# CÔNG TY CỔ PHÂN XI MĂNG PHÚ THO <br> Khu 12-TT. Thanh Ba- Huyện Thanh Ba- Tỉnh Phú Thọ 



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG CÔNG TX

Quý I/2019
Bao gồm: 1. Bảng câin đói kế toán
2. Báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo luru chuyền tiền tệ( Theo phương pháp gián tiếp)
4. Thuyết minh báo cáo tài clính

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

VÃN PHÒNG CÔNG TY CÓ PHÀN XI MÃNG PHÚ THỌ Cho kỳ kế toán từ ngày $01 / 01 / 2019$ đến ngày $31 / 03 / 2019$

## NỌ̀ 1 DUNG

## Trang

Báo cáo của Ban Tồng Giám đốc 02 - 03
Báo cảo tài chinh gitưa niên độ 04 - 37
Bảng cân đối kể toán giữa niên độ 04 - 05
Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh giữa niên độ 06
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 07 - 08
$\begin{array}{ll}\text { Thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ } & 09-37\end{array}$

## BÁO CÁO CỦA BAN TO̊NG GIÁM ĐỐC

Ban Tông Giaun dốe Vân phơng Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (sau đây gọi tắt là "Văn phòng Công ty") trình bày Bâo cáo cuà mình và Báo cáo tài chinh co . Bão câo tài chính của Vân phòng Công ty cho kỳ kế toán từ ngày $01 / 01 / 2019$ đến ngày $31 / 03 / 2019$.

## CÔNG TY

Công ty Có̉ phần Xi măng Phủ Thọ tiền thân là Nhà máy Xi măng Đào Giã được thành lập theo Quyết định số 144/1967/Qも - TC ngày 29/09/1967 của UBND tỉnh Vĩnh Phú và được chuyển đồi thành Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ theo quyết định số $3664 / \mathrm{QD}-$ UBND ngày $30 / 12 / 2005$ của UBND tỉnh Phú Thọ. Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ hoạt động theo Giấy chứng nhận đâng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2600116271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tinnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 14 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 04 tháng 02 năm 2013.

Trụı sờ chinh cùa Vân phòng Công ty tại: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

## HỢI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN TȮNG GIÁM ĐÓC VÀ BAN KIẺM SOÁT

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

Òng: Triệu Quang Thuận
Òng: Phạm Quang Anh
Ông: Trần Tuấn Đạt
Ông: Nguyễn Thành Phú
Ông: Nguyễn Khắc Lâm

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng'Giám đốc đã điều hành Văn phòng Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Triệu Quang Thuận
Ông: Phạm Quang Anh
Ông: Bùi Văn Khang
Ông: Nguyễn Xuân Sơn
Ông: Trần Tuấn Đạt

Tồng Giám đốc
Phó Tồng Giám đốc
Phó Tồng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Òng: Tạ Đi̛c Thiệm
Ông: Nguyễn Xuân Lâm
Òng: Bỗ Thị Thanh Yên

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

CÔNG BÓ TRȦCH NHIȨM CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ
Ban Tổng Giám đốc Văn phòng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và̀ tình hình lưu chuyển tiền tệ của Văn phòng Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Vãn phòng Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy
để đâm bão cho trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám dốc và Ban Quản trị Văn phòng Công ty xác định là cần thiết
- Lựa chơn các chic̣ lạ̀p và trinh bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Đưa ra các đóninh sách kế toán thích họ̣p và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Nêu rõ các ciá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
cần phải chuần mụrc kê̂ toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức
- Lâp và trình bồ và giài thích trong Báo cáo tài chính hay không;

Nam và cá bayy các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Lêp colc quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giưa niên độ;
Lạp các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừr trường hợp không thể cho rằng Văn phòng Còng ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tồng Giám đốc Văn phòng Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Văn phòng Công ty, với mức độ trung thụ̣c, 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 Văn phòng 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 Tổng Giảm đốc Văn phòng Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Văn phòng Công ty tại thời điểm ngày $31 / 03 / 2019$, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mụ̣c kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. giữa niên độ.

## Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Văn phòng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Văn phòng Công ty không vi phạm nghĩa vụ 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 công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hhay mas Bant Tổng Giám đốc

Triệu Quang Thuận
Tồng Giám đốc
Phú Thọ, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## BẢNG CÂN DÔI KÉ TOÁN GIŨ'A NIÊN DỌ



## BẢNG CÂN ĐÔI KÊ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ̆

Teringhy 31 thing of mim 2019
(aik theol


## BẢO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIŨA NIÊN ĐỌ́

Kỳ kế toán tìr ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019


# BÁO CÁO LU'U CHUYÊN TIÊN TỆ GIŨ'A NIÊN DỌ <br> Kỳ kế toán tì ngà̀ 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019 <br> (Theo phurơng phaíp gián tiêp) 

|  | CHî TIÊU |  | (Quý I/2019) | (Quý 1/2018) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| số | CHIT | Thuyêt minlı | $\frac{\text { (Quy } 1 / 2019}{\text { VND }}$ | VND |
| I. LUUU CHUYỀ TIĖN TÙ HOAT ĐÔNG KINH DOANH |  |  |  |  |
| 01 | 1. Lợi nhuạn trurờc thuế |  | (11.771.613.971) | (6.207.900.200) |
|  | 2. Điều chinhlt cho các khoăn |  | 8.555.172.617 | 9.826.577.209 |
|  | - Khấu hao tài sản cố đị̂nh và bất động sản đầu tư |  | 3.379.365.008 | 3.754.777.600 |
| 03 | - Các khoản dụ̣ phòng |  |  |  |
|  | - Lãi, lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |  |  |  |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư . |  | (4.519.460) | (645.647) |
|  | - Chi phi lãi vay |  | 5.180.327.069 | 6.072.445.256 |
| 07 | - Cảc khoản điều chình khác |  |  |  |
| 08 | 3. Lựi nhuậh tì họ̣t đṭ̂ng kinht dounh trước thay đổi vốn ltru động |  | (3.216.441.354) | 3.618.677.009 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoàn phải thu |  | 873.678.694 | 7.225.509.570 |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho |  | 10.085.574.764 | (834.983.742) |
|  | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) |  | (21.421.006.168) | (6.744.126.788) |
| 12 | - Tăng, giàm chi phí trả trước |  | (2.377.200.904) | (1.699.684.856) |
|  | 4 - Tiền lãi vay đã trả |  | (591.102.100) | (667.703.283) |
| 15 | 5 - Thuế thu nhập doanh ņghiệp đã nộp |  |  |  |
| 16 | 6 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |
|  | 7 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |  |  |  |
| 20 | Luru chuyển tiền thuần tù hoạt tộng kinht doanht |  | (16.646.497.068) | 897.687.910 |
|  | II. LU'U CHUYÉN TIÊNN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU T <br> 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định |  | (502.225.358) | (1.604.057.457) |
|  | và các tài sản dài hạn khác |  |  |  |
|  | 2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |  | $4.519 .460$ | $645.647$ |
|  | Lıru chuịyển tiền thuà̀n tì̀ hoạt động đầu tur |  | (497.705.898) | (1.603.411.810) |

## BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIÊN TỆ GIŨ̉A NIÊN ĐỘ <br> $K \grave{y}$ kế tooin tì̀ ngà̀, 01/01/2019 đên ngày 31/03/2019 <br> (Theo phurơng phitip glín tiếp)

