanh sản xuất ô tô Hòa Bình VMC |
| 2004 đến nay | Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất thương mại <br> Thái Dương |
| 2013 - đến nay | Thành viên HĐQT CTCP Dầu khi Thái Dương |

- Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thànht viên Hội dồng Quản trị

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$

Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| ---: | :--- |
| $1998-2005$ | Chuyên viên kế toán tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội |
| $2008-2009$ | Chuyên viên tư vấn TCDN tại Công ty Cồ phần Chứng khoán An Bình |
| $2009-2010$ | Trưởng nhóm tư vấn TCDN tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh |
| $2011-2014$ | Phó phòng Kế toán Công ty Cồ phần Đầu tư Phát triền Thiên Phong |
| $2014-2015$ | Phó phòng tư vấn TCDN Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt |
| $2015-$ Nay | Trươnng phòng tư vấn TCDN tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát |
| $2016-$ Nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |

b. Ban Tổng giám đốc

- Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Như trên
- Ông Trần Đình Co - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Ngày tháng năm sinh: 08/04/1959
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ khí
Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1977-1980$ | Trung cấp cơ khí |
| $1980-1984$ | Chuyên viên tại Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo - Hà Nội |
| $1984-1987$ | Bộ đội binh chủng Phòng không - Không quân |
| $1987-1990$ | Thực tập sinh tại Tiệp Khắc |
| $1990-1994$ | Học tại chức kinh tế tài chính Hà Nội |
| $1994-2000$ | Chuyên viên Công ty Cổ phần Thái Lan - Thức ăn gia súc |
| $2000-2005$ | Chuyên viên Công ty TNHH dịch vụ và thương mại khí đốt Gia Định HN |
| $2007-2014$ | Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty Cổ phần Khí đốt Thái Dương |
| 2014 - Đến nay | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |
| 2014 - Đến nay | Thành viên HĐQT Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương |

- Ông Nguyễn Hà Bắc - Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1986

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thò̀i gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $2005-2008$ | Chuyên viên tại Công ty Giấy Nam Giang |
| $2008-$ Nay | Phó Tồng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |

- Bà Nguyễn Thị Linh Hurơng - Kế toán truởng

Ngày tháng năm sinh: 04/10/1984
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thòi gian | Quá trình công tác |
| :---: | :---: |
| $2005-2007$ | Kế toán tại Công ty dịch vụ điều hoà không khí Việt Nhật Veja |
| $2007-$ Nay | Kế toán trường tại Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương |

c. Ban kiểm soát

- Bà Lương Hải Yến - Truởng Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 26/07/1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $2006-2008$ | Kế toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Giang, <br> Bắc Giang |
| $2008-2013$ | Sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân |
| $2013-2014$ | Kế toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Giang, <br> Bắc Giang |
| $2014-\mathrm{T} 3 / 2017$ | Kế toán tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |
| $\mathrm{T} 3 / 2017-$ nay | Trưởng Ban kiểm soát |

- Ông Duơng Đình Chiến - Thành viên Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân; Chứng chi kế toán trưởng Số lượng cồ phiếu nắm giữ: 1.300 cồ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0,008 \%$
Quá trình công tác

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1990-1992$ | Trường Trung học Ngân hàng TW nay là Học viện Ngân hàng - <br> Phân viện Bắc Ninh |
| $1992-2001$ | Cán bộ Liên hiệp Khoa học sản xuất Mỏ - Hội Khoa học kỹ thuật <br> Mỏ Việt Nam - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội |
| $1996-2001$ | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội |
| $2001-2005$ | Chuyên viên Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Thái Dương |
| $2005-$ Nay | Chuyên viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi <br> nhánh Hà Nội |
| $2015-$ Nay | Hiện là học viên Cao học - Học viên công nghệ bưu chính viễn thông <br> Việt Nam |
| $2015-2017$ | Trường ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |
| $2017-$ nay | Thành viên ban kiềm soát Công ty Cổ phần Dầu khi Thái Dương |

## - Bà Trần Thị Thu Hurơng - Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 03/07/1963
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại Thương
Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ: $0 \%$
Quá trình công tác:

| Thời gian | Quá trình công tác |
| :---: | :--- |
| $1988-2003$ | Cán bộ phòng Tổ chức Công ty XNK Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương <br> Mại. Công ty cư đi học chuyên tu tại Đại học ngoại thương, chuyên <br> ngành kinh tế ngoại thương. |
| $2003-2006$ | Phó Giám đốc CTCP Thương mại Xây dựng Đầu tư Bất động sản |
| $2006-$ Nay | Chuyên viên CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long |
| 2006 - nay | Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương |

d. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có
e. Cán bộ, nhân viên

* Số lượng cán bộ nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2018, tổng số lượng cán bộ nhân viên tại Công ty là 27 lao động.
* Cơ cấu lao động như sau:

Bảng 3. Cơ cấu lao động năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018)

| Loại lao động | Số lượng (Người) | Tỷ lệ |
| :--- | :---: | :---: |
| Phân theo trình độ học vấn | $\mathbf{2 7}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |
| Trên đại học, đại học | 11 | $40,74 \%$ |
| Cao đẳng, trung cấp | 04 | $14,82 \%$ |
| Trung học phổ thông | 12 | $44,44 \%$ |
| Phân theo giới tính | $\mathbf{2 7}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |
| Nam | 19 | $70,4 \%$ |
| Nữ | 08 | $29,6 \%$ |

Biểu đồ phân loại lao động theo trình độ học vấn

: Trên đại học, đại học : Cao đẳng, trung cấp : Trung học phổ thông

## * Chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ làm việc:

- Chế độ làm việc: Thời gian làm việc 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần.
- Điều kiện làm việc: Người lao động được đảm bảo điều kiện lao động phù hợp với tiêu chuẩn, được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định.
- Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Tuyển dụng nhân sự mới theo quy trình được thiết lập, để đảm bảo nhân viên mới có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí cần tuyển dụng, hòa đồng với tập thể, gắn bó lâu dài với Công ty. Ứng viên nộp đủ hồ sơ theo quy định, Phòng

Tổ chức - hành chính xem xét hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, đề nghị Ban Tổng Giám đốc xem xét mời phỏng vấn chính thức. Ban Tồng Giám đốc quyết định việc chấp thuận ứng viên ký hợp đồng thử việc theo quy định của Luật lao động. Sau thời gian thử việc, Trường bộ phận căn cứ năng lực làm việc của nhân viên nhận xét vào Báo cáo thử việc của nhân viên thử việc, nếu đạt yêu cầu, nhân viên đó được Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động chính thức.
Công ty đảm bảo toàn bộ nhân viên Công ty được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khoá học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty. Những nhân sự được cử đi đào tạo được hưởng nguyên lương, được Công ty đài thọ toàn bộ kinh phí khóa học. Ngoài các khoá huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức, Công ty khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khoá đào tạo ngoài giờ làm việc. Sau khoá học nhân viên cung cấp văn bằng chứng chi tốt nghiệp, Công ty hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khoá học tùy thuộc vào kết quả đạt loại giỏi, khá, trung bình.

## * Chính sách lương, thưởng và phúc lọ̣i

## > Chính sách luơng

- Công ty thực hiện trà lương cho người lao động theo thời gian làm việc. Nhân viên được hường lương chính theo Hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để Công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.
- Người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động. Lương làm thêm giờ thực trả được tính:
+ Bằng $150 \%$ so với tiền lương thực trả của ngày bình thường;
+ Bằng $200 \%$ so với tiền lương thực trả của ngày nghi hàng tuần;
+ Bằng $300 \%$ so với tiền lương thực trả của ngày nghi lễ, tết.
- Mức lương bình quân qua các năm:

| Mức lương trung <br> bình người/tháng <br> (VND) | $\mathbf{2 0 1 4}$ | $\mathbf{2 0 1 5}$ | $\mathbf{2 0 1 6}$ | $\mathbf{2 0 1 7}$ | $\mathbf{2 0 1 8}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 3.000 .000 | 4.000 .000 | 5.000 .000 | 6.500 .000 | 7.000 .000 |

Mức lương bình quân qua các năm của Công ty có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018. Công ty luôn chú trọng việc tăng lương và các chính sách đãi ngộ để cải thiện đời sống lao động của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

## $>$ Chính sách thưởng:

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV , Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phần thưởng được trả theo quyết định khen thường.

Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh
giá định kỳ̀ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ Công nhân viên nhằm khen thưởng Công nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc; tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Công nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh; đáp ứng nhu cầu được công nhận, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân mà Công nhân viên đã thể hiện.

## > Chính sách bảo hiểm và phúc lợi:

Người lao động sau khi ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 3 tháng trở lên sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Phụ cấp suất ăn giữa ca, suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ...Xe đưa đón Công nhân viên ở xa nơi công tác, xe ô tô phục vụ các chuyến đi công tác xa. Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường khi về thăm quê...Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật. Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường hoàn thiện.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

## a. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển dự án, tận dụng những lợi thế mà dự án mang lại về thuế để phát triển hiệu quả kinh doanh. Cụ thể:

## - Dựán Kinh doanh rượu truyền thống Làng Vân:

Công ty dự kiến đầu tư trong công đoạn lọc sâu, chiết rót, đóng chai và quảng bá thị trường. Đây là loại rượu truyền thống của Bắc Giang có hơn 100 năm, có chất lượng và đang dần khẳng định uy tín trên thị trường. Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Hợp tác xã Vân Hương sở hữu thương hiệu rượu Làng Vân và đã được Sở Công Thương thành phố Bắc Giang cấp phép.

## Dư kiến:

- Tổng mức đầu tư (bao gồm: cải tạo nhà xưởng, đầu tư mua dây chuyền thiết bị, vỏ chai, bổ sung nguồn vốn lưu động): $9.000 .000 .000 \mathrm{VNĐ}$.
- Sản lượng: 1.500 .000 lit/năm
- Lợi nhuận sau thuế: 16.800 .000 .000 đ
- Thời gian hoàn vốn đầu tư: 36 tháng.
- Tiến độ hiện tại: Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị triển khai


## * Dư án Xây nhà xưởng cho thuê tại khuôn viên công ty

Nhận thấy nhu cầu thuê nhà xưởng tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng ở Bắc Giang, công ty quyết định lựa chọn hướng đầu tư xây dựng nhà xường cho thuê, hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có khả năng mở rộng sản xuất do hạn chế về quỹ đất xây dựng, Công ty sẽ đầu tư trên diện tích 2.000 m 2 tại khuôn viên sã̃n có nằm ở KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Diện tích: 2.000 m 2
- Đơn giá xây dựng: 1.800 .000 đồng $\times 2.000 \mathrm{~m} 2=3.600 .000 .000$ đồng
- Giá thuê: $2,6 \mathrm{USD} / \mathrm{m} 2 /$ tháng $\times 2.000 \mathrm{~m} 2=5.200$ USD/tháng
- Giá thuê 1 năm: 5.200 USD $\times 12$ tháng $\times 22.700$ đồng/USD $=1.416 .480 .000$ đồng
- Thời gian hoàn vốn: khoảng hơn 2,5 năm.
- Tiến độ hiện tại: Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị triển khai
* Đầu tu tăng thêm vỏ bình gas, góp vốn hợp tác kinh doanh với một số công ty có hoạt ậ̂ng cùng ngành nghề: CTCP Khi đốt Thái Dương Lào Cai, CTCP Thurơng mại Dầu khí Tín Nghĩa Hải Phòng,... nhằm tăng sản lự̛ng, mở rộng thị truờng phân phối bán buôn, bán lé.
- Tình hình thực hiện: Công ty đang trong giai đoạn đàm phán và huy động vốn để thực hiện.
- Hiện nay do chưa phát hành được cổ phiếu tăng vốn, công ty thiếu nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư. Nguyên nhân do thị trường chứng khoán thế giới suy giảm, không ổn định tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, gây ành hưởng giá cổ phiếu TDG sụt giảm ở mức thấp, dẫn đến việc phát hành cổ phiếu của công ty phát hành khó thành công. Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tụ̣c thực hiện.
b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính

Bảng 4. Tình hình cơ cấu doanh thu năm 2017 và năm 2018
Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | \% <br> Tăng/giảm |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Tổng giá trị tài sản | 270.739 .731 .105 | 341.092 .033 .114 | 25,99 |
| Doanh thu thuần | 301.235 .209 .030 | 523.263 .009 .199 | 73,71 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh <br> doanh | 29.014 .524 .834 | 17.255 .948 .599 | $-40,53$ |
| Lợi nhuận khác | -8.264 .436 | -941.367 .781 | $11.290,59$ |
| Lợi nhuận trước thuế | 29.006 .260 .398 | 16.314 .580 .818 | $-43,75$ |
| Lợi nhuận sau thuế | 28.981 .860 .503 | 14.407 .384 .756 | $-50,29$ |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán 2017 và năm 2018 của CTCP Dầu khí Thái Dıtơng
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 5. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

| Chỉ tiêu | Đơn vị <br> tính | Năm 2017 | Năm 2018 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 1. Chỉ tiêu vè̀ khả năng thanh toán |  |  |  |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,17 | 1,13 |


| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| + Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,19 | 0,63 |
| (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nọ ngắn hạn |  |  |  |
| 2. Chi tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| + Hệ số Nơ/Tồng tài sàn | \% | 33,53 | 43,01 |
| + Hệ số Nọ/Vốn chủ sở hữu | \% | 50,43 | 75,48 |
| 3. Chi tiêu về năng lục hoạt ậ̂ng |  |  |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho | vòng | 2,73 | 5,99 |
| Giá vốn hàng bán/BQ Hàng tồn kho |  |  |  |
| + Vòng quay tổng tài sàn | vòng | 1,24 | 1,71 |
| Doanh thu thuần/BQ Tồng tài sản |  |  |  |
| 4. Chî tiêu về khả năng sinh lời |  |  |  |
| + Hệ số LNST/DTT | \% | 9,62 | 2,75 |
| + Hệ số LNST/VCSH | \% | 17,51 | 7,41 |
| + Hệ số LNST/Tồng tài sản | \% | 11,96 | 4,22 |
| + Hệ số LNHĐKD/DTT | \% | 9,63 | 3,30 |

Nguồn: BCTC đã kiếm toán 2017 và năm 2018 của CTCP Dầu khi Thái Dıtơng
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần

- Tồng số cổ phần đang lưu hành: 16.770 .000 cổ phần
- Mệnh giá cố phần: $10.000 \mathrm{~d} / \mathrm{cp}$
- Vốn điều lệ: 167.700.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy tỷbảy trăm triệu đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không.
b. Cở cấu cổ đông

Bảng 6. Cơ cấu cổ đông CTCP Dầu khí Thái Dương (*)

| STT | Phân loại cỗ đông | Số lượng cổ <br> đông | Số lươnng cổ phần <br> nằm giữ | Tỷ lệ nắm giữ |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| I. | Cổ đông trong nước và ngoài nước |  |  |  |
| 1. | Trong nước | 1.274 | 15.711 .384 | $93,7 \%$ |
| 2. | Ngoài nước | 22 | 1.058 .616 | $6,3 \%$ |


| II. | Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | Tổ chức | 9 | 844.129 | 5\% |
| 2. | Cá nhân | 1.287 | 15.925 .871 | 95\% |
| III | Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ |  |  |  |
| 1 | Cổ đông lớn | 1 | 3.638 .830 | 21,7\% |
| 2 | Cổ đông nhȯ | 1295 | 13.131.170 | 78,3\% |
| IV | Cổ đông nhà nước và cổ đông khác |  |  |  |
| 1 | Cổ đông nhà nước | 0 | 0 | 0\% |
| 2 | Cổ đông khác | 1.296 | 16.770.000 | 100\% |

*) Tính đến ngày 16/10/2018

## c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Từ ngày hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đã tiến hành tăng vốn 08 lần từ 2.000 .000 .000 đồng lên 167.700 .000 .000 tỷ đồng, cụ thể:

## Bảng 7. Quá trình tăng vốn điều lệ

| STT | Thời gian phát hành | Loại Phát hành | VĐL trước phát hành (đồng) | VĐL sau phát hành (đồng) | SL cỗ đông trước phát hành (Cỗ đông) | Số lượng cổ đông sau phát hành (Cổ đông) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 01/2007 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 03 | 03 |
| 2 | 11/2007 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 | 03 | 03 |
| 3 | 06/2008 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 8.000.000.000 | 12.000.000.000 | 03 | 03 |
| 4 | 03/2009 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 12.000.000.000 | 16.000.000.000 | 03 | 03 |
| 5 | 03/2011 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu | 16.000.000.000 | 22.000.000.000 | 03 | 03 |


| 6 | $08 / 2015$ | Phát hành <br> riêng lẻ | 22.000 .000 .000 | 108.000 .000 .000 | 03 | 14 |
| :---: | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7 | $09 / 2016$ | Phát hành <br> riêng lè | 108.000 .000 .000 | 129.000 .000 .000 | 111 | 114 |
| 8 | $10 / 2018$ | Phát hành cổ <br> phiểu để trả cồ <br> tức | 129.000 .000 .000 | 167.700 .000 .000 | 1.296 | 1.296 |

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Hiện nay Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương không cổ phiếu quỹ. Trong năm 2018 công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

## e. Các chứng khoán khác

Ngoài cổ phiếu phổ thông, Công ty không có các loại chứng khoán khác
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi truờng và xã hội của công ty
a. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương là Gas Thái Dương, do đó công tác quản lý nguồn nguyên liệu luôn được Công ty chú trọng đến. Từ khâu vận chuyển đến quá trình lưu trữ, bán hàng đều phải đảm bảo tính an toàn cao tránh trường hợp cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Công ty còn sản xuất sản phẩm Nước tinh khiết Pure Water Thái Dương. Các chi phí vận chuyền, chi phí lưu kho của Công ty luôn được quản lý chặt chẽ và đưa ra các chính sách hơp lý nhằm tiết giàm chi phí cho Công ty.

## b. Tiêu thụ năng lượng

Trong năm 2018, mức tiêu thị năng lượng của Công ty đạt ở mức trung bình thể hiện rõ tinh thần tiết kiệm năng lượng, vì môi trường xanh.

## c. Tiêu thụ nước

## * Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

Nguồn nước sạch sử dụng được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang từ tháng $10 / 2012$. Tính đến nay, Công ty khai thác và sử dụng nước theo sự cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

## d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường luôn được Công ty tuân thủ nghiêm túc và được giám sát chặt chẽ. Công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, quyền lợi với việc phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội và của Công ty.Trong năm 2018, Công ty luôn tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và không để xảy ra các sự cố có liên quan đến môi trường hay có các hành vi vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử phạt.

## e. Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương xây dựng chính sách dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh và hợp lý với phương pháp đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công
việc. Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn thực hiện công tác rà soát, kiểm tra tình hình lao động, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Bên cạnh đó, hằng năm Công ty còn tồ chức các chuyến tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, khích lệ tinh thần một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm giúp tái tạo sức lao động để bắt đầu lại công việc hăng hái hơn. Công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn được chú trọng. Ngoài các khóa huấn luyện và đào tạo do Công ty tổ chức như: việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty, các khóa học đào tạo bên ngoài theo kế hoạch của Công ty, ... Công ty còn khuyến khích cán bộ - nhân viên tham dự các khóa đào tạo ngoài giờ làm việc và có hỗ trợ thanh toán một phần kinh phí khóa học tùy thuộc và kết quả đạt được.

## f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh việc theo đổi mục tiên kinh doanh, Công ty còn đặc biệt chú tọng đến trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Với mong muốn xây dựng xã hội để hướng tới triết lý: "Tất cȧ mọi người, không phân biệt chủng tốc, tôn giáo và văn hóa, cùng nhau chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai", Công ty đã có những hoạt động thiết thụcc như: tặng quà cho hộ nghèo Lục Ngạn, Lễ tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu lần thứ VII, ..... Qua đây tiếp tục khẳng định thông điệp luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực, lâu dài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng.

## g. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị truờng vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

 Hiện tại, Công ty chưa thực hiện báo cáo này do chưa có hướng dẫn cụ thể của UBCKNN
## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐÓC

## 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra (doanh thu thuần tăng $138,8 \%$ so với kế hoạch và tăng $173,7 \%$ so với năm 2017). Tuy nhiên năm 2018 doanh thu của Công ty đạt được trên mục tiêu đã đặt ra nhưng do giá vốn hàng bán tăng mạnh, đồng thời các chi phí khác cũng tăng, từ đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt được mục tiêu đã đặt ra (chỉ đạt $42,5 \%$ so với kế hoạch và chi đạt $49,7 \%$ so với năm 2017). Cụ thể như sau:
Bảng 8. Tình hình hoạt động của CTCP Dầu khí Thái Dương trong năm 2018 so với năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đơn vị tinh: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm <br> 2018 | Kế hoạch năm <br> 2018 | Thực hiện năm <br> 2017 | Tỹy lệ <br> thực hiện <br> năm <br> $2018 / 2017$ | Tỷ lệ <br> TH/KH <br> (\%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


|  |  |  |  | (\%) |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu <br> thuần | 523.263 .009 .199 | 377.000 .000 .000 | 301.235 .209 .030 | 173,71 | 138,8 |
| Lợi nhuận <br> trước thuế | 16.314 .580 .818 | 37.700 .000 .000 | 29.006 .260 .398 | 56,25 | 43,3 |
| Lợi nhuận <br> sau thuế | 14.407 .384 .756 | 33.930 .000 .000 | 28.981 .860 .503 | 49,71 | 42,5 |

Về cơ cấu chi phí hoạt động năm 2018
Bảng 9. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018
Đơn vi tinh: Đồng

| Chì tiêu | Năm 2017 |  | Năm 2018 |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | Giá trị | Tẏ lệ/DTT <br> (\%) | Giá trị | Tẏ lệ/ <br> DTT $(\%)$ |
| Giá vốn hàng bán | 252.325 .951 .707 | 83,76 | 479.901 .958 .151 | 91,71 |
| Chi phí tài chính | 3.951 .139 .302 | 1,31 | 4.839 .290 .877 | 0,92 |
| Chi phi bán hàng | 12.399 .337 .419 | 4,12 | 18.544 .918 .233 | 3,54 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.548 .120 .250 | 1,18 | 2.800 .056 .397 | 0,54 |
| Chi phí khác | 8.401 .936 | 0,00 | 1.053 .177 .869 | 0,2 |
| Tồng chi phí | 272.232 .950 .614 | 90,37 | 507.139 .401 .527 | 96,92 |

Trong các loại chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và tẏ lệ so với doanh thu thuần cũng lớn nhất (Tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần năm 2017 là $83,76 \%$, năm 2018 là $91,71 \%$ ). Năm 2018, tỳ lệ các loại chi phi kinh doanh khác trên doanh thu thuần có xu hướng giảm so với năm 2017. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trên Doanh thu thuần (năm 2017, tỷ lệ chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần là $5,3 \%$, năm 2018 tỷ lệ này là $4,08 \%$ ). Chi phí hoạt dộng tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ trên doanh thu (năm 2017 là $1,31 \%$, năm 2018 là $0,92 \%$ ).
2. Tïnh hình tài chính
a. Tinh hinh tài sản

Bảng 10. Tình hình tài sản của Công ty cuối kỳ̀ năm 2017 và 2018
Đơn vi tinh: Đồng

| Chi tiêu | 31/12/2017 | 31/12/2018 | Chênh lệch | \% tăng giảm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. TÀl SẢN NGÁN HẠN | 105.831.470.305 | 162.613.513.903 | 56.782 .043 .598 | 53,65 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 15.300.117.578 | 13.846.339.812 | -1.453.777.766 | -9,50 |
| 2. Các khoàn phải thu ngắn hạn | 1.190.446.303 | 75.986.683.142 | 74.796.236.839 | 6.283,04 |
| 3. Hàng tồn kho | 88.467.570.681 | 71.716.149.257 | -16.751.421.424 | -18,94 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 873.335 .743 | 1.064.341.692 | 191.005 .949 | 21,87 |
| II. TÀI SẢN DȦI HẠN | 164.908.260.800 | 178.478.519.211 | 13.570.258.411 | 8,23 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 64.649.203.650 | 560.000 .000 | -64.089.203.650 | -99,13 |
| 2. Tài sản cố định | 3.665.180.263 | 6.911.004.319 | 3.245.824.056 | 88,56 |


| Tài sàn cố định hữu hình | 2.915 .180 .300 | 3.022 .670 .380 | 107.490 .080 | 3,69 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Tài sản cố định thuê tài <br> chinh | 749.999 .963 | 3.888 .333 .939 | 3.138 .333 .976 | 418,44 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 96.593 .876 .887 | 171.007 .514 .892 | 74.413 .638 .005 | 77,04 |
| TƠNG CỌNG TÀI SẢN | 270.739 .731 .105 | 341.092 .033 .114 | 70.352 .302 .009 | 25,99 |

Nguồn: BCTC aã kiểm toán 2017 và năm 2018 của CTCP Dà̀u khi Thái Duơng
Tổng tài sản của Công ty năm 2018 đạt hơn 341 tỷ đồng tăng gần $26 \%$ so với năm 2017 . Nguyên nhân là do sự tăng lên mạnh của tài sản ngắn hạn lên tới $53,65 \%$ đặc biệt trong đó là các khoản phải thu ngắn hạn tăng $6.283,04 \%$ tương ứng tăng hơn 74 tẏ đồng so với năm 2017.

## b. Tinh hình nợ phải trả

Bảng 5.Tīnh hình nguồn của Công ty cuối kỳ năm 2017 và 2018
Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2017 | 31/12/2018 | Chênh lệch | \% tăng giảm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A NỢ PHẢI TRẢ | 90.767.378.552 | 146.712.295.805 | 55.944.917.253 | 61,64 |
| I. Nọ ngắn hạn | 90.600 .578 .552 | 143.313.431.800 | 52.712.853.248 | 58,18 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 7.248.927.651 | 27.909.263.637 | 20.660.335.986 | 285,01 |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 0 | 1.336.775.869 | 1.336.775.869 |  |
| 3. Phài trà người lao động | 416.404.432 | 178.346.830 | -238.057.602 | -57,17 |
| 4. Chi phí ngắn hạn phài trà | 27.720.000.000 | 54.768.145.464 | 27.048.145.464 | 97,58 |
| 5. Phài trả ngắn hạn khác | 39.146.469 | 10.000.000 | -29.146.469 | -74,45 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 55.176.100.000 | 59.110.900.000 | 3.934.800.000 | 7,13 |
| II. Nơ dài hạn | 166.800.000 | 3.398.864.005 | 3.232.064.005 | 1.937,69 |
| D. VÓN CHỦ SỞ HỮU | 179.972.352.553 | 194.379.737.309 | 14.407.384.756 | 8,01 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 129.000.000.000 | 167.700.000.000 | 38.700.000.000 | 30,00 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 50.972.352.553 | 26.679.737.309 | -24.292.615.244 | -47,66 |
| TÔNG CỘNG NGUÓN Vón | 270.739.731.105 | 341.092.033.114 | 70.352.302.009 | 25,99 |

Nguồn: BCTC ãã kiểm toán 2017 và năm 2018 của CTCP Dầu khi Thái Duơng
Tổng số nợ phải trả tính tại thời điểm 31/12/2018 là hơn 146 tỷ đồng, tăng $61,6 \%$ so với 2017 trong đó số tiền vay nợ ngắn hạn là 143,3 tỷ đồng còn lại là các khoản phải trà, chi phí
ngắn hạn phải trả và phải trà khác. Nợ vay dài hạn tăng $1.937,7 \%$ so với năm 2017 tương ứng tăng 3,2 tỳ đồng.
Vốn chủ sở hữu tăng $8 \%$ từ 179,9 tẏ đồng năm 2017 lên 194,4 tỷ đồng tính đến 31/12/2018 do công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 167,7 tỳ đồng.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Ban Giám đốc luôn đề cao việc thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra và đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy năm 2018, Ban Giám đốc đã có những chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng, tìm kiếm thêm các khách hàng mới, đầu tư cơ sở vật chất, linh hoạt về chiết khấu, hạn mức công nợ và thanh toán nhằm tạo sụ̣ gắn kết lâu dài giữa Công ty với các hệ thống phân phối.
Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các chính sách tìm kiếm cơ hội, xúc tiến đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối nhằm gia tăng thị phần của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chinh sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm 2019, 2020 công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai một số dự án mới quan trọng, có tiềm năng lớn, đem lại hiệu quả cho công ty:

- Mua lại trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả:
> Địa điềm: Thôn Quế Sụ, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hà Bình
> Diện tích khu đất: 9 ha ( $89.114,1 \mathrm{~m} 2$ )
> Đã đầu tư trang thiết bị
> Số lượng hiện nuôi: 1.200 heo nái; 160 heo đực; 10.600 heo con cai sữa; 9.600 heo giống thịt. Tồng cộng: 21.560 con.
$>$ Tồng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng
$>$ Giá cho thuê: 550.000 .000 đ/tháng.
$>$ Tỷ suất lợi nhuận tạm tính: $1,1 \% /$ tháng; $13,2 \% /$ năm.
> Thời gian thực hiện: Năm 2019


## - Đà̀u tur trang trại chăn nuôi lọ̣n kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả:

> Hình thức đầu tư: Góp $75 \%$ vốn vào hợp tác xã sản suất, kinh doanh, dịch vụ Nham Biền
> Địa điểm: Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tinh Bắc giang.
$>$ Diện tích đất: Khoảng 20 ha (hiện trạng đất công ích có thể chuyển đổi).
> Thới hạn thực hiện dự án 20 năm, có thể chuyển đồi lên 50 năm.
$>$ Số lượng dự kiến nuôi giai đoạn 1: 1.200 lợn nái; 10.000 lợn thịt
$>$ Tổng mức đầu tư: 45.000 .000 .000 đ
$>$ Tỷ suất lợi nhuận: $1,55 \% /$ tháng; $18,6 \% /$ năm.
$>$ Thời gian thực hiện: 6-9 tháng (2019-2020)

- Dầu tur trang trại chăn nuôi lọ̣n kết hợp trồng cây ăn quả:
> Địa điểm: Thôn Chúc, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tinh Bắc Giang
> Diện tích: $18.421,4 \mathrm{~m} 2$ đất đã có sổ đỏ, có thể mua thêm mở rộng lên 6-8 ha.
> Đơn vị chuyển nhượng: Công ty TNHH chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Đại Hóa.
> Số lượng dự kiến nuôi: 1.200 lơn nái
$>$ Tồng mức đầu tư: 25.000 .000 .000 d
> Tỷ suất lọ̣i nhuận: $1,4 \% /$ tháng; $16,8 \% /$ năm.
$>$ Thời gian thực hiện: 6-9 tháng (2019-2020).

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chì tiêu môi truờng (tiêu thụ nước, năng lurơng, phát thải...)

- Các chi tiêu tiêu thụ nước, điện, xăng dầu của Công ty đang ở mức trung bình ;
- Công ty có khí thải ra môi trường qua việc sử dụng ô tô Công ty.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- $100 \%$ Cán bộ nhân viên được bố trí việc làm đầy đủ, phù hợp với chuyên môn, được công ty tham gia đóng bảo hiểm và mua bảo hiểm tự nguyện ;
- Công ty thực hiện trả lương cho người lao động theo đúng quy chế lương, đảm bảo đúng thời hạn ;
- Công ty thực hiện thường các ngày lễ tết trong năm, thường xuyên thăm hòi các cán bộ nhân viên khi ốm đau và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Cùng với hoạt động sản xuất, Công ty không ngừng thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nằm hướng tới triết lý " Kyosei" - Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tốc, tôn giáo và văn hóa, cùng nhau chung sống và làm việc hòa hợp để hướng tới tương lai. Cáchoạt động xã hội của Công ty dầu khí Thái Dương bao gồm 4 chủ đề chính: Preserve environment \& culture (Gin giữ môi trường và bảo tồn văn hoá); For the next generation (Vi thế hệ tương lai); For the industrialization (Vì sự nghiệp công nghiệp hoá); Smiles to everyone (Đem nụ cười đến với mọi người).Bên cạnh đó, Công ty luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động như: tặng quà cho hộ nghèo lục ngạn, ....;tham gia vào các tổ chức đoàn thể của địa phương như: Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, Đảng bộ các khu công nghiệp tinh..

## IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỌ́I ĐÓNG QUẢN TRỊ VÊ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

## 1. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các pháp luật liên quan. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Hội đồng quản trịđã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế tại Công ty để đề ra và phát triển khai các Nghị quyết thực hiện.
2. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban điều hành Công ty đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng chủ trương Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Năm 2018, HĐQT đã thục hiện việc
kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

## * Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:

Trong quá trình hoạt động, Ban Tồng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gừi đến HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chi đạo rà soát lại các quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch. Trong các kỳ họp HĐQT, HĐQT cũng đã yêu cầu Công ty tăng cường công tác Quản trị rùi ro trong những giai đoạn thị trường diễn biến phức tạp.

## * Thông qua các chi đạo, nghị quyết HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2018:

Với các mục tiêu được thống nhất trong các cuộc họ̣ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và giám sát thực hiện một cách hiệu quả. Năm 2018, sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cũng như sự nhạy bén, năng động của Ban Tổng Giám đốc đã giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu của Công ty đạt trên 523 tỷ đồng tương đương hoàn thành $138,8 \%$ kế hoạch do $Đ H Đ C Đ ~ t h o ̂ n g ~ q u a, ~ t a ̆ n g ~ t r u ̛ o ̛ ̉ n g ~ 173,7 \% ~ s o ~ v o ̛ ́ i ~ t h u ̛ ̣ c ~ h i e ̣ ̂ n ~ n a ̆ m ~$ 2017. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt trên 17 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, chi đạt $59,7 \%$ so với năm 2017.

## * Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành thụ̣c hiện kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật và phân công của HĐQT. HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.
$\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ đảnh giá cao công tác quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; hoànthành tốt các định hướng và nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.Các hoạt động của Ban Tồng giám đốc đã tuân thủ Điều lệ công ty, quy định của pháp luật vàmang lại lợi ích cho cổ đông, đồng thời đảm bảo sự phát triển và phù hợp với chiến lược phátriển của Công ty. Các chi tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng, tình hình tài chính lànhmạnh; Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sáchcho người lao động.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và phương hướng hoạt động trong năm tới như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG;
- Chú trọng việc cân bằng giữa mục tiêu tài chính với các mục tiêu phi tài chính để đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững và có những bước tiến vững chắc trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và nhiều biến động.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, áp dụng công cụ quản lý tiên tiến nhằm phù hợp với yêu cầu mới.
- Đẩy mạnh công tác mờ rộng phát triển thị trường, mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện tiết giàm chi phí, nâng cao năng suất, hoàn thiện thể chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động Công ty luôn an toàn và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích áp dụng giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD; triển khai quyết liệt các giải pháp chi phí, hạ giá thành sản phẩm/dịchvụ, nâng cao năng lực.
- Thực hiện đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, dự án kinh doanh, đầy nhanh công tácđầu tư theo các mục tiêu kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các bộ phận.
- Tăng cường chi đạo hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro dựán. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đánh giá, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác quảnlý các nguồn lực như nhân lực, tài sản, nguồn vốn.
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng,nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh sản phẩm Gas Thái Dương.
- Xây dựng Ban pháp chế để cập nhật các luật, thông tư, nghị định. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống, nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban kiểm soát cả về chất lượng và số lượng.
- Tiếp tục cài thiện môi trường, nâng cao điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, quyết tâm duy trì thời gian làm việc của người lao động như hiện tại, chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động, làm tốt công tác từ thiện xã hội.
- Xúc tiến các dự án đầu tư đang và sẽ thực hiện trong năm 2019 và những năm tới.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị
a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Bảng 11. Cổ phiếu sở hữu cổ phiếu của thành viên Ban Quản trị (*)

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phiếu <br> sở hữu (chốt ngày <br> $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 )}$Tỷ lệ sở hữu <br> (\%) |  |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: |
| HỌ̉I ĐÔNG QUẢN TRI |  |  |  |  |
| 1 | Võ Anh Thái | Chủ tịch HĐQT | 138.830 | $0,83 \%$ |
| 2 | Lê Minh Hiếu | Thành viên HĐQT <br> kiêm TGĐ | 300.018 | $1,79 \%$ |


| 3 | Lê Thị Hồng Loan | Thành viên HĐQT | 0 | $0 \%$ |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: |
| 4 | Trần Đình Cơ | Thành viên HĐQT <br> kiêm P.TGĐ | 0 | $0 \%$ |
| 5 | Nguyễn Mậu Hoàng | Thành viên HĐQT <br> dộc lập | 0 | $0 \%$ |