Mã Cố CHI TIÊU
số
$\underset{\text { Thuyết }}{\text { Tinht }} \frac{(\text { Quý I/2019) }}{\text { VND }}$

## III. LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT DQQNG TÀI CHÍNH <br> 33 I. Tiền thu từ đi vay

inls
2. Tiền trả nọ̣ gốc vay

40 Luru chutển tiền thuì̀n tùr hoạt động tà̀ chính
50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
60 Tiền và tương đương tiền đầu năm
70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ


Triệu Thị Mai


Vũ Anh Phương

Phú Tho nymivizetháng 04 năm 2019


## THUYÉT MINH bÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỬA NIÊN DO

## Kỳ kế toán tir ngà̀ 01/01/2019 aến ngày 31/03/2019

## 1. ĐẠC DIĚM HOẠT ĐỌNG CỦA DOANH NGHỊ̂P

Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ tiền thân là Nhà máy Xi măng Dìo Giix dược thành lập theo Quyết đjunh số 144/1967/QD - TC ngày 29/09/1967 của UBND tính Vĩnh Phú và dược chuyển đối thành Công ty Có̉ phần Xi măng Phủ Thọ theo quyét dịnh số 3664/QD-UBND ngày 30/12/2005 cû̉a UBND tinh Phú Thọ. Công ty Cố phấn Xi măng Phủ Thọ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Có phần số 2600116271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lẩn đầu ngày 14 tháng 02 nãm 2007, đăng ký thay đổi lần thứr sáu ngày 04 tháng 02 năm 2013.

Trụ sở chính của Văn phòng Công ty tại: Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Vốn điều lệ của Công ty là: 125.000 .000 .000 dồng; Tương đương 12.500 .000 cổ phẩn; Mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

## Linh vựe kinh doanh

Sản xuất và kinh doanh xi măng.

Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động chính của Công ty là:

- Sản xuất và kinh doanh xi măng PCB $40 ; \mathrm{PCB} 30$; Clinker thương phẩm;
- Khai thác kinh doanh đá xây dụng, đá giao thông;
- Kinh doanh các vật liệu xây dựng khác.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ănh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Trong quý $\mathrm{I} / 2019$, Công ty phải dừng lò để sừa ch̛̛̃a nên tình hình tiêu thụ xụ̂t giảm, dẫn đến doanh thu giảm $8,3 \%$ và giá vốn tăng $4,3 \%$ so với quý $\mathrm{I} / 2017$.
- Chi phí bán hàng của Công ty giảm 44,7\% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng hàng hóa tiêu thụ sụt giảm, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng $11,3 \%$ do chi phí nhân công tăng. Diều này khiến cho lỗ năm nay tăng mạnh so với năm trước.


## 2. CHÉ ĐỢ VÀ CHÍNH SÁCH KÉ TOẢN ÁP dỤNG TẠI CÔNG TY

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

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

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

## Chế độ kế toán úp dưng

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

## 





### 2.3. COng euv iǹ chínlı

## Ghi nhự ban dàn

laii sall tal chims

 simh khác liên quan tực tiêp đén việc mua, phát hảnh taii sán tải chinh đón.

Nơ phải trả tài chinh
No phái trả tài chính cùa Văn phỏng Cong ty bao gôm các khoán vay, các khoản phải trảa ngưởi bán và phải trả khác, chi phi phai trai. Tả thời điếm ghi nhận lần đầu, các khoán nợ plaải trả tải chônh được xác đj̣nh theo giá phát hành cộng các chi phi phát simh liên quan trực tiếp đến việe phát hânh nợ phải trá taỉ chính dó

## Giá tri sau ghi nhận ban ddu

Hiện tại chưa có các quy định vê đánh giá lại công cụ tài chinhl sau ghi nhạn ban đầu.

### 2.4. Các nghiṣ̂p vụ bằng ugoại tȩ̣

Các giao dịch bẩng ngoại tệ trong kỳ kê toán durợc quy đồi ra đồng Việ Nam theo tỷ giá thục tế tại ngày giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế này durợe xác đjuh theo nguyên tấc saut:

- Khi mua bán ngoại tệ: Là tỷ gía dược quy đjulı trong hợp đơng mua, bán ngoại tệ gifora Công ty và ngân hàng thương mại;

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoán mục tiến tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính được xác định theo nguyên tắc:

- Đốl với khoán mục phân loại là tải sản: Ap dụng tỷ giá mua ngoại tệ cùa ngân hàng thurơng mại nơi Công ty thường xuyên có giao dich;
- Đối vớ tiền gừi ngoại tệ: Áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hâng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoán mục phân loại là nợ phải trả: Áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao djch.

Tất cả các khoán chênh lệch tỷ giá thưc tê phát simh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điêm lập Báo cáo tải chinh derợc hạch toán vảo kếl quả hoạt đọng kinh doanh của kỷ kê toán.

### 2.5. Tiền và các khoản tương đương tiển

Tiển bao gồm tiển mặt tại quy và tiển gứi ngân hàng không kỳ hạn.

### 2.6. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tur vào các công ty liên doanh liên kếl được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu. giá trị của các khoản đầu tư này được xác đỉnh theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoán đầu tư.
 quyền kiềm soảt, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hương đáng kể đối với bên được đẩu tứ. Giá trị ghi sổ ban đầu của các khoản đấu tư này được xác định theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

Dự phỏng giảm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối kỳ cụ thể nhur sau:

- Dôi vói các khoản đầu tur vào công ty liên doanh liên kết: Căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm trich lập dự phòng. Dự phòng giàm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường họp khoản lỗ đó đã nằm trong kế hoạch khi quyết định đầu tư.
- 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 cồ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị họp ḷ⿺ tại thời điểm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính tại thời điểm trích lập dụ̣ phòng của bẻn dược đå̀u tư.


### 2.7. Các khoẳn nợ phải thu

Cảc khoàn phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tó khảc 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 kềt 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 hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tich bo bỏ trốn.

### 2.8. Hàng tồn kho

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

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực tế cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.

Dự phȯng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cử theo số chênh lệch gĩ̛̛a giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

### 2.9. Iat van cô dịnh

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tải sân cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỵ kê và giá trỉ cơn lại.

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

- Nhả cưa, vật kiến trủc
- May móc, thiết bị
- Phurong tiện vận tải
- Thiết bị văn phòng
- Các tài sàn khác
- Phần mềm quản lý
06-25 năm

$$
05-15 \text { nắm }
$$

06-10 năm
03-06 năm

$$
03-10 \text { năm }
$$

05 năm

### 2.10. Chi phi xây dựng cơ băn dở dang

Các tài sàn trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê hoặc quản trí, hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, được ghi nhận theo giá gốc. Khấu hao của những tài sản này, cũng giống như các loại tài sản cố định khác, sẽ bắt đầu được trích khi tải sản đã sã̃n sàng cho mục đích sử dụng.

### 2.11. Thuê hoạt động

Thuê hoạt động là loạị hình thuê tài sản cố định mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hỡu của tải sán thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dưa trên thời hạn thuê hoạt động.