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt <br> dầu/không còn <br> là thành viên <br> HĐQT | Số buổi <br> họp <br> HĐQT <br> tham dự | Tỷ lệ <br> tham dự <br> họp | Lý do <br> không <br> tham dự <br> họp |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Võ Anh Thái | Chủ tịch <br> HĐQT | 2006 đến nay | $07 / 07$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Lê Minh Hiếu | Thành viên | 2006 đến nay | $07 / 07$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Lê Thị Hồng Loan | Thành viên | 2013 đến nay | $07 / 07$ | $100 \%$ |  |
| 4 | Trần Đình Co | Thành viên | 2014 đến nay | $07 / 07$ | $100 \%$ |  |
| 5 | Nguyễn Mậu Hoàng | Thành viên | Tháng $4 / 2015$ <br> đến nay | $07 / 07$ | $100 \%$ |  |

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết $\mathrm{ĐH} C Ð, ~ H Đ Q T$ của Ban Tổng Giám đốc công ty.
Trong năm 2018, công ty tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị để xin các ý kiến thuộc thẩm quyền của $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$. Các trình tự, thủ tục thực hiện đầy đủ, dúng theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích tối đa cho cổ đông. Các Nghị quyết này đều được HĐQT thông qua sau cuộc họp. Nội dung các cuộc họp HĐQT cụ thể như sau:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :--- |
| 1 | $2202.1 / \mathrm{NQ}-\mathrm{H} Q \mathrm{Q} 2018$ | $22 / 02 / 2018$ | Thông qua kế hoạch tồ chức Đại hội đồng cồ <br> đông thường niên năm 2018 |
| 2 | $2202 / \mathrm{NQ}-\mathrm{HĐQT2018}$ | $22 / 02 / 2018$ | Sửa đổi kế hoạch vay bồ sung vốn lưu động các <br> ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh |


|  |  |  | doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | 1805/2018/NQ-HĐQT- <br> TDG | 18/05/2018 | Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, thay thế phương án trả cố tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt |
| 4 | 1506/2018/NQ/HĐQTTDG | 15/06/2018 | Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán từ "Hạn chế chuyển nhượng" sang loại tự do chuyển nhượng của các cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Kế Toán Trưởng, Cổ Đông lớn là người có liên quan khi thực hiện niêm yết cổ phiếu TDG trên HSX |
| 5 | $\begin{gathered} \text { 0307/NQ - HĐQT - } \\ \text { TDG } \end{gathered}$ | 03/07/2018 | Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 |
| 6 | $\begin{gathered} \text { 2909/NQ - HĐQT - } \\ \text { TDG } \end{gathered}$ | 29/09/2018 | Về việc thay đồi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 |
| 7 | $\begin{gathered} \text { 0310/NQ - HĐQT - } \\ \text { TDG/2018 } \end{gathered}$ | 04/10/2018 | Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng của Công ty |

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2018, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn hoàn thành tốt theo đúng quy định của pháp luật.
e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quàn trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc Công ty đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khoa đào tạo về quản trị hơn trong thời gian tới.
2. Ban kiểm soát
a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ sở |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


|  |  |  | sở hữu (chốt ngày <br> $\mathbf{3 1 / \mathbf { 1 2 / 2 0 1 8 } )}$ | hữu (\%) |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| BAN KIÉM SOÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lương Hài Yến | Trường Ban kiểm soát | 0 | $0 \%$ |  |  |  |  |
| 2 | Dương Đình Chiến | Thành viên BKS | 1.300 | $0,008 \%$ |  |  |  |  |
| 3 | Trần Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 0 | $0 \%$ |  |  |  |  |

b. Hoạt động của ban kiểm soảt:

| STT | Thành viên BKS | Chức <br> vụ | Ngày bắt <br> dầu/không còn <br> là thành viên <br> BKS | Số buối họp <br> BKS tham dự | Tỷ lệ tham <br> dự họp | Lý do <br> không <br> tham dự <br> họp |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lương Hải Yến | Truờng <br> BKS | Tháng 3/2017 <br> đến nay | $02 / 02$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Dương Đình <br> Chiến | Thành viên <br> BKS | 2015 đến nay | $02 / 02$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Trà̀n Thị Thu <br> Hương | Thành viên <br> BKS | 2015 đến nay | $02 / 02$ | $100 \%$ |  |

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Quy chế quản trị công ty, trong năm 2018, BKS đã thụ̣c hiện được những công việc sau:

## * Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, 06 tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
* Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác:
- Các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đều được gửi đến Ban Kiểm soát cùng một thời điểm và phương thức như đối với thành viên đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện cần thiết cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Khi Ban Kiểm soát gửi báo cáo đến Đại hội đồng cồ đông thì cũng đồng thời gửi cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.


## * Đào tạo quản trị Công ty

Các thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, thành viên BKS , Ban Tồng Giám đốc đã từng tham gia một số khóa đào tạo về quản trị Công ty. Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai việc tham gia đầy đủ các khóa đào tạo quản trị hơn trong tương lai.
※ Phương huớng hoạt aộng của Ban Kiểm soát trong năm 2019

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BTGĐ Công ty trong công tác xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của $Đ H Đ C Đ$ và của $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ đảm bào phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đáp ưng các mục tiêu kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính và giám sát việc thực hiện những nội dung đề nghị, góp ý của đơn vị Kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư mới.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lọ̣i ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lọi ích

Lương, thường, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý được công bố và thông qua hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể.
Trong năm 2018, Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của ban điều hành như sau:

| Thu nhập của HĐQT và Ban giám đốc |
| :---: | ---: | ---: |
| (VNĐ) |$\quad$ Năm 2017 $\quad$ Năm 2018

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT | Họ tên | Tài khoản giao <br> dịch chứng <br> khoán | Chức vụ tại công <br> ty (nếu có) | Số cổ phiếu <br> sở hũu <br> cuối kỳ | Tỷ lệ sở <br> hữu cỗ <br> phiếu <br> cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Võ Anh Thái | 069 C037383 | Chủ tịch Hội <br> đồng quản trị | 138.830 <br> (Chốt ngàyy <br> $26 / 12 / 2018)$ | $0,83 \%$ |


| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiĉ́u sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.1 | Võ Thế An (đã mất) |  |  |  |  |
| 1.2 | Phạm Thị Hoàn | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.3 | Trần Thị Thanh Thủy | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.4 | Võ Thái Dương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.5 | Võ Trần Thái Trung | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.6 | Võ Thị Hồng Tâm | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.7 | Võ Hồng Sơn | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.8 | CTCP Khí đốt Thái Dương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 1.9 | CTCP sản xuất thương mại Thái Dương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2 | Lê Minh Hiếu | 069C087987 | TV HĐQT | 300.018 <br> (Chốt ngày 30/11/2018) | 1,79\% |
| 2.1 | Lê Văn Chung (đã mất) |  |  |  |  |
| 2.2 | Trần Thị Thiện | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2.3 | Nguyễn Thị Xuân Phương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2.4 | Lê Bảo Phương Khuê | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2.5 | Lê Bȧo Khiêm | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2.6 | Lê Mạnh Hùng | Không có |  | 0 | 0\% |
| 2.7 | Lê Anh Cường | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3 | Lê Thị Hồng Loan | 111C000222 | TV HĐQT | 0 | 0\% |
| 3.1 | Lê Chí Thành | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thục | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.3 | Chử Tuấn Vinh | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.4 | Lê Anh Sơn | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.5 | Lê Anh Bình | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.6 | Chử Thu Trang | Không có |  | 0 | 0\% |
| 3.7 | Chừ Tuấn Sơn Tùng | Không có |  | 0 | 0\% |


| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.8 | CTCP sản xuất Thương mại Thái Dương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 4 | Trần Đình $\mathrm{Co}^{\circ}$ | 111C000089 | TV HĐQT | 0 | 0\% |
| 4.1 | Trần Đinh Nam (Đã mất) |  |  |  |  |
| 4.2 | Nghiềm Thị Tuyết (Đã mất) |  |  |  |  |
| 4.3 | Lê Thị Hạnh | Không có |  | 0 | 0\% |
| 4.4 | Trần Thanh Dung | Không có |  | 0 | 0\% |
| 4.5 | Trần Thanh Háo | Không có |  | 0 | 0\% |
| 4.6 | Trần Thị Ngọc Lý | Không có |  | 0 | 0\% |
| 4.7 | CTCP khí đốt Thái Dương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5 | Nguyễn Mậu Hoàng | Không có | TV HĐQT | 0 | 0\% |
| 5.1 | Nguyễn Mậu Hân | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5.2 | Nguyễn Thị Nga | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5.3 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5.4 | Nguyễn Thị Thu Hương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5.5 | Nguyễn Mậu Gia Huy | Không có |  | 0 | 0\% |
| 5.6 | CTCP Chứng khoán An Phát |  |  | 0 | 0\% |
| 6 | Lương Hải Yến | Không có | Trưởng BKS | 0 | 0\% |
| 6.1 | Lương Văn Quý | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.2 | Luu Thị Oanh | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.3 | Lương Kiều Yến | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.4 | Lương Hồng Hạnh | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.5 | Lương Ngọc Quân | Không có |  | 0 | 0\% |


| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6.6 | Nguyễn Quang Huy | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.7 | Nguyễn Phương Linh | Không có |  | 0 | 0\% |
| 6.8 | Nguyễn Haii Phong | Không có |  | 0 | 0\% |
| 7 | Dương Đình Chiến | Không có | Thành viên BKS | 1.300 (Chốt ngày 16/10/2018) | 0,008\% |
| 7.1 | Dương Đình Đề | Không có |  | 0 | 0\% |
| 7.2 | Nguyễn Thị Huấn | Không có |  | 0 | 0\% |
| 7.3 | Đỗ Thanh Hương | Không có |  | 0 | 0\% |
| 7.4 | Dương Tuấn Tùng | Không có |  | 0 | 0\% |
| 7.5 | Dương Thùy Dung | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8 | Trần Thị Thu Hương | 111C000069 | Thành viên BKS | 0 | 0\% |
| 8.1 | Trần Đình Riên (Đã mất) |  |  |  |  |
| 8.2 | Chương Thị Hợp | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.3 | Nguyễn Văn Hồng | 069C007970 |  | 0 | 0\% |
| 8.4 | Trần Thái Đăng | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.5 | Trần Việt Ký | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.6 | Trần Thị Thanh Thủy | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.7 | Nguyễn Trà Giang | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.8 | Nguyễn Trà My | Không có |  | 0 | 0\% |
| 8.9 | CTCP Đầu tư BĐS và Thương mại Thăng Long | Không có |  | 0 | 0\% |
| 9 | Nguyễn Hà Bắc | 111C000099 | Phó Tổng giám đốc | 0 | 0\% |
| 9.1 | Nguyễn Văn Khải | Không có |  | 0 | 0\% |
| 9.2 | Nguyễn Thị Biên | Không có |  | 0 | 0\% |
| 9.3 | Trần Thị Lan | Không có |  | 0 | 0\% |
| 9.4 | Nguyễn Hoài Nam | Không có |  | 0 | 0\% |


| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.5 | Nguyễn Hài Đăng | Không có |  | 0 | 0\% |
| 9.6 | Nguyễn Hài Giang | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10 | Nguyễn Thị Linh Hương | $111 \mathrm{C000088}$ | Kế toán truởng | 0 | 0\% |
| 10.1 | Nguyễn Thời Mạc | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10.2 | Huỳnh Kim Châu | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10.3 | Đinh Ngọc Thế | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10.4 | Đinh Gia Khang | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10.5 | Nguyễn Thị Hạnh Dung | Không có |  | 0 | 0\% |
| 10.6 | Nguyễn Thị Phương Anh | 069C049091 |  | 0 | 0\% |
| 10.7 | Nguyễn Thành Tiến | Không có |  | 0 | 0\% |

c. Hơp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:Không có
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:Không vi phạm quy định của pháp luật về quản trị công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 1. Ý kiếm kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thụcc và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khi Thái Dương tại ngày $31 / 12 / 2018$, cũng như kết quà hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
2. Báo cáo tài chính (đính kèm)


LÊ MINH HIÉU


BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG TY CỎ PHÀN DÀU KHÍ THÁI DƯƠNG
Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$

1
1
1
1
1
1
1

## NỌI DUNG

Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ..... 2-4
Báo cáo Kiểm toán độc lập ..... 5-6
Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán
Bảng cân đối kế toán ..... $7-10$
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..... 11
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..... 12
Thuyết minh Báo cáo tài chính ..... 13-38

## BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC

Ban Tồng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Thái Dương (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 31/12/2018.

## Công TY

Công ty CP Dầu khí Thái Dương (gọi tắt là "Công ty") hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 13/07/2005 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi lần thứ 16 ngày $30 / 11 / 2018$.

Ngành nghề kinh doanh chính : Mua bán khí đốt hóa lỏng.
Vốn Điều lệ: 167.700.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).
Địa chi trụ sở chính của Công ty tại: Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tinh Bắc Giang.

Cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quyết định số: $186 / Q Đ-S G D H C M$ ngày $06 / 06 / 2017$, mã chứng khoán là TDG.

## HỌ́I ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN TỎNG GIÁM ĐÓC VÀ BAN KIĖM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| Ông Võ Anh Thái | Chủ tịch - Đại diện theo pháp luật |
| :--- | :--- |
| Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên |
| Bà Lê Thị Hồng Loan | Thành viên |
| Ông Trần Đinnh Cơ | Thành viên |
| Ông Nguyễn Mậu Hoàng | Thành viên |

## Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

| Ông Lê Minh Hiếu | Tổng giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ông Trần Đình Co | Phó Tổng giám đốc |
| Ông Nguyễn Hà Bắc | Phó Tổng giám đốc |

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:
Bà Lương Hải Yến
Ông Dương Đình Chiến
Bà Trần Thị Thu Hương

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

## KIĖM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ của Công ty CP Dầu khí Thái Dương đã được kiềm toán bởi Công ty TNHH Kiềm toán TTP. Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty đại chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chưng khoán Nhà nước.

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

Ban Tồng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ phản ánh trung thực, hợp lý tinh hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiềm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết đề đàm báo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 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 chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giài thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sờ họat động kinh doanh liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng 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 điềm 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 đề ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tồng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quȧ hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## Cam kết khác

Ban Tồng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 71/2017/ND - 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 vư công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Bắc Gian


## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

## Kinh gưri:

## Quý Cổ đông <br> Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc <br> Công ty CP Dầu khí Thái Dương

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được lập ngày 20 tháng 03 năm 2019 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 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ được trình bày từ trang 07 đến trang 38 kèm theo.

## Trách nhiêm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng 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 Tổng 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 nhiêm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quà của cuộc kiểm 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 thuyết 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 đã trung thực, hợp lý nhằm mục đích 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

## $\underline{\text { Ý kiến kiểm toán viên }}$

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 Cổ phần Dầu khí Thái Dırơng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

## Vấn đề cần nhấn manh

Chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ nhưng lưu ý người đọc tới Thuyết minh VII đề cập đến việc điều chình số liệu của khoản vay ngắn hạn thành khoản vay dài hạn cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$.

## Vấn đề khác

Báo cáo tài chinh của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$ đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với ý kiến của Kiểm toán viên là chấp nhận toàn phần.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019


Kiểm toán viên


Hoàng Kim Thùy
Số Giấy CN $Đ K H N$
Kiềm toán : 1464-2018-133-1

CÔNG TY CÓ PHÀN DÀU KHí THÁI DƯƠNG
Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
BȦNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

V. 05
71.716.149.257
88.467.570.681

1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( ${ }^{*}$ )
V. Tài sản ngắn hạn khác

151

1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ

152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

154
5. Tài sản ngắn hạn khác

## B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211
2. Trả trước cho người bán dài hạn

212
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc

213
4. Phải thu nội bộ dài hạn

214
5. Phài thu về cho vay dài hạn

215
6. Phải thu dài hạn khác

# BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN 

## Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

(Tiếp theo)

| TÀI SȦN |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Đơn vị tính: VND Số đầu năm |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 6.911.004.319 | 3.665.180.263 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 06 | 3.022.670.380 | 2.915 .180 .300 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 12.316.335.907 | 11.081.790.452 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 |  | (9.293.665.527) | (8.166.610.152) |
| 2. Tài sàn cố định thuê tài chính | 224 | V. 07 | 3.888.333.939 | 749.999 .963 |
| - Nguyên giá | 225 |  | 4.233 .941 .818 | 1.500.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 |  | (345.607.879) | (750.000.037) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 |  | - | - |
| - Nguyên giá | 228 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 |  | - | - |
| III. Bất động sản đầu tur | 230 |  | - | - |
| - Nguyên giá | 231 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 |  | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 |  | - | - |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bȧn dở dang | 242 |  | - | - |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |  | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |  | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 |  | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 |  | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 171.007.514.892 | 96.593.876.887 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.08b | 171.007.514.892 | 96.593.876.887 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 |  | - | - |
| TƠNG CỘNG TÀI SẢN | 270 |  | 341.092.033.114 | 270.739.731.105 |

Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tinh
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 Bắc Giang

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Tiếp theo)

Đon vi tính: VND

| NGUÒN VÓN | $\left.\begin{array}{c}\text { C. NỢ PHȦI TRȦ }\end{array} \begin{array}{c}\begin{array}{c}\text { Mã } \\ \text { số }\end{array} \\ \hline\end{array}\right)=00$ |
| :--- | :--- |

$\begin{array}{ll}\text { I. Nơ ngắn hạn } & \mathbf{3 1 0} \\ \text { 1. Phải trà người bán ngắn hạn } & 311\end{array}$
2. Người mua trȧ tiền trước ngắn hạn 312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
4. Phải trả người lao động 314
5. Chi phí phài trà ngắn hạn

315
6. Phải trà nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD

317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320
11.Dự phòng phải trà ngắn hạn
12. Quỹ khen thường, phúc lợi
13. Quỹ bình ồn giá
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ

324
II. Nợ dài hạn 330

1. Phải trả dài hạn người bán

331
2. Người 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 trȧ nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trà dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338
$\begin{array}{ll}\text { 8. Trái phiếu chuyển đồi } & 339\end{array}$
10. Cổ phiếu ưu đãi

340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ

| Thuyêt minh | Số cuối năm | Đon vi tính: VND <br> Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 146.712.295.805 | 90.767.378.552 |
| V. 09 | 143.313.431.800 | 90.600.578.552 |
|  | 27.909.263.637 | 7.248.927.651 |
|  | - | - |
| V. 10 | 1.336.775.869 | - |
|  | 178.346 .830 | 416.404.432 |
| V. 12 | 54.768.145.464 | 27.720.000.000 |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
| V. 13 | 10.000 .000 | 39.146.469 |
| V.14a | 59.110.900.000 | 55.176.100.000 |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | 3.398.864.005 | 166.800.000 |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
| V.14b | 3.398.864.005 | 166.800.000 |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
( Tiếp theo)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018


# BÁO CÁO <br> KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH <br> Năm 2018 

Đon vi tính: VND

| CHİ TIÊU |  |
| :--- | :--- |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Mấ <br> số |
| 01 |  |

Thuyết
minh
VI. 1
2. Các khoản giảm trù̀
3. Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ $(\mathbf{1 0}=\mathbf{0 1}-\mathbf{0 2})$
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 20
và cung cấp dịch vụ ( $\mathbf{2 0}=\mathbf{1 0 - 1 1 )}$
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
$\{30=20+(21-22)-(24+25)\}$
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác $(\mathbf{4 0}=\mathbf{3 1} \mathbf{- 3 2})$
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoản lại
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN
( $60=50-51-52$ )
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Người lập biểu


Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Linh Hương

Năm nay
Năm trước
301.235.209.030
523.263.009.199
523.263.009.199
301.235.209.030
252.325.951.707
48.909.257.323
3.864.482
3.951.139.302
3.951.139.302
12.399.337.419
3.548.120.250
29.014.524.834
137.500
8.401 .936
(8.264.436)
29.006.260.398
24.399.895
28.981.860.503
2.246,66

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2019


BÁO CÁO LƯU CHUYĖN TIĖN TÉ
Theo phương pháp gián tiếp
Năm 2018
Đon vi tính: VND

| Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
|  | (8.267.624.470) | (6.663.783.347) |
|  | 16.314 .580 .818 | 29.006.260.398 |
|  | 5.455.590.458 | 4.944.896.877 |
|  | 722.663 .217 | 997.622 .057 |

(106.363.636)
(3.864.482)
4.839.290.877
3.951.139.302
21.770.171.276
33.951.157.275

| $(11.597 .368 .714)$ | 3.856 .372 .232 |
| :--- | ---: |
| 16.751 .421 .424 | 8.217 .944 .976 |
| 44.897 .037 .440 | 20.287 .122 .982 |


| $(74.727 .248 .290)$ | $(69.000 .841 .615)$ |
| ---: | ---: |
| $(4.791 .217 .413)$ | $(3.951 .139 .302)$ |
| $(570.420 .193)$ | $(24.399 .895)$ |
| $\mathbf{( 8 . 2 6 7 . 6 2 4 . 4 7 0 )}$ | $\mathbf{( 6 . 6 6 3 . 7 8 3 . 3 4 7 )}$ |
| $\mathbf{1 1 5 . 5 2 6 . 6 9 4}$ | $\mathbf{( 3 2 8 . 4 7 1 . 3 3 6 )}$ |
|  | $(332.335 .818)$ |

3.864.482
7.636.601.482
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
Tiền chi trả nợ gốc vay
. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

## Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Người lập biểu


Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Linh Hương

(8.267.624.470)
5.455.590.458
722.663.217
.944.896.877
位u chinh cho các khoan


- (Lãi)/ỗ chênh lệch tẏ giá hối đoái
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư
+ Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận/(lỗ) tù hoạt động kinh doanh
trước thav đổi vốn luru đông

- (Tăng)/giàm các khoản phải thu
- (Tăng)/giàm hàng tồn kho
- Tăng/(giảm) các khoàn phải trả
(không kề lãi vay phài trả, thuế TNDN phải nộp)
- (Tăng)/giàm chi phí trà trước
- Tiền lãi vay đã trà
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi đề mua sắm, xây dựng TSC Đ và các TS dài hạn khác
. Tiền thu từ thanh lý, nhương bán TSCD và
sản dài hạn khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lọi nhuận được chia

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2019


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

(Các thuyết minh này là bộ phận hơp thành và phải đđrợc đơp cùng Báo cáo tài chinh)

## I. ĐẶC ĐIÉM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

## Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP Dầu khí Thái Dương (gọi tắt là "Công ty") hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Bắc Giang cấp ngày 13/07/2005 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Bắc Giang cấp thay đổi lần thứ 16 ngày $30 / 11 / 2018$.

Vốn Điều lệ: 167.700.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).
Địa chi trụ sở chính của Công ty tại: Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tinh Bắc Giang.

Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính : Mua bán khí đốt hóa lỏng.

## II. NIÊN ĐỘ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÊN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ 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 sừ dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

## II. CHUẢN MỰC VÀ CHÉ ĐỢ KÉ TOÁN ÁP DỰG

## 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mục 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 quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuần mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính
Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm 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 phải trả tài chính

Nơ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phài 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. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

## Tÿ giá giao dịch thưrc tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

- Tỷ giá giao dịch thục tế là tỳ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giũa Công ty và ngân hàng thương mại.
- Tẏ giá khi góp vốn hoặc nhận góp vốn là tẏ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản đề nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;
- Tỷ giá khi ghi nhận nợ phài thu là tỳ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chi định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Tẏ giá khi ghi nhận nợ phải trả là tỳ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kién giao dịch tại thời điềm giao dịch phát sinh;
- Tẏ giá khi mua sắm tài sản hoặc thanh toán ngay bằng ngoại tệ là tẏ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thục hiện thanh toán.


## Tỷ giá giao dịch thục tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thờ điểm lập

## Báo cáo tài chính:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản áp dụng tẏ giá mua ngoại tệ;
- Đối với tiền gừi ngoại tệ áp dụng tỳ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoàn mục phân loại là nợ phải trả áp dụng tẏ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỳ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.

## 3. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn, vàng tiền tệ sử dụng với các chức năng cất trữ giá trị không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sàn xuất sản phầm hoặc hàng hóa để bán.

Các khoản tưong đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyền đổi thành tiền.

## 4. Các khoản đầu tur tài chính

Chứng khoán kinh doanh được ghi sồ kế toán theo giá gốc, bao gồm: Giá mua cộng các chi phi mua (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng.

Giá gốc của chứng khoản kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Giá trị ghi sồ của các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được xác định theo giá gốc.

Giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư được xác định theo giá gốc nếu là đầu tư bằng tiền hoặc giá đánh giá lại nếu là đầu tư bằng tài sàn phi tiền tệ.

Cổ tức nhận bằng cổ phiếu chi thực hiện ghi nhận số lượng cồ phiếu được nhận, không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính.

Cổ phiếu hoán đồi được xác định giá trị cổ phiếu theo giá trị hợp lý tại ngày trao đồi. Giá trị hợp lý đối với cổ phiếu của công ty niêm yết là giá đóng cưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, đối với cổ phiếu chưa niêm yết giao dịch trên sàn UPCOM là giá giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM, đối với cổ phiếu chưa niêm yết khác là giá thỏa thuận theo hợp đồng hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm trao đồi.