### 2.12. Chi phi trả trước

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

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

### 2.13. Các khoản nợ phải tră

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

### 2.14. Các khoản vay

Các khoàn vay được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế tước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay. Trường hợp vay bẳng ngoại tệ thì thực hiện theo dơi chi tiết theo nguyên tệ.

### 2.15. Chi phi đi vay

Chi phi đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phl di vay liên quan trưc tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trỉ của tải sản đó (đurợc vốn hoá) khi có đủ các điểu kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay". Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vư việc xây dưng tải sản cố định, bất động sản đầu tur, lãi vay được vốn hơa kể ciả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

### 2.16. 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 nhưrng thực tế chưa chi trả và̀ các khoản phải trả khác như: chi phí lãi tiền vay phải trả... được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kình 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 hựp ̣iiùa doanh thu và chi phi phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phait sinh. Só chènh lệch gitura số trich truớc và chi phit thực tế được hoàn nhập.

### 2.17. Doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước về số tiền của khách hàng đã trả trước cho hàng hơa chưa lấy.
Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụu theo số tiền được xác định phù hợp vởi từng kỳ kế toán.

### 2.18. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thục góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vờn cổ phần phản ảnh chẽnh lệch gii̛aa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ 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 trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

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

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

### 2.19. Doanh thu

## Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thóa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rùi ro và lợi ich gắn liền với quyền sở hỡu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Văn phòng Công ty không còn nắm giữ̛ quyền quản lý hàng hóa như người sở hỡu hàng hóa hoặc quyền kiềm soát
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Văn phòng 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 cuins code dich יy

Doanh thun cung câp dich vư durụe ghi nlıận khi đô̂ng thởi thơa mãn các điều kiện sau:

- Domil lhu duge sac dinhl tuong dố cháe chán;

Xàe dfuh dupe phaǹn cơng việe dả hoản thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

Phânn công vị̣̂e cung cấp dịch Y̌ư đã hoỉn thành đurợc xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Doanh the houd dieng tidi chimh
Ouanh thur phat simh tît tiên lải, tiển bần quyê̂̀n, cố tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính hhac dựe ghi nhộn khi thơa mãn dồng thời hai (2) diều kiện sau:
- Co khả nâng thu duẹc lọi ich kinh tế tì̛ giao dich dó;
- Doanh thu dự̛̣ xíe đjuhh tương đối chắc chắn.


### 2.20. Các khoăn giám trù̀ doanh thu

Cảc hhoan giàm trỉ̛ doanh thu bân hàng, cung cấp dj̣ch vụ phát sinh trong kỳ gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng băn và hàng bán bj̣ trà lại.

Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dich vụ được điểı chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ truớc, dến kỷ sau mởi phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: Nếu phàt simh truớc thời điểm phât hành Báo cáo tải chính thl ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trươe), và nếu phát sinh sau thời điểm phát hànhh Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỷ phát sinh (kỳ sau).

### 2.21. Giă vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong. kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thịn trong. Các trường hợp hao hụt vật tư hảng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mait saul khi đả trử đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bản trong kỳ.

### 2.22. Chi phí tài chính

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

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

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

### 2.23. Thuế thu nhộp doanh nghiệp

a) Chi phi thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phi thuể TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kẻ̉ toán hiện hành.
b) Thuế suất thuế TNDN năm hiện hành

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

### 2.24. Lai trên cổ phiếu

Lài cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lọi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thõng của Công ty (sau khi đãं điều chỉnh cho việc trích lập Quỵ Khen thưởng, phúc lọi và Quy khen thưởng Ban điều hành) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

### 2.25. Các bên liên quan

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

- Các doanh nghiệp trụce tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiểu trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết:
- Cảc cả nhàn trực tiếp hoặc gián tiếp nằm quyền biểu quyếl của Công ty mả có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, nhừn! nhản sự quàn lỷ chư chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân nảy;
- Cac doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nằm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.




### 2.26. Thông tin bộ phị̂n

Hoât động kinh doanh chính cùa Công ly là sân xuât xi mẫng chư yê̂́u diễn ra trên lânh thô Việt Nam nên Công ty không trimh bày Báo cáo bổ phân theo lïnh vere kinh doanh và khu vure dia lý.

## 3. TIÊN VȦ CÁC KHOȦN TUOONG DUONG TIÈN

Tiền mặt

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

Tiển guti ngân hàng khỏng kỷ hạn
$377.811 .154 \quad 75.021 .351$
$964.976 .551 \quad 15.366 .169 .210$
1.342.787.705 $\quad 15.441 .190 .561$

## 4. CÁC KHOẢN ĐȦU TƯ TÀl CHÍNH DẢı HẠN

Đầu tư vào Công ty liên kết

- Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Kiên

Các khoản đầu tư khác

- Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (*)

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | ---: |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| VND | VND | VND | VND |


| $\mathbf{5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | - |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 500.000 .000 | - | 500.000 .000 | - |

$3.000 .000 .000 \quad(2.016 .878 .838) \quad 3.000 .000 .000 \quad(2.016 .878 .838)$
$3.000 .000 .000 \quad(2.016 .878 .838) \quad 3.000 .000 .000 \quad(2.016 .878 .838)$

| 3.500 .000 .000 | $(2.016 .878 .838)$ | 3.500 .000 .000 | $(2.016 .878 .838)$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.
(*) Cỏng ty chưa được cung cấp Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Kiên tại thời điểm 01/01/2018 và $31 / 12 / 2018$.
(**) Tại ngày $31 / 12 / 2018$, giá trị dự phòng của khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao được xác định trên cơ sở đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, căn cứ vào Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán của Công ty này.

Dầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Thông tin chi tiết về các công tyy liên doanh, liên kết của Công ty tại ngày 31/03/2019 nhur sau:

| Tên công ty liên doanh, liên kết | Noi thành lập và <br> hoạt động | Tỷ lệ lọi ich | Tỷ̉ lệ quyền <br> biếu quyết | Hoạt động kinh <br> doanh chính |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| Cống ty Cố phấn Xi măng Tiên Kiên | Tinh Phư Thọ | $35 \%$ | $35 \%$ | Sản xuất và kinh <br> doanh xi măng |

Đầu tư vào đơn vị khác:

| Tên cỏng ty nhận đấu tư | Noi thành lập và hoạt dệng | Tẏ lệ lọi ich | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt dộng kinh doanh chính |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cố phẩn Xi máng Sông Thao | Tinh Phú Tho | 0,47\% | 0,47\% | Sản xuất và kinh |



- Cong ty C6 phân Ouyêt Tién Phó Tho
- UBND Iluyện Phóí Nimh
- UBND Iluyćn Ita Ilóá
- UBND) Inyẹn Hanh Ba
- Các khoám plà thoukhách háng khác

|  |  | 1312685967 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.355 .979 .967 |  | \%ro.200.7\% |  |
| 89\% $220.7 \%$ - |  | 2601050267 |  |
| 260.050 .267 |  | $233213 \% 2 \%$ |  |
| 233.213.86\% | (5.16.465, (16) | 6.175 .111 .287 | (5.16.16.5616) |
|  | (5.166.465.6.46) | 8, 280.232 .093 | (5.166.468545) |