Dụ phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thể như sau:

- Đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh: căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
- Đối với khoản đầu tư nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việc lập dụ phòng dụa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính tại thời điềm trích lập dụ phòng của bên được đầu tư.
- Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được đánh giá khả năng thu hồi đề lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật.


## 5. Các khoản nợ phải thu

Các khoản phài thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phài thu, đối tượng phài 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 uớc vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc 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 hơp 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 giaii thề, mất tích, bỏ trốn.

## 6. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Truờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan tṛ̛̛c tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sản phầm dở dang cuối kỳ:
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp chi phí nguyên vật liệu chính cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.
Dự phòng giàm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc cuaa hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

## 7. Tài sản cố định, Tài sản cố định thuê tài chính và Bất động sản đầu tur

Thực hiện Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC sưa đổi bổ sung một số điều thông tư 45 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.
Quyền sử dụng đất của Công ty là quyền sử dụng đất không có thời hạn nên không thục hiện trích khấu hao.

## 8. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lưa chọn phương pháp và tiêu thức phân bồ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bồ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thằng.

Lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được phân bồ dần tối đa không quá 3 năm.

## 9. Các khoản nợ phải trả

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

## 10. Vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị khoản nợ phải trả thuê tài chính là tồng số tiền phải trà được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiều hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Các khoàn vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nọ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nơ thuê tài chính. Trường hợp vay, nọ bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dōi chi tiết theo nguyên tệ.

## 11. Chi phí đi vay

Chi phi đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phi 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 sàn đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuần mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việcc 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.

Đối với các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hoá trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hoá đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hoá được tính theo tỳ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích có một tài sản dờ dang. Tỷ lệ vốn hoá chi phí lãi vay trong kỳ là: $0 \%$.

## 12. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trà được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

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

## 13. Các khoản dự phòng phải trả

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

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả 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 phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nọ̣ 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 đề thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

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

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

## 14. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trà chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ưng với giá trị hàng hóa, dịch vư hoặc số phài chiết khấu giàm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền đự̛̣c xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

## 15. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cồ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trụcc tiếp liên quan đến việc phát hành cồ phiếu) hoặc thăng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cồ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giàm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được Công ty mua lại, cổ phiếu này không bị hủy bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Cồ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế mua lại và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sờ hữu. Giá vốn của cổ phiếu quỹ khi tái phát hành hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh trong các trường hợp: khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản, khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
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. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hơp nhất sau khi đã loại trừ ành hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rè. Trương hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hỡu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hơp giảm vốn góp. Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỳ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cồ đông/Hội đồng quản trị 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 trả cho các cồ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong 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.

## 16. Doanh thu

## Doanh thu bán hàng

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rùi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyền giao cho nguời mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- 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 hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- 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 hoạt động tài chinh

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản 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 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.

## 17. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giàm trừ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ gồm: Chiết khấu thương mại, giàm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. sản phầm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh các khoản giàm trừ doanh thu thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: nếu phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước), và nếu phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

## 18. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.

## 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;
- Chi phí lỗ chuyền nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán;
- Dự phòng giàm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tẏ giá hối đoái...
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.


## 20. Thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trà

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định dựa trên tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị được khấu trừ chuyền sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà được xác định dưa trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trù̀.

Tài sản thuế TNDN hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phài trả được xạc định theo thuế suất thuế TNDN hiện hành, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán.
b) Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
Công ty được Ban Quàn lý các Khu Công nghiệp tinh Bắc Giang cấp GCN Đăng ký đầu tư số 7314451353 ngày $18 / 11 / 2015$ cho Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh chiết nạp LPG. Theo đó, Công ty được hưởng ưu đãi thuê̂ TNDN theo TT số 78/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài
chính, cụ thế: được miễn thuế 02 năm và giàm $50 \%$ số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo bắt đầu từ năm 2016 căn cứ theo Công văn số $4565 /$ CT-TTHT của Cục Thuế tinh Bắc Giang ngày $08 / 11 / 2016$ về việc xác định hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn của dụ án đầu tư mới.

## 21. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể 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 trợc tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sụ kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sụ kiểm soát với Công ty, bao gồm cȧ 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 ảnh 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 biểu quyết hoặc có ành hưởng đáng kể tới doanh nghiệp.
- Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chi hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

CÔNG TY CÓ PHẢN DẢU KHÍ THÁI DƯƠNG
Địa chì：Lô D1，KCN Đình Trám，Xã Hoàng Ninh，Huyện Việt Yên， Tinh Bắc Giang

V．THÔNG TIN BỐ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

## 1．TIẺN

－Tiền mặt
－Tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn
－Các khoản tương đương tiền

| Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
| :---: | :---: |
| 3．520．363．344 | 1．581．525．610 |
| 10．325．976．468 | 13．718．591．968 |
| － | － |
| 13．846．339．812 | 15．300．117．578 |

## 2．PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Đơn vị tính：VND

## a．Ngắn hạn

－Công ty TNHH Gas Đình Vũ
－Công ty TNHH

| Số cuối năm |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |

SURTECKARIYA Việt
Nam
－Công ty TNHH $\quad 12.110 .275 .000$
DIGICASH Việt Nam
－Công ty TNHH Xây dựng
Thương mại Mỹ Hoa
－Các đối tượng công nợ khác
542.419 .259
15.387 .470 .000


## 3．TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

Đơn vị tính：VND

| Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Dự phòng | Giá tri | Dự phòng |
| 30．141．600．000 | Dưphong | 259．205．044 | － |
| 15．000．000．000 |  |  |  |

a．Ngắn hạn
－Công ty CP Than Quốc tế
15．000．000．000
－Công ty TNHH Thắp sáng tương lai Hưng Vượng
－Các đối tượng khác
15.000 .000 .000
b．Dài hạn
－Công ty TNHH Thắp sáng
tương lai Hưng Vượng ${ }^{( }{ }^{*}$ ）
17．532．145．554
792.419 .259
259.205 .044

43．149．203．650

Công
30．141．600．000
43．149．203．650
Công
（＊）Đây là khoản trà trước cho Công ty TNHH Thắp sáng tương lai Hưng Vượng theo Hợp đồng số 0106／2016／HĐNT－ TD ngày $01 / 06 / 2016$ về việc nhập mua thép tấm 2－4 mm phục vụ gia công vỏ bỉnh gas，số lượng 12.000 .000 kg ．Khoản tiền trả trước này đã được tất toán khi trừ vào tiền mua hàng trong năm 2018.
4．PHÅI THU KHÁC
Đơn vị tính：VND
Số đầu năm
a．Ngắn hạn
－Phải thu khác
b．Dài hạn
－Ký cuợc，ký quỹ
－Phài thu khác（＊）
Cộng

|  |  | Đơn vị tính：VND |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sốcuốinăm． |  | Số đầunăm |  |
| Giá trị | Dự phòng | Giá tri | Dự phòng |
| 272．773．329 | － | － | － |
| 272.773 .329 |  | － |  |
| 560.000 .000 | － | 21．500．000．000 |  |
| 560.000 .000 |  | 500000000 |  |
| 832．773．329 | － | 21．500．000．000 | － |

Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ Tinh Bắc Giang
(*) Trong năm 2018, Công ty CP Dầu khi Thái Dương đã thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2016/HDHTKD ngày 26/09/2016 vơi Công ty TNHH Khí hóa löng Kinh Bắc. Theo đó, Kinh Bắc trả lại toàn bộ tiền cho Thái Dương đồng thời trà la̛i tương ứng vơi thời gian họp tác.

## 5. HÀNG TÒN KHO

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu

| Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| 13.735.241.201 |  | 25.443.096.988 |  |
| 13.735.241.201 |  | 250.669.790 |  |
| - |  | 50.375.104 |  |

- Công cụ dụng cụ
- Chi phí sàn xuất kinh doanh dở dang
- Hàng hóa ( ${ }^{*}$ )

Cộng
$\underline{\overline{\text { 71.716.149.257 }}} \xlongequal{\square}$
62.723.428.799
(*): Thuyết minh chi tiết hàng hóa tồn kho tại ngày 31/12/2018: $_{\text {a }}$

| Tên hàng hóa tồn kho | Đơn vị tính | Số lương tồn kho | Thành tiền (VND) |
| :--- | :---: | ---: | ---: |
| Hạt nhựa các loại | tấn | 1.340 | 18.268 .300 .000 |
| Khi hóa lỏng | tấn | 1.558 .634 | 39.712 .608 .056 |
| Tổng cộng |  | $\mathbf{1 . 5 5 9 . 9 7 4}$ | $\mathbf{5 7 . 9 8 0 . 9 0 8 . 0 5 6}$ |

* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phầm chất không có khả năng tiê̂u thụ tại thời điểm cuối năm: 0 VND
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đàm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: 0 VND


## 6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - Phụ lục số 01

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH - Phụ lục số 02
8. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
a. Ngắn hạn

Công cụ dụng cụ phân bồ ngắn hạn
Chi phí trả trước ngắn hạn
b. Dài hạn

Vó bình ga
Chi phí chờ phân bổ khác
Cộng

| Số cuối năm <br> VND | Số đầu năm <br> VND |
| ---: | ---: |
| 358.276 .954 | 44.666 .669 |
|  |  |
| 1758.276 .954 | 44.666 .669 |
| 170.842 .060 .548 | 96.593 .876 .887 |
| 165.454 .344 | 96.377 .301 .003 |
| $\mathbf{1 7 1 . 3 6 5 . 7 9 1 . 8 4 6}$ | 216.575 .884 |

Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ Tinh Bắc Giang

## 9. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÅN

| Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị ghi sổ | Số có khả năng trả no | Giá tri ghi sồ | Số có khả năng trả n ${ }^{\boldsymbol{q}}$ |
| VND | VND | VND | VND |
| 27.909.263.637 | 27.909.263.637 | 7.248.927.651 | 7.248.927.651 |

hạn

- Công ty CP sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê
- Công ty CP Khí đốt Thái Dưong
- Công ty CP Thương mại dầu khí Tín Nghĩa
- Công ty CP Thương mại

Dầu khí Hài Phòng

- Công ty TNHH Tú Anh
- Các đối tượng công nợ
khác


## Phải trả người bán dài hạn

|  | 27.909.263.637 | 27.909.263.637 | 7.248.927.651 | 7.248.927.651 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cộng | 27.909.263.637 | 27.909.263.637 |  |  |

## 10. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌP NHÀ NU'ỚC

Đơn vị tính:VND

| Diễn giải | Số dư đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số thực nộp trong năm | Số khấu trù | Số dư cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) $=(\mathrm{a})+(\mathrm{b})-(\mathrm{c})+(\mathrm{d})$ |
| Thuế GTGT phải nộp | (a) | 52.316 .617 .563 |  | 52.316 .617 .563 |  |
| Thuế TNDN |  | 1.907.196.062 | 570.420 .193 |  | 1.336.775.869 |
| Thuế thu nhập cá nhân |  | 11.400 .000 | 11.400 .000 |  |  |
| Thuế khác |  | 45.869 .839 | 45.869 .839 |  |  |
| Cộng |  | 54.281.083.464 | 627.690 .032 | 52.316.617.563 | 1.336.775.869 |

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 được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đồi theo quyết định của Cơ quan thuế.