## 6. TRÁ TRU'ƠC CHO NGƯOOU BÁN NGAN IISN

- Công ty Có phần Xây dựng vá Thurơng mai 268
- Tồng Công ty Cố phân Dâtưtur vả Phát triển Nasoco
- Công ty TNHH MTV Trurang Giang 89
- Các klooan trá trước ngươo bán khác

| ISN 31/03/2019 |  | 01/0120019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giatri | Dyphion\% | Gíatri | SHpheny |
| VNI) | V/ND | 6/:1) | V: ${ }^{\text {d }}$ |
| 4.729.172.442 | . | 4.729.172/442 | , |
| 1.649,393.209 | - | 1.649 .393 .209 | - |
| - | - | 1.166,000,000 | - |
| 1.576.870.787 | (198.274.870) | 1.116.925.353 | (198.274.870) |
| 7.955.436.438 | (198.274.870) | 8.661 .491 .0094 | (198.274.876) |

## 7. PHÁI THU KHÁC

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giáai | Dyphong | Giátri | Dyphông |
| VND | VND | VND | VND |

## a) Ngắn hạn

- Phải thu tiển, vật tư cưa các Phân xương
- Phái thu tiển bán xi măng của Cán bố nhân viên bán xi măng cho khách lé
- Phải thu Cóng ty Co khil nặng Triều Dương về tiền ân ca
- Phái thu tiền báo hiếm xã hội, bảo hiểm y

| 1.859 .838 .426 | - | 1.651 .717 .216 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1.090 .292 .910 | - | 1.090 .292 .910 |
|  |  |  |
| 543.410 .000 | - | 543.410 .000 |
|  |  |  |
| 321.593 .274 |  | 321.593 .274 | tế, báo hiếm thát nghiệp

- Phải thu cán bố, nhân viên vể tiển thuế thu nhập cá nhân
- Phái thu tièn vật tur của đôi xe
- Phaii thu tạm úng công nhân viên
- Phai thu khác
b) Dải hạn
- Ký cugc, ký quỹ
105.000 .000 - 105.000 .000
(3.500.000)
(216.121.182)

| 8.198.271.444 | $(219.621 .182)$ | 8.187 .061 .709 | $(219.621 .182)$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

8. TẢI SẢN THIÉU CHỜ XỮ LÝ

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| Giá trị | Giá trị |
| VND | VND |

- Hang tòn kho
117.824.104 117.824.104


### 117.824.104 <br> 117.824.104

9. NỢ XÁU

| $31 / 03 / 2019$ |  | $01 / 01 / 2019$ |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| Giá gốc | Giá trị có <br> thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có <br> thề thu hồi |
| VND | VND | VND | VND |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 468.063 .857 | 468.063 .857 | 468.063 .857 | 468.063 .857 |
| 899.220 .784 | 899.220 .784 | 899.220 .784 | 899.220 .784 |
| 233.213 .808 | 233.213 .808 | 233.213 .808 | 233.213 .808 |
| 260.050 .267 | 260.050 .267 | 260.050 .267 | 260.050 .267 |
| 4.729 .172 .442 | 4.729 .172 .442 | 4.729 .172 .442 | 4.729 .172 .442 |
|  |  |  |  |
| 1.649 .393 .209 | 1.649 .393 .209 | 1.649 .393 .209 | 1.649 .393 .209 |
|  |  |  |  |
| 15.883 .028 .095 | 10.298 .666 .397 | 15.883 .028 .095 | 10.298 .666 .397 |
|  |  |  |  |
| $\mathbf{2 4 . 1 2 2 . 1 4 2 . 4 6 2}$ | $\mathbf{1 8 . 5 3 7 . 7 8 0 . 7 6 4}$ | $\mathbf{2 4 . 1 2 2 . 1 4 2 . 4 6 2}$ | $\mathbf{1 8 . 5 3 7 . 7 8 0 . 7 6 4}$ |

$\left(^{*}\right)$ Các đối tượng này là khách hàng truyền thống và trong năm vẫn phát sinh giao dịch. Do đó, khả năng thu hồi được đánh giá là $100 \%$.

## 10. HÀNG TÒN KHO

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sàn xuất kinh doanh dở dang
- Thành phầm
- Hàng hóa
- Hàng gừi bán

| $31 / 03 / 2019$ |  |  | $01 / 01 / 2019$ |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: | :---: |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |  |
| VND | VND | VND | VND |  |
|  |  |  |  |  |
| 14.261 .836 .849 |  | - | 21.280 .908 .201 |  |
| 243.777 .111 | - | 247.352 .001 | - |  |
| 811.269 .505 | - | 566.423 .011 | - |  |
| 13.909 .805 .360 | - | 19.665 .680 .549 | - |  |
| 5.257 .895 | - | 457.747 | - |  |
| 4.350 .844 .075 | - | 1.907 .544 .050 | - |  |
|  |  |  |  |  |


| 33.582 .790 .795 | -43.668 .365 .559 |
| :--- | :--- |

## 11. XiY DU゙NG COBAN DÓ DANG

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 17.500 .000 | 17.500 .000 |
| 17.500 .000 | 17.500 .000 |
| 18.331 .817 .834 | 18.212 .025 .925 |
| 581.969 .191 | 581.969 .191 |
| 205.377 .122 | 205.377 .122 |
| 17.544 .471 .521 | 17.424 .679 .612 |
| 291.033 .414 | 278.599 .965 |

$18.640 .351 .248 \quad 18.508 .125 .890$
(1) Dự ản Mỏ phụ gia Tiêu Sơn đang tạm ngừng do chưa hoàn thành xong thủ tục về cấp quyền khai thác.
(2) Dụ án Đường vào Chi nhánh khai thác đá đang tạm ngừng do vướng một số hộ dân chưa di dởi được.
(3) Dự án mờ rộng mó đá vôi của Công ty tại địa bàn Xã Ninh Dân và Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Tinh Phú Thọ v̛̛i các thông tin chi tiết như sau:

- Dịiı diêm: Xầ Ninh Dân và Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba, Tinh Phú Thọ;
- Tông mức đầu tư: Tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư là 16.120.316.171 đồng; ngoài ra còn có các chi phí xây dựng khác;
- Thời gian bắt đầu triển khaị dự án: Cuối năm 2016; Thời gian dự kiến hoàn thành: Năm 2018;
- Tình trạng dự án: Đã hoàn thành các nội dung cơ bản, đang chờ nghiệm thu quyết toán công trình.
Văn phòng Công ty Cổ phần Xi mãng Phú Thọ Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tình Phú Thọ

[^0]|  | Nhà cừa, vật kiến trúc | Máy móc. thiết bị | Phương tiện vận . tài, truyền dẫn | TSCĐ dùng trong quàn lý | TSCĐ hữu hinh khàc | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| $\begin{array}{lllllllllllll}\text { Số du đầu năm } & 40.056 .978 .425 & 523.376 .436 .450 & 12.349 .141 .654 & 408.316 .077 & \end{array}$ |  |  |  |  |  |  |
| - Mua trong ky |  | 370.000.000 | 12.349.141.654 |  | 104.962.173 |  |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - |  |  | - - |  | 370.000.000 |
| Số dur cuối kỳ | 40.056.978.425 | 523.746.436.450 | 12.349.141.654 | 408.316.077 | 104.962.173 | 576.665.834.779 |
| Giá trị hao mòn lūy kế |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 35.740.256.500 | 136.178.235.615 | 8.148.392.615 | 408.316.077 | 104.962.173 | 180.580.162.980 |
| - Khấu hao trong kỳ | 116.554 .950 | 3.124.655.082 | 138.154 .976 | - | - | 3.379.365.008 |
| Số dư cuối kỳ | 35.856.811.450 | 139.302.890.697 | 8.286.547.591 | 408.316.077 | 104.962.173 | 183.959.527.988 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngày đầu năm | 4.316.721.925 | 387.198.200.835 | 4.200.749.039 | - | - | 395.715.671.799 |
| Tại ngày cuối kỳ | 4.200.166.975 | 384.443.545.753 | 4.062.594.063 |  |  | 392.706.306.791 |
| - Giá trị còn lại cuî́i kỳ của TSCĐ hữu hinh đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: |  |  |  |  | $\begin{array}{r} 392.107 .891 .464 \\ 67.224 .790 .019 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { VND } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ |

## 13. TẢI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình tại ngày $31 / 12 / 2018$ là Chương trình phần mềm có Nguyên giá là 160.000 .000 đồng, Giá trị hao mòn lũy kế là 160.000 .000 đồng, Giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2018 là 0 đồng. Trong năm, Công ty đã trích khấu hao tài sản cố định vô hình này với số tiển 19.000.016 đồng.

## 14. CHI PHÍ TRẢ TRUỚC

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

a) Ngắn hạn

- Chi phi sưa chữa Dây chuyền Clinker
- Công cụ dụng cụ xuất dùng
- Các khoàn khác
4.458.384.328 1.641 .255 .173
1.762.248.616 1.578.752.881
88.306.943 $\quad 2.855 .557$

| 6.308 .939 .887 | 3.222 .863 .611 |
| :--- | :--- |

b) Dài hạn

- Chi phi bi nghiền chở phân bổ

| 8.754 .870 .774 | 8.599 .333 .640 |
| ---: | ---: |
| 489.411 .164 | 686.929 .667 |
| 1.907 .800 .887 | 2.574 .694 .893 |
| 12.083 .336 | 12.083 .333 |

11.164.166.161 11.873.041.533

| Trong nâm |  | 31/03/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tâng | Giàm | Giá tri | Số có khà năng trà no |
| VND | VND | VND | VND |
| 4.204.064.800 | 1.059.264.690 | 33.619.466.076 | 33.619.466.076 |
| $\cdots$ | 155.000.000 | 1.395.000.000 | 1.395 .000 .000 |
| - | 100.000.000 | 17.809.642.714 | 17.809 .642 .714 |
| 4.204.064.800 | 804.264 .690 | 14.414.823.362 | 14.414.823.362 |
| - | 99.000 .000 | 81.182.343.693 | 81.182 .343 .693 |
| - | - | 10.216.272.092 | 10.216.272.092 |
| - | - | 30.422 .170 .000 | 30.422.170.000 |
| - | 99.000 .000 | 40.543.901.601 | 40.543.901.601 |

$$
11.250 .000 .000
$$


218.160 .153 .315 98.216 .272 .092 55.072 .260 .628
53.621 .620 .595
11.250.000.000
218.160.153.315 218.160.153.315 (81.182.343.693)

 | $(81.182 .343 .693)$ |
| :--- |
| 136.977 .809 .622 |

| 40.642.901.601 | 40.642 .901 .601 |
| :---: | :---: |
| 111.756 .009 .659 |  |

$$
218.259 .153 .315 \quad 218.259 .153 .315
$$

$$
55.072 .260 .628 \quad 55.072 .260 .628
$$

$$
\begin{array}{ll}
98.216 .272 .092 & 98.216 .272 .092 \\
55.072 .260 .628 & 55.072 .260678
\end{array}
$$ 99.000 .000

4.204.064.800

$$
\begin{aligned}
& \text { n} \\
& \text { N} \\
& \text { ¿े } \\
& \text { oे } \\
& \text { Nे } \\
& \text { ñ }
\end{aligned}
$$

$\overline{218.259 .153 .315} \xlongequal{218.259 .153 .315}$

| $(81.281 .343 .693)$ | $(81.281 .343 .693)$ |
| :--- | :--- |
| 136.977 .809 .622 |  |
|  |  |

N


- Vay dái hạn

+ Ngän hàng Đààu tur và Phát triến Việt Nam - Chi nhánh
Phú Tho (5)
+ Ngün häng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vīnh Phic (6)
+ Vay cánhán (7)

Khoản đến hạn trả sau 12 tháng

15. VAY VÀ NƠ THUÊ TÀı CHÍNH

## a) Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
+ Ngàn hàng TMCP Cöng Ihurong Việt Nam - Chi nhänh
Phi Tho (I)
 nhánh Phí Tho (2)
- Vay và nọ dài hạn đến hạn trả
+ Ngän hàng Phát triến Viè̀ Nam - Chi nhänh Phú Tho (4) + Ngän hàng Dàu tur và Phát trièn Viềt Nam - C'hi nhánh
+ Ngản hàng TMCP Quó́c té Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phüc (6)
Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Phú Tho
Khu 12. thi trấn Thanh Ba, huyẹ̀n Thanh Ba , tinh Phu̇ Tho
ĐCVHMNHCT244-CTCPXIMANGPT ngay
Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:
chi tiết sau: $\quad$ lhay
+ Han mún + Hạn mức tín dưng: 4.400 .000 .000 đồng;
+ Mục đich vay: Bồ sung vốn luuu động.
+ Thời hạn vay: Đến hết ngày $31 / 12 / 201$
+ Lãi suất cho vay: Ap dunng lâi suất thà nố
+ Lẫi suất cho vay: Áp dụng lã̃i suất thà nổi có điều chinh;
+ Phưong thức bào đảm.
25/03/2009; HĐTC số 09140056/HDTC ngày 25/03/2009; HĐTC số 09150815/HĐTC , bao gồm: HĐTC số 09150799/HĐTC ngày 22/03/2009; HĐTC số 09140056/HĐTC ngày + Số dư nơ gốc tại thời điếm 31/03/2019 là 1.395.000.000 đồng -
(2) Hop aồng tín dug $01201 / 39{ }^{2}$
giun gân hang TMCP Đầu tư và Phát triến Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ và Công ty Cổ phàn Xi
+ Hạn mức tín dụng: 20.000.000.000 đồng
+ Mục đích vay: Bổ sung vốn luru động;
+ Thời hạn vay: 12 tháng;
+ Lẫi suât cho vay: Áp dụng lãi suất thả nổi có điều chỉnh;
Tưong thức bào đàm: Đảm bảo bằng các họp đồng đảm bảo được ký gị̛a hai bên;
ố đư ṇ̛̛ gốc tại thời điểm 31/03/2019 là 17.809.642.714 đống.
Vãn phòng Công ty Có phấn XI mãng Pluú Thọ
Khu 12, thj trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tinh Phú Tho
+ Mục đích vay: Đầu ur xây dưng dây chuyền sân xuât xi măng lò quay công suát 1200 tón clinkerongây;
+ Thời hạn vay: 240 tháng:
+ Lãi suất cho vay: Ap dưng có định theo từng giây nhận nợ;
 hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phá Thọ, Ngân hàng Phát triên Việt Nam - Chi nhánh Phú Tho vâ Noân hâng TMCp Cuóc tế - Chi nhánh Vianh Phaća

- Mưc đích vay: Đầu tư xây dưng dãy chuyển sản xuất xi măng lò quay công sứt 1.200 tắn clinker/ngày:
- Thời hạn vay: 240 tháng;
- Lải suất cho vay: Ap dụng cố định theo tửng giấy nhận nợ;


 đến hạn trà trong vòng 12 tháng tới là 30.422 .170 .000 đồng; Trong đó có 1.393.000 USD tưong đương 29.311.170.000 đông va 1.111 .000 .000 đöng.
 việc xử lý thu hồi nọ ngày 08/01/2014 bao gổm các điểu khoản chi tiết sau:
- Mục đich vay: Đầu tur xây dựng dây chuyền sàn xuất xi măng lò quay công suất 1.200 tấn clinker/ngày;
+ Thới hạn vay: 240 tháng;
- Lãi suất cho vay: Áp dụng cố định theo ti̛ng giấy nhận nọ̣;


$=$
Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thẹ
Khu 12, thị trà̀n Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tinh Phú Tho
Ky kêt toân từ ngaà 111112019 đến ngày 31032019
c) Các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan Vay
- Ong Triệu Quang Thuân
- Ong Pham Quang Anh
- Ong Triêu Quang Thao
- Ong Nguyễn Phi tuyên
- Ong Nguyẽ̃n Quý Thấng
- Ong Nguyễn Thành Phú
- Ong Nguyễn Xuán Son
- Ong Tràn Tuán Đăt
- Ong Vü Anh Phucong


## 16. PHẢI TRẢ NGUỜI BÁN NGÁN HAN

| 31/03/2019 |  | 01/01/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Số có khà | Giá tri | Sô có khá |
|  | năng trà ng̣ |  | nãng trà nọ |
| VND | VND | VND | VND |

a) Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp có số dư lớn

- Côn! ! Có phấn l.II.AMA Hà Nọi
- Cong! INHH Thuong mại Hoàng Vinh
- Cỏng ly Cö phắn Constrexim số I
- Công ty Kinh doanh Than Vĩnh Phú
- Phải trả các đối tượng khác

| 31.112 .676 .195 | 31.112 .676 .195 | 31.459 .556 .195 | 31.459 .556 .195 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 20.082 .920 .839 | 20.082 .920 .839 | 21.031 .493 .564 | 21.031 .493 .564 |
| 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 |
| 5.788 .787 .263 | 5.788 .787 .263 | 7.288 .787 .263 | 7.288 .787 .263 |
| 51.332 .590 .994 | 51.332 .590 .994 | 55.074 .528 .225 | 55.074 .528 .225 |
|  |  |  |  |
| $\mathbf{1 2 0 . 3 5 7 . 1 7 9 . 2 1 6}$ | $\mathbf{1 2 0 . 3 5 7 . 1 7 9 . 2 1 6}$ | $\mathbf{1 2 6 . 8 9 4 . 5 6 9 . 1 7 2}$ | $\mathbf{1 2 6 . 8 9 4 . 5 6 9 . 1 7 2}$ |

b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Công ty Cổ phần LILAMA Hà Nội
- Công ty Kinh doanh Than Vình Phú
- Công ty Cổ phần Constrexim số 1

| 31.112 .676 .195 | 31.112 .676 .195 | 31.459 .556 .195 | 31.459 .556 .195 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5.788 .787 .263 | 5.788 .787 .263 | 7.288 .787 .263 | 7.288 .787 .263 |
| 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 | 12.040 .203 .925 |
|  |  |  |  |
| 48.941 .667 .383 | $\mathbf{4 8 . 9 4 1 . 6 6 7 . 3 8 3}$ | $\mathbf{5 0 . 7 8 8 . 5 4 7 . 3 8 3}$ | $\mathbf{5 0 . 7 8 8 . 5 4 7 . 3 8 3}$ |

## 17. NGƯỜi MUA TRẢ TIĖN TRUOƠC NGẢN HẠN

- Cỏng ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Quỳnh Anh
- Cóng ty TNHH Hưng Yến
- Công ty Cổ phần Thương mại và Tổng hợp Phúc Hương
- Các khoản người mua trả tiền trước khác

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 7.702 .950 .000 | 7.702 .950 .000 |
| 2.978 .199 .854 | 459.562 .444 |
| 6.314 .646 .382 | 2.319 .141 .250 |
| 1.264 .001 .728 | 374.941 .668 |
|  |  |
| $\mathbf{1 8 . 2 5 9 . 7 9 7 . 9 6 4}$ | $\mathbf{1 0 . 8 5 6 . 5 9 5 . 3 6 2}$ |

Văn phòng Công ty Cổ phần Xí măng Phú Thọ
Khu 12, thị trần Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tinh Phú The


## 19. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGÅN HẠN

- Chi phi lài vay
- Phải trả nhà cung cấp khối lự̛̣g hoàn thành xây dựng cơ bán tam ghí nlı̣̂n
- Phải trả Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vĩuh Plutic vê lnii vay ṭom Inolı
- Chi phí phải trả khác


## 20. PHẢI TRẢ NGȦN HẠN KHȦC

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phi công đoàn
- Bảo hiềm xã hội
- Bảo hiềm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cuợc ngắn hạn
- Các khoàn phải trả phải nộp khác
+ Phai Irá Ngàn hàng Phál triền Phú Tho vè̀ lãi vay
+ Phai trá Ngản hàng TMCP Đà̀u tur và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phi Tho về lãi vay
+ Phải trả vể cổ tức năm 2008
+ Phải trá Sở Tài chính về kinh phí để thụcc hiện đền bù Giải phòng măı bà̀ng tai Khu 3 xã Yên Nội - Thanh Ba

+ Phải trả khác

| 31/03/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VNI) | VND |
| 2.154.159.900 | 1.772.938.700 |
| 2.091.247.413 | 2.091.247.413 |
| 38,023,980,015 | 38,923,989,015 |
| 215.716.273 |  |
| 43,405.312.601 | 42.788.175,128 |


| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 81.997 .435 | 81.997 .435 |
| 2.023 .073 .901 | 1.974 .930 .105 |
| 756.316 .870 | 741.913 .130 |
| 173.417 .286 | 45.201 .839 |
| 76.703 .996 | 19.559 .276 |
| 4.002 .216 .322 | 4.002 .216 .322 |
| 35.000 .000 | 35.000 .000 |
| 80.955 .561 .355 | 99.667 .976 .553 |
| 60.889 .012 .507 | 58.528 .746 .027 |
| 14.959 .373 .911 | 13.111 .836 .622 |
|  |  |
| 3.144 .505 .000 | 3.144 .505 .000 |
| 880.502 .000 | 880.502 .000 |
|  |  |
| 97.170 .500 | 22.950 .000 .000 |
| 984.997 .437 | 1.052 .386 .904 |

88.104.287.165 106.568.794.660
$60.889 .012 .507 \quad 58.528 .746 .027$
14.959.373.911 13.111.836.622
4.002.216.322 4.002.216.322
3.144.505.000 3.144 .505 .000
82.995.107.740 $\quad 78.787 .303 .971$

## c) Phải trả khác là các bên liên quan

| $\square$ |
| :--- |

(Xem thöng tin chi tiếl tại Thuyết minh 39)