## 12. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

## a. Ngắn hạn

- Chi phí gia công vȯ bình gas
- Chi phí lãi vay


## Cộng

## 13. PHÅI TRẢ KHÁC

## a. Ngắn hạn

- Bảo hiểm xã̃ hội
- Dư Có tài khoàn phải thu khác
b. Dài hạn

Cộng

| Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
| :---: | :---: |
| 54.768.145.464 | 27.720.000.000 |
| 54.720.072.000 | 27.720.000.000 |
| 48.073.464 |  |
| 54.768.145.464 | 27.720.000.000 |
| Số cuối năm VND | Số đầu năm $\qquad$ |
| 10.000.000 | 39.146.469 |
| 10.000 | 39.146.469 |
| 10.000.000 |  |
| - | - - |
| 10.000.000 | 39.146.469 |

14. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH - PHỤ LỤC SÓ 03
15. VÓN CHỦ SỞ HỮU
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sỡ hữu

|  |  |  |  | Don vịinh.VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Vốn đầu tư của chủ sở hĩ̃u | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận chưa phân ohối | Công |
| Số dư đầu năm trước | 129.000.000.000 | - | 21.990.492.050 | $28.981 .860 .503$ |
| - Lãi trong năm trước |  |  | 28.981.860.503 |  |
| Số dư đầu năm nay | 129.000.000.000 | - | 50.972.352.553 | 179.972.352.553 |
| - Tăng trong năm | 38.700 .000 .000 |  | 14.407384 .756 | $38.700 .000 .000$ <br> 14.407.384.756 |
| - Lãi trong năm |  |  | .407.384.756 | - |
| - Phân phối lọi nhuận |  |  | 38.700.000.000 | 38.700.000.000 |
| - Trả cổ tức |  | - | 26.679.737.309 | 194.379.737.309 |
| Số cuối năm | 167.700.000.000 |  |  |  |
|  |  |  | Số cuối năm <br> VND | Số đầu năm VND |
| b. Chi tiết vốn góp | ủ sở hưu |  | 167.700.000.000 | 129.000.000.000 |
| Vốn góp của các cố |  |  | 167.700.000.000 | 129.000.000.000 |

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

Năm nay
Năm trước
VND
VND

- Vốn đầu tư của chủ sờ hữu
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giàm trong năm

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| ---: | ---: |
| 129.000 .000 .000 |  |
| 38.700 .000 .000 |  |
| 167.700 .000 .000 | 129.000 .000 .000 |
| 38.700 .000 .000 |  |
| Số cuối năm |  |
| VND | Số đầu năm |
| VND |  |

Số lượng cồ phiếu đã bán ra công chúng
16.770 .000

+ Cố phiếu phổ thông
+ Cồ phiếu uu đãi
Số lượng cồ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
+Cồ phiếu phồ thông
†Cổ phiếu uuu đãi (loại đurợc phân loại là vốn chủ sở hũu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
†Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu uuu đâi (loại được phân loại là vốn chủ sở hũu)
* Mệnh giá cồ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ Tỉnh Bắc Giang

## e. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nam nay

VND | Năm trước |
| ---: |
| VND |

+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Các khoản điều chinh tăng hoặc giàm Lơi nhuận kế toán đề xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phồ thông:
Các khoản điều chình tăng
Các khoàn điều chình giàm
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phồ thông
+Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm
498.329
12.900.000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

$$
28.911,40
$$

2.246,66

Ngày $15 / 11 / 2018$, Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương tăng vốn điều lệ từ 129.000.000.000 đồng lên 167.700.000.000 đồng. Hình thức tẵng vốn là chia cổ tức năm 2016, 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, số lượng 3.870 .000 cồ phiếu.

## VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ KINH DOANH

## 1. DOANH THU

## Tổng doanh thu

Doanh thu bán hàng
Các khoản giàm trừ doanh thu
Doanh thu thuần
2. GIÁ VÓN HÀNG BÁN

Giá vốn bán hàng
Cộng

## 3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gừi
Lãi hợp tác kinh doanh
Công

## 4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chi phi lãi vay
Công

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| ---: | ---: |
| 523.263 .009 .199 | 301.235 .209 .030 <br> 523.263 .009 .199 |
| - | 301.235 .209 .030 |
| 523.263 .009 .199 | 301.235 .209 .030 |
| Năm nay | Năm trước |
| VND | VND |
| 479.901 .958 .151 | 252.325 .951 .707 |
| 479.901 .958 .151 | 252.325 .951 .707 |


| Năm nay <br> VND | Năm trước VND |
| :---: | :---: |
| 9.163 .058 | 3.864.482 |
| 70.000 .000 |  |
| 79.163.058 | 3.864.482 |
| Năm nay | Năm trước |
| VND | VND |
| 4.839.290.877 | 3.951 .139 .302 |
| 4.839.290.877 | 3.951.139.302 |

## 5. CHI PHÍ SẢN XUÁT KINH DOANH THEO YÉU TÓ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sàn cố định
- Thuế, phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

| Năm nay VND | Năm trước VND |
| :---: | :---: |
| 15.471.860.423 | 8.559.229.685 |
| 3.405.686.036 | 4.452.193.427 |
| 722.663 .217 | 997.622 .057 |
| 3.000 .000 | 10.709.903 |
| 1.065.257.314 | 1.407 .431 .793 |
| 758.460 .725 | 591.135.452 |
| 21.426.927.715 | 16.018.322.317 |
| Năm nay VND | Năm trước $\qquad$ |
| 15.275 .011 .281 | 8.470.678.941 |
| 1.866.168.954 | 2.427.275.700 |
| 630.196 .697 | 580.329 .385 |
| 698.337 .644 | 858.681 .425 |
| 75.203 .657 | 62.371 .968 |
| 18.544.918.233 | 12.399.337.419 |

## 7. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sàn cố định
- Thuế, phi lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền


## Cộng

## 8. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ thanh lý Tài sản cố định
- Thu nhập khác

| Năm nay VND | Năm trước VND |
| :---: | :---: |
| 196.849.142 | 88.550.744 |
| 1.539.517.082 | 2.024.917.727 |
| 10.513.435 | 346.428.024 |
| 3.000 .000 | 10.709 .903 |
| 366.919 .670 | 548.750 .368 |
| 683.257.068 | 528.763 .484 |
| 2.800.056.397 | 3.548.120.250 |
| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| 36.363 .636 |  |
| 75.446 .452 | 137.500 |
| 111.810.088 | 137.500 |

## Cộng

## 9. CHI PHÍ KHÁC

- Nộp phạt vi phạm hành chính
- Chi phí khác


## Cộng

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| ---: | :---: |
| 752.132 .975 <br> 301.044 .894 | 8.401 .936 |
| 1.053 .177 .869 | 8.401 .936 |

10. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIẸ́P HIỆN HÀNH

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| ---: | ---: |
| 1.907 .196 .062 | 24.399 .895 |
|  | - |
| 1.907 .196 .062 |  |

Địa chì: Ló D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$ Tỉnh Bắc Giang

## Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Lọi nhuận trược thuế
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế
Các khoản điều chình tăng

- Chi phi không hơp lý, hơp lệ

Các khoản điều chinh giàm
Ḷ̣i nhuận chịu thuế
Thuế suất hiện hành

- Thuế suất hoạt động chịu thuế thông thurờng

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| :---: | :---: |
| 16.314.580.818 | 29.006.260.398 |
| 1.053.177.869 | 8.401 .936 |
| 1.053.177.869 | 8.401 .936 |
| 1.053.177.869 | 8.401 .936 |
| - |  |
| 17.367.758.687 | 29.014.662.334 |
| 20\% | 20\% |
| 20\% | 20\% |
| 3.473.551.737 | 5.802.932.467 |
| 1.736.775.869 | 5.802 .932 .467 |
| 170.420 .193 | 24.399 .895 |
| 1.907.196.062 | 24.399.895 |

## VIII. NHŪNG THÔNG TIN KHÅC

## 1. CÔNG CU TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:
Tài sản tài chính
Số cuối năm Số đầu năm

Tiền và các khoản tương
đương tiền
Phải thu khách hàng, phài thu khác
Các khoàn cho vay
Cộng

## $N o ̛ ̣$ phải trả tài chính

## Vay và nợ

Phải trà người bán, phải trả khác
Chi phí phải trà

## Cộng

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc năm kế toán 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 hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý cùa các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giàm giá các khoàn đầu tư chứng khoán đã̃ được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

Quản lý rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, nủi 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 giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rùi ro. Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lỷ rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rùi ro và kiềm soát nùi ro.

## Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rùi ro khi có sự thay đồi về giá, tỷ giá hối đoái và lải suất.

## Rũi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điềm kết thúc năm kế toán Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

## Rủi ro về tỳ giá hối đoái:

Công ty chịu rùi ro về tỷ giá 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 tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

## Rủi ro về lải 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 đồi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gưi có hoạ̣c không có năm hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nồi. Công ty quản lý rùi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lọ̣i 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 tồn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rùi ro tín dụng từ hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác)

|  | Từ 1 năm trỡ xuống VND | Trên 1 năm đến 5 năm VND | Trên 5 năm <br> VND | Tổng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm |  |  |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 13.846.339.812 |  |  | 13.846.339.812 |
| Phải thu khách hàng, phải thu khác | 45.845.083.142 | 560.000.000 |  | 46.405.083.142 |
| Cộng | 59.691.422.954 | 560.000.000 | - | 60.251.422.954 |
| Số đầu năm |  |  |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 15.300.117.578 |  |  | 15.300.117.578 |
| Phải thu khách hàng, phài thu khác | 931.241 .259 | 21.500.000.000 |  | 22.431.241.259 |
| Cộng | 16.231.358.837 | 21.500.000.000 | - | 37.731.358.837 |

## Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoàn 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 phài trả tài chính có các thờ điềm đáo hạn khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoàn thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sờ dòng tiền cùa các khoản gốc) như sau:

|  | Từ 1 năm trở xuống VND | Trên 1 năm đến 5 năm VND | Trên 5 năm <br> VND | Tổng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm |  |  |  |  |
| Vay và nợ | 59.110.900.000 | 3.398.864.005 |  | 62.509.764.005 |
| Phài trȧ người bán, phài trȧ | 27.919.263.637 |  |  | 27.919.263.637 |
| khác |  |  |  | 54.768.145.464 |
| Chi phí phài trà | 54.768.145.464 |  | - | 145.197.173.106 |
| Công | 141.798.309.101 | 3.398.864.005 |  |  |
| Số đầu năm |  |  |  |  |
| Vay và nọ | 55.176.100.000 | 166.800.000 |  | $7.288 .074 .120$ |
| Phải trȧ người bán, phải trả | 7.288.074.120 |  |  | 7.288.074.120 |
| khác Chi phí phài trả | 27.720.000.000 |  |  | 27.720.000.000 |
| Cộng | 90.184.174.120 | 166.800.000 | - | 90.350.974.120 |

Công ty cho rằng mức độ tập trung rùi ro đối với việc trả nợ 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 sàn tài chính đáo hạn.

## 2. NHỮNG SỬ KIỆN PHÁT SINH SAU NGẢY KÉT THÚC năm KÉ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc năm kế toán đòi hòi phài được điều chinh hay công bố trên Báo cáo tài chính này.

## 3. BÁO CÁO BỘ PHẠ̃N

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (Phân loại hoạt động trong nước và ngoài nước)
Công ty chi hoạt động trong khu vực địa lý Việt Nam

## Báo cáo bộ phận theo līnh vực kinh doanh

Các bộ phận kinh doanh chính của Công ty như sau:
Kinh doanh hàng hóa
Tổng
Doanh thu thuần ra bên ngoài
Tổng doanh thu thuần
Chi phí bộ phận
Kết quả kinh doanh bộ phận
523.263.009.199
523.263.009.199
479.901.958.151
43.361.051.048

Các chi phí không phân bổ theo bộ phận
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Thu nhập khác
Chí phí khác
Thuế TNDN hiện hành
Lợi nhuận sau thuế
523.263.009.199
523.263.009.199
479.901.958.151
43.361 .051 .048
21.344.974.630
22.016.076.418
79.163.058
4.839.290.877
111.810 .088
1.053.177.869
1.907.196.062
14.407.384.756

## 4. NGHIẸ́P VỤ VÀ SÓ DƯ VỚi CÁC BÊN LIÊN QUAN

Ngoài các thuyết minh với các bên liên quan đã thuyết minh ở các phần liên quan Ban Tổng Giám đốc cam kết không phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác.
Giao dịch với các bên liên quan khác như sau:

Thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Năm nay

VND | Năm trước |
| ---: |
| VND |

Thu nhập của Ban Tồng Giám đốc và HĐQT

| Vốn góp |  | Tại ngày 31/12/2018 | Taia ngày 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mối quan hệ | VND | VND |
|  |  |  | 15.000.000.000 |
| - Ông Võ Anh Thái | Chü tich HĐQT | 1.388 .300 .000 3.000 .180 .000 | 12.000.000.000 |
| - Ông Lê Minh Hiếu | Thành viên $H Ð Q T$ | .000.180.000 | 5.000.000.000 |
| - Bà Lê Thị Hồng Loan | Thành viên $H Ð Q T$ |  |  |

## 5. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyền tiền tệ và các thuyết minh tương ưng là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$ đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán. Số liệu được phân loại lại cho phù hợp với số liệu kỳ này.