## 21. DOANH THU CHƯA THỨC HIỆN NGÅN HẠN

- Doanh thu nhận trước về tiền hàng khách hàng chưa lấy

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 717.057 .768 | 1.069 .327 .664 |
| $\mathbf{7 1 7 . 0 5 7 . 7 6 8}$ | $\mathbf{1 . 0 6 9 . 3 2 7 . 6 6 4}$ |

Văn phòng Công ty Cố phần Xi măng Phú Thọ
Khu 12, thij trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba. tinh Phú Tho

| Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba. tinh Phú Thọ | Bào cáo tà̀ chinh |
| :--- | :--- |

22. VÓN CHỦ SỞ HỮU Số dur đầu kỳ trước
ỗ trong kỳ trước
Truy thu thuế các năm trước
a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu
Số dư cuối kỳ trước
Số dur đầu kỳ này
Lô trong kỳ nay
Số dư cuối kỳ này
b) Chi tiết vốn đầu tư của chù̉ sở hữu

| Cuối kỳ | Tÿlệ̣ | Dầu năm | Ty̌lệ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| VND | $\%$ | VND | $\%$ |
|  |  |  |  |
| 22.950 .000 .000 | $18,36 \%$ | 22.950 .000 .000 | $18,36 \%$ |
| 13.500 .000 | $0,01 \%$ | 13.500 .000 | $0,01 \%$ |
| 2.345 .000 .000 | $1,88 \%$ | 2.345 .000 .000 | $1,88 \%$ |
| 6.919 .500 .000 | $5,54 \%$ | 6.919 .500 .000 | $5,54 \%$ |
| 89.079 .760 .000 | $71,26 \%$ | 89.079 .760 .000 | $71,26 \%$ |
| 3.692 .240 .000 | $2,95 \%$ | 3.692 .240 .000 | $2,95 \%$ |
|  |  |  |  |
| $\mathbf{1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{1 0 0 \%} \%$ | $\mathbf{1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |

(*) Trong năm. Công ty thưc hiện thoải toàn bộ Vốn Nhà nurớc gồm 2.295.000 cố phấn của Ủ̉y ban Nhân dân Tính Phú
 phăn cho bèn mua.
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

Vổn đầu tư của chủ sở hî̃u

- liòn góp ãàu nãm
$125.000 .000 .000 \quad 125.000 .000 .000$
- Vồn góp cuối k̀̀
$125.000 .000 .000 \quad 125.000 .000 .000$
d) Cồ phiếu

Số lượng cồ phiếu đăng ký phát hành
Sổ lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ

- Cóphiéu phó thöng

Số lượng cồ phiếu được mua lại (có̉ phiếu quỹ)

- Cổ phiếu phổ thöng

Số lự̛̣ng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giả cồ phiếu đang lưu hành (VND):
e) Các quỹ của Văn phòng Công ty

- Quỹ đầu tư phát triển

| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| 12.500 .000 | 12.500 .000 |
| 12.500 .000 | 12.500 .000 |
| 12.500 .000 | 12.500 .000 |
| 369.224 | 369.224 |
| 369.224 | 369.224 |
| 12.130 .776 | 12.130 .776 |
| 12.130 .776 | 12.130 .776 |
| 10.000 | 10.000 |


| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 5.328 .707 .922 | 5.328 .707 .922 |
|  |  |
| $\mathbf{5 . 3 2 8 . 7 0 7 . 9 2 2}$ | $\mathbf{5 . 3 2 8 . 7 0 7 . 9 2 2}$ |

23. CÁC KHOẢN MỤC NGOẢI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN VA CAM KÉT THUÊ HOẠT ĐOQNG

## a) Tài sản thuê ngoài

Cỏng ty kỷ các hợp đổng thuê đất tại Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ để sừ dụng với mục đicch xây dựng nhà máy xi măng và vẵn phỏng Cóng ty, khai thác đất đá tử năm 1996 đến năm 2041. Diện tlch khu đất thuê̂ là 376.000 m 2 . Theo các hợp đổng nảy, Công ty phải trá tiển thuê đất hàng năm cho đến ngày đáo hạn họ̣ đồng theo quy địhh hiện hành cùa Nhà nước.
b) Noani tê cac loai

| 100 1.0 M15 | bomvitinl | 11/01/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | USD | 186,69 | 186,69 |

24. TÖNG DOANH THU BÁN HANG VA CUNG CAP DןCH VU

Doanh thu bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vu

| Quy I/2019 | Quy I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 50.716 .313 .719 | 55.171 .286 .572 |
| 22.580 .445 | 20.642 .732 |
|  |  |
| 50.738 .894 .164 | 55.191 .929 .304 |

25. CÁC KHOȦN GIȦM TRỪ DOANH THU

- Chiết khấu thương mại
970.690 .254
896.021 .995
- Hàng bán bị trà lại

| Quy 1/2019 | Quy 1/2018 |
| ---: | ---: |
| VND |  |
| 970.690 .254 | 896.021 .995 |
| - |  |

970.690 .254
896.021 .995
26. GIȦ VÓN HÀNG BȦN

Giá vốn của thành phả̉m đã bán

| Quý 1/2019 | Quý 1/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 51.473 .528 .031 | 49.357 .425 .117 |
|  |  |
| $\mathbf{5 1 . 4 7 3 . 5 2 8 . 0 3 1}$ | 49.357 .425 .117 |

27. DOANH THU HOAQT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

| Quý 1/2019 | Quỳ 1/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 4.519 .460 | 645.647 |
|  | $\mathbf{4 . 5 1 9 . 4 6 0}$ |

## 28. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lải tiển vay
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trà chậm

| Quỳ 1/2019 | Quy 1/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 5.180 .327 .069 | 6.072 .445 .256 |
| - | 570.074 .770 |
|  |  |
| $\mathbf{5 . 1 8 0 . 3 2 7 . 0 6 9}$ | $\mathbf{6 . 6 4 2 . 5 2 0 . 0 2 6}$ |

## 29. CHI PUÍ BÁN Hス̇NG



Chi phif nguyên liệu, vật liệu
Chiphi mhân công
C'lu phu hhitu hao tai sán cố định
Thué, phi, và lệ phí
Chi phif dich vu mua ngoadi
Chi phi khác bầng tiền
31. THU NHẠP KHÁC

Thu nhập khác

## 32. CHI PHí KHȦC

Chi phi khac
$3.190 .900 \quad 1.116 .268 .588$

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| - | - |
| 11.607 .000 | - |
| - | 13.046 .976 |
| 1.047 .044 .400 | 2.265 .422 .109 |
| 295.050 .003 | 169.100 .000 |
|  |  |
| $\mathbf{1 . 3 5 3 . 7 0 1 . 4 0 3}$ | $\mathbf{2 . 4 4 7 . 5 6 9 . 0 8 5}$ |


| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 449.180 .780 | 273.119 .818 |
| 1.342 .230 .541 | 1.312 .317 .779 |
| 103.723 .203 | 111.223 .836 |
| 485.190 .266 | 356.703 .880 |
| 626.696 .148 | 389.605 .197 |
| 523.950 .800 | 730.237 .006 |
|  |  |
| $\mathbf{3 . 5 3 0 . 9 7 1 . 7 3 8}$ | $\mathbf{3 . 1 7 3 . 2 0 7 . 5 1 6}$ |


| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

3.190 .900 1.116.268.588
$3.190 .900 \quad 1.116 .268 .588$

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 9.000 .000 | - |
| 9.000 .000 | - |

## 33. CHI PHI THUÉ THU NHẠ̇P DOANH NGHIỆP HIẸ̇N HẢNH

Tồng lọ̣i nhuận kế toán trước thuế TNDN
Các khoản điều chình tăng

- ( $1 /$ phikhing hop le

Thu nhạ̀p chịu thuế TNDN

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| $(13.202 .108 .407)$ | $(6.207 .900 .200)$ |
| - | - |
| - | - |
| $(13.202 .108 .407)$ | $(6.207 .900 .200)$ |

Chi phi thuế TNDN hiện hành (thuế suất 20\%)
Thuế TNDN phài nộp đầu kỳ
Thué̉ TNDN đã nọ̀p trong kỳ
Tồng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ
$\qquad$
165.484.525 165.484.525

## 34. LĀI CƠ BẢN TRÊN CỎ̉ PHIÉU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Văn phòng Cỏng ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau:

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| $(13.202 .108 .407)$ | $(6.207 .900 .200)$ |
| $(13.202 .108 .407)$ | $(6.207 .900 .200)$ |
| 12.130 .776 | 12.130 .776 |
|  |  |
| $(\mathbf{1 . 0 8 8 )}$ | $\mathbf{( 5 1 2 )}$ |

## 35. CHI PHÍ SẢN XUÁT KINH DOANH THEO YÊU TÔ

Chi phi nguyên liệu, vật liệu :
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao tài sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền ${ }^{\text {• }}$

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 42.320 .265 .781 | 43.512 .724 .839 |
| 3.877 .480 .127 | 4.794 .857 .141 |
| 3.323 .751 .401 | 3.700 .848 .424 |
| 1.949 .812 .929 | 2.745 .543 .336 |
| 1.819 .162 .264 | 1.904 .941 .507 |


| 53.290.472.502 | 56.658 .915 .247 |
| :--- | :--- |

## 36. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH <br> Các loại công cụ tải chinh của Văn phòng Công ty bao gồm:

## Tài sản tài chính

Tiền và cảc khoan tưong đương tiền Phai thu khách hàng, phải thu khác

| Giá trị sổ kế toán |  |  |  |  |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| $31 / 03 / 2019$ |  |  | $01 / 01 / 2019$ |  |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Ď̛ phòng |  |
| VND | VND | VND | VND |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.342 .787 .705 |  |  | 15.441 .190 .561 |  |
| 17.365 .112 .745 | $(5.386 .086 .828)$ | 17.172 .293 .802 | $(5.386 .086 .828)$ |  |
| $\mathbf{1 8 . 7 0 7 . 9 0 0 . 4 5 0}$ | $\mathbf{( 5 . 3 8 6 . 0 8 6 . 8 2 8 )}$ | $\mathbf{3 2 . 6 1 3 . 4 8 4 . 3 6 3}$ | $\mathbf{( 5 . 3 8 6 . 0 8 6 . 8 2 8 )}$ |  |


| Giá trị sổ kế toán |  |
| ---: | ---: |
| $31 / 03 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| VND | VND |
| 251.779 .619 .391 | 248.733 .819 .281 |
| 208.461 .466 .381 | 233.463 .363 .832 |
| 44.835 .807 .037 | 42.788 .175 .128 |
| $\mathbf{5 0 5 . 0 7 6 . 8 9 2 . 8 0 9}$ | $\mathbf{5 2 4 . 9 8 5 . 3 5 8 . 2 4 1}$ |

Tài sản tài chính và nợ phài trà tài chính chưa được đảnh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư số $210 / 2009 / T T-B T C$ và các quy định hiện hành yêu cầu trình bảy Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối vởi cōng cụ tải chinh nhưng không đưa ra các hương dẫn tương đương cho việc đảnh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tải sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoàn trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phȯng giảm giá các khoản đầu tư chưng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

## Quản lý rủi ro tài chính

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

## Rŭi ro thị truờng

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

Rủi ro về tẏ giá hối đoái:
Văn phòng 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 theỏ những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Văn phòng Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:
Văn phòng Cóng ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Văn phòng Công ty có phát sinh các khoàn tiền gừi có hoặc không có kỷ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nồi. Văn phòng 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 Văn phòng Công ty.

## Ruii ro tín dụng

Rùi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khá năng thực hiện đự̛̣ ngliĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Văn phòng Công ty. Văn phòng Công ty có các rủi ro tín gồng tî hoạt dọ̉ng sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt dộng tài chính (bao gônl tiền gưi ngân làng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

## Tại ngày 31/03/2019

Tiền vail các khoản turơng đương tiền Phai thu khảch hàng, phaii thu khác

| Từ 1 năm trở xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 1.342.787.705 | - | - | 1.342.787.705 |
| 11.874.025.917 | 105.000.000 | - | 11.979.025.917 |
| 13.216.813.622 | 105.000.000 | - | 13.321.813.622 |

Tại ngày 01/01/2019
Tiền và các khoản tương đương tiền

| 15.441 .190 .561 | - | - | 15.441 .190 .561 |
| :--- | ---: | :--- | :--- |
| 11.681 .206 .974 | 105.000 .000 | -11.786 .206 .974 |  |
|  |  |  |  |
| $\mathbf{2 7 . 1 2 2 . 3 9 7 . 5 3 5}$ | $\mathbf{1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | - | $\mathbf{2 7 . 2 2 7 . 3 9 7 . 5 3 5}$ |

## Rüi ro thanh khoăn

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

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

Tại ngày 31/03/2019
Vay và nợ
Phải trả người bán, phải trả khác
Chi phí phải trả

| Từ 1 năm trở xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 114.801.809.769 | 136.977.809.622 | - | 251.779.619.391 |
| 208.461.466.381 | - | - | 208.461.466.381 |
| 44.835.807.037 | - | - | 44.835.807.037 |
| 368.099.083.187 | 136.977.809.622 | - | 505.076.892.809 |
| 111.756.009.659 | 136.977.809.622 | - | 248.733.819.281 |
| 233.463.363.832 | - | - | 233.463.363.832 |
| 42.788.175.128 | - | - | 42.788.175.128 |
| 388.007.548.619 | 136.977.809.622 | - | 524.985.358.241 |

Công ty cho rằng mức độ tập trung rùi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoán nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

CÁC Khoỉn mỤ́ trinin bìy trong báo cáo lưu chuyén
a) Số tiền di vaṣ thue thut trong kỳ

| Quý I/2019 | Quý I/2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 4.204 .064 .800 | 5.106 .445 .996 |

b) Số tiền đa thưe trả gốc vay trong kỳ

Tiền trà nọ gốc vay theo khế ước thông thường:

$$
1.158 .264 .690
$$

3.905 .766 .900

## 38. NHÜNG SU' KIĘN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN

Khỏng có surr kiện trong yếu nào xảy ra sau ngày kết thủc kỷ kế toán đòi hởi phải được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chinh này.

## 39. NGHIĘP VU VÀ SƠ DU' VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Cỏng ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số dur tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau: (riêng đối vời cảc hhoản vay với các bên liên quan được nêu chi tiết tại Thuyết minh số 15)

Người lập biểu


Triệu Thị Mai

Kê toân trưong


Vit Anh Phurong



[^0]:    12. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HìNH