## 6. ĐIÈU CHİNH SÓ LIẸU NÃM TRƯỚC

Đơn vị hiện đang trình bày khoản vay mua oto theo hơp đồng vay số 306/17/TD/XIV ngày 05 tháng 9 năm 2017 với Ngân hàng TMCP An Bình - CN Bắc Ninh ở khoản mục vay ngắn hạn, tuy nhiên thời hạn khoàn vay là 48 tháng kề từ ngày giải ngân.
Ban Tổng Giám đốc đã xác định đây là nội dung cần điều chinh hồi tố. Theo đó, một số khoản mục trên bảng cân đối kế toán, cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$ đã được điều chinh lại như sau:

|  | 01/01/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Bảng cân đối kế toán | Điều chỉnh lại | Theo báo cáo kiểm toán |
|  | 55.176.100.000 | 55.342 .900 .000 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngăn hạn | 166.800 .000 |  |

## 7. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN PHI TIÈN TẸ

Trong năm, Công ty Cồ phần Dầu khí Thái Dương tăng vốn điều lệ 38.700.000.000 đồng dưới hình thức chi trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng cổ phiếu cho các cồ đông hiện hữu. Do đó, trên Báo cáo lưu chuyền tiền tệ năm 2018 hai chi tiêu "Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu" và "Cổ tức, lọi nhuận đã trả cho chủ sở hữu" không được thề hiện.

## Người lập biểu



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Linh Hương

Bác Giantorngày 20 tháng 03 năm 2019


Đon vị tính: VND


- Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2018 của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay: 975.787.525 VND
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/12/2018: 6.185.014.923 VND

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính

Đơn vị tính: VND

| Khoản mục | Nhà cửa vât kiến trúc | $\begin{gathered} \text { Máy móc } \\ \text { thiết bi } \end{gathered}$ | Phương tiện vận tải | Thiết bị DCQL | Tài sản cố định khác | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá TSCD |  |  |  |  |  |  |
| Sô dư đầu năm Số tăng trong năm | - | $\begin{aligned} & \hline 1.500 .000 .000 \\ & 4.233 .941 .818 \end{aligned}$ | - | - | - | $\begin{aligned} & \mathbf{1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0} \\ & 4.233 .941 .818 \end{aligned}$ |
| - Thuê tài chính trong kỳ | - | $\begin{gathered} 4.233 .941 .818 \\ (1.500 .000 .000) \end{gathered}$ | - | - | - | $\begin{gathered} 4.233 .941 .818 \\ (1.500 .000 .000) \end{gathered}$ |
| Số giảm trong năm | - | $(1.500 .000 .000)$ |  |  |  | (1.500.000.000) |
| - Số dư cuối năm | - | 4.233.941.818 | - | - | - | 4.233.941.818 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm |  | $\begin{gathered} 750.000 .037 \\ 420.607 .885 \end{gathered}$ | - | - | - | $\begin{aligned} & 750.000 .037 \\ & 420.607 .885 \end{aligned}$ |
| Số tăng trong năm | - | $420.607 .885$ |  |  |  | 420.607.885 |
| - Khấu hao trong năm |  | 420.607 .885 |  |  |  | - |
| - Tăng khác |  | $5.000 .043)$ | - | - | - | (825.000.043) |
| Số giảm trong năm | - | (825.000.043) |  |  |  | (825.000.043) |
| - Giảm khác ${ }^{\text {Số dư cuối năm }}$ | - | $345.607 .879$ | - | - | - | 345.607.879 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị con lai |  | 749.999 .963 |  | - | - | 749.999 .963 |
| Tai ngày đầu năm | - | 3.888.333.939 |  | - | - | 3.888.333.939 |

Đơn vi tính: VND
Số đầu năm

| Số cuối năm |  | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Khả năng trả nợ | Giá trị | Giá trị | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| 59.110.900.000 | 59.110.900.000 | 153.942.161.004 | 150.007.361.004 | 55.176.100.000 | 55.176.100.000 |
| - | - |  | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 |
| 39.432.000.000 | 39.432.000.000 | 97.279.314.702 | 88.961.314.702 | 31.114.000.000 | 31.114.000.000 |
| 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 52.581.946.302 | 52.581.946.302 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 |
| 678.900.000 | 678.900.000 | 3.080.900.000 | 4.401.700.000 | 1.999.700.000 | 1.999.700.000 |
| . | - |  | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 |
|  | - |  | 62.400 .000 | 62.400 .000 | 62.400 .000 |
| 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |  |  |  |
| 3.398.864.005 | 3.398.864.005 | 4.625.760.000 | 1.393.695.995 | 166.800.000 | 166.800.000 |
| 3.232.064.005 | 3.232.064.005 | 4.625.760.000 | 1.393.695.995 | 166.800.000 | 166.800 .000 |
| 166.800 .000 | 166.800.000 |  | 151.401.056.999 | 55.342.900.000 | 55.342.900.000 |
| 62.509.764.005 | 62.509.764.005 | 158.567.921.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | Năm trước |  |
|  | $\frac{\text { Năm nay }}{\text { Trả tiên lâi thuê }}$ | Trả nợ gốc | Tồng khoản | Trả tiền lăi thuê | Trả nơ gốc |
| Tồng khoản hanh toán tiền | Trả tiên lãi thuê | Trả nợ goc | thanh toán tiền. |  |  |

Từ 1 năm trở xuống
Từ 1 năm trở xuống
Từ 5 năm trở lên
$661.998 .732 \quad 193.454 .737 \quad 468.543 .995$
124.597.657
9.097.657
115.500 .000

## Vay ngắn hạn

- Ngân hàng An Bình - CN Bắc Ninh
- Ngân hàng NN\&PTNT tỉnh Bắc Giang (1)
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Băc Giang (2)
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (3)
- Ngân hàngTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam -

CN Long Biên

- Ngân hàng An Bình - CN Bắc Ninh
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Bắc Ninh (4)

Vay dài hạn

- Thuê tài chính (6)
- Ngân hàng An Bình - CN Bắc Ninh (5)

Tổng cộng
Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán

## CÔNG TY CÓ PHÀN DÀU KHÍ THÁI DƯƠNG

Báo cáo tài chính
Địa chi: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tình Bắc Giang
Cho năm tài chinh kết thúc ngày $31 / 12 / 2018$
(1): Hơp đồng tín dụng số 2500LAV-20170044 ngày 07/12/2017 và Họp đồng sửa đồi, bổ sung ngày 16/03/2018 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triẻn nông thôn - Chi nhánh Bắc Giang.

- Hạn mức tín dụng: 39.433.000.000 đồng
- Mục đích vay: Sản xuất chiết nạp bình ga
- Thời hạn vay theo từng khế ước nhận nợ cụ thể, tối đa không quá 06 tháng mỗi khế ước nhận nộ. Thời gian duy trì hạn mức 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay có điều chinh theo quý vào ngày 15 của tháng đầu quý. Thời điểm ký hợp đồng tín dụng lãi suất là $7,5 \% /$ năm, lãi suất cụ thể được ghi trong từng giấy nhận nợ theo lãi suất quy định của Ngân hàng tại thời điểm giải ngân khoản vay.
Lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn: $150 \%$ lãi suất vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
- Hình thức đảm bào tiền vay:
+Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: 21.390.000.000 đồng (chiếm 54,24\%)
+Cho vay không có tài sản đảm bảo: 18.043.000.000 đồng (chiếm 45,76\%)
- Số dư tại thời điểm 31/12/2018 là: 39.432.000.000 đồng
(2): Hợp đồng cấp tín dụng số $01 / 18 / \mathrm{HM} / \mathrm{BG} / \mathrm{CRC}$ ngày 27/08/2018 với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang
- Hạn mức tín dưng: 18.000.000.000 đồng.
- Thời hạn cấp tín dưng: 12 tháng kể từ ngày Hơp đồng có hiệu lực.
- Thời hạn cho vay: 06 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay và được ghi trên từng giấy nhận nọ.
- Lãi suất cho vay:
+ Đối với lãi suất trong hạn: Lãi suất $7,0 \% / n a ̆ m$ và được cố định trên từng giấy nhận ng̣.
+ Đối với lãi suất quá hạn: $150 \%$ lãi suất vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hịnh thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có tài sản đảm bảo là Quyền sử dưng đất và tài sản gắn liền với đất trên theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề đàm báo việc thực hiện nghĩa vụ cho người khác số 358/13/HĐTC/BG ngày 06/11/2013.
- Số dư tại thời điểm 31/12/2018 là: 18.000.000.000 đồng.
(3): Ḥ̛p đồng cấp tín dưng số ngày với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Chi nhánh Bắc Giang
- Han mức tín dung: 3.000.000.000 đồng
- Thời hạn cấp tín dụng: 12 tháng kề từ ngày 14/03/2017
- Lải suất cho vay:
+ Đối vởi lãi suất trong hạn: Lải suất được quy định cụ thể trong từng khế ước nhận ng̣.
+ Đối với lải suất quá hạn: $150 \%$ lãi suất vay trong hạn tại thời điểm chuyển nọ quá hạn.
- Hình thức bào đảm tiền vay:
+ Bảo lănh cá nhân của ông Võ Anh Thái
+ Các biện pháp, tài sản bảo đàm khác theo thào thuận giữa bên $\mathrm{Ngân}$ hàng với bên vay và bên thứ 3 (nếu có).
Chi tiết được thỏa thuận cụ thề trong Hơp đồng bảo lãnh số 01/HĐBL kỷ ngày 14/03/2017 giữa bên Ng ân hàng và bên vay.
- Số dư tại thời điểm 31/12/2018 là: 678.900.000 đồng
(4): Hợp đồng cấp tín dưng hạn mức số 601/2018/HDTD/BNH/01 ngày 25/10/2018 với Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bắc Ninh
- Hạn mức tín dung: 2.000.000.000 đồng
- Thời hạn cấp tín dưng: 12 tháng kể từ ngày 25/20/2018
- Lải suất cho vay: được quy định cụ thể tại từng văn bản nhận nọ của khách hàng.
- Điều kiện và cam kết: Khách hàng cam kết chuyê̂n doanh thu tối thiểu $150 \%$ doanh số giài ngân về tài khoán của Công ty tại TPBank trong suốt thời gian vay.
- Số dư taii thời điểm 31/12/2018: 1.000 .000 .000 đồng.
(5): Hơp đồng cho vay từng lần số 306/17/TD/XIV ngày 05/9/2017 vơi Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bắc Ninh
- Số tiền vay: 250.000 .000 đồng
- thời hạn vay: 48 tháng tính từ ngày tiếp theo của ngày ABBANK giải ngân
- Lãi suất cho vay:

Muc đích sừ dung: Đầu tư tài sản cố định: Mua mới 01 xe ô tô tải mui bạt nhãn hiệu THACO K165-CS/MB 1-2

- Số dư tại thời điếm 31/12/2018 là: 166.800.000 đồng


## CÔNG TY CÓ PHÀN DẢU KHÍ THÁI DƯƠNG

(6.1): Hơp đồng cho thuê tài chính số 15.18.04/CTTC ngày 16/08/2018 với Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Tài sản cho thuê:
+ Xe ô tô Toyota Fortuner 2.7V (đen): 1.150.000.000 đồng
+ Xe ô tô Toyota Fortuner 2.7V (trắng): 1.158.000.000 đồng
- Số tiền cho thuê: 1.846.400.000 đồng
- Thời hạn cho thuê: 48 tháng kể từ ngày bên $A$ chuyển khoản tiền đầu tiên cho bên cung cấp.
- Lãi suất cho thuê:
+ Đối với lãi suất trong hạn: Lãi suất được tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng đối với cá nhân hình thức trả lãi sau do Vietcombank Sở Giao dịch công bố tại thời điểm đó cộng với biên độ $3,1 \% / n a ̆ m$
+ Đối với lãi quá hạn: $150 \%$ lãi suất vay trong hạn.
(6.2): Họp đồng cho thuê tài chính số $15.17 .04 / C T T C$ ngày 20/09/2017 với Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Tài sản cho thuê:
+ Máy bắn bi (làm sách vỏ bình ga): 550.000.000 đồng
+ Máy phun sơn: 690.000 .000 đồng
- Số tiền cho thuê: 1.601.600.000 đồng
- Thời hạn cho thuê: 60 tháng kể từ ngày bên A chuyển khoản tiền đầu tiên cho bên cung cấp.
- Lãi suất cho thuê:
+ Đối với lãi suất trong hạn: Lãi suất được tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng đối với cá nhân hình thức trả lãi sau do Vietcombank Sở Giao dịch công bố tại thời điểm đó cộng với biên độ $3,1 \% / n$ ăm
+ Đối với lãi quá hạn: $150 \%$ lãi suất vay trong hạn.
- Số dư tại ngày 31/12/2018: 3.232.064.005 đồng

