334A, PHAN VĂN TRI, P.11, Q. BINH THAANH
$\qquad$

# bÁO CÁO TÀI CHíNH QUÝ I NĂM 2019 

c3 10

## BÄNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN

## Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

## TAI SÅN

A - TÀI SȦN NGAN HAN
I. Tiền và các khoản tưong đưong tiền

1. Tiền
2. Các khoann tuong đưong tiền
II. Đầu tư tài chinh ngấn hạn
3. Chưng khoán kinh doank
4. Dự phơng giàm giá chưng khoán kinh doanh
5. Đầu tư nắm giự dến ngày đáo hạn
III. Các khoàn phäi thu ngắn hạn
6. Phäi thu ngằn hạn cuaa khách bảng
7. Trả trước cho người bán ngắn hạn
8. Phài thu nọi bọ́ ngắn hạn
9. Phài thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Phäi thu vè̀ cho vay ngằn hạn
11. Phải thu ngằn hạn khác
12. Dư phóng phải thu ngắn hạn khơ đói
13. Tải sàn thiếu chờ xừ lý
IV. Hàng tồn kho
14. Hang tồn kho
15. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho
V. Tài sān ngắn hạn khác
16. Chi phi tuà trước ngẳn hạn
17. Thuế giá trị gia tăng đtrọ̣c khấu trự
18. Thué và các khoán khac phải thu Nhá noóo
19. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
20. Täi sản ngẳn hạn khảc155
$\begin{array}{cc}\text { Mā } & \text { Thuyết } \\ \text { số } & \text { minh }\end{array}$ Số cuối kỳ $\qquad$
1.239 .904 .389 .940
1.348.979.821.064
203.941.369.291
115.941.369.291
88.000 .000 .000
3.255 .462 .500
2.835 .462 .500
420.000 .000
284.037.978.945
III. 3
252.226.701.968
15.256 .400 .051
111.4
9.927 .386 .702
111.5
758.578.194.449
762.914 .882 .644
(4.336.688.195)
43.940.219.370
43.597.976.702
III. 9
1.522.878.522
42.417.340.848

### 16.554.876.926

814.147.033.626.
818.483 .721 .821
(4.336.688.195)
2.945 .267 .652
40.652.709.050

SAN XUAT
KOM N

334 A Phan Văn Trị, Phương 11. Quận Binh Thạnh, TP HCM BÁO CAO TAL CHINH QUÝ 1
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Bäng cân đôi kê toán (tiêp theo)

## TAI SÄN

## B - TÀI SANN DÀI HAN

1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Phài thu dài hạn cúa kluách hàng 210
3. Trả trước cho người bán dải hạn
4. Vốn kinh doanh ờ cac đon vị trựe thuộc
5. Phài thu nội bộ dài hạn
6. Phäi thu vè̀ cho vay daì bạn
7. Phải thu dài hạn khác
8. Dự phơng phài thu dài han khó đối

219
II. Tài sǎn cố dịnh 220

1. Tài sàn cố dịnh hữu hình Nguyêngiä Giá trí hao mòn luyy ké
2. Tai sàn cố định thuê tài chính Agwêngiá Giá tri hao mon lay ké 221
. Tai sàn cố định vô hình Nguyèngiä Giá trì hao mỏn līy ké
III. Bất động săn đ̛àu tur

Nguyên giá
Giá trị hao món lũy kế
IV. Tài săn đờ dang dài hạn 240

1. Chi phì sản xuất, kỉnh doanh dơ dang dài hạn 241
2. Chi phì xây dựng coo bàn dở dang 242
V. Bầu tư tài chính dài hạn 250
3. Đằu tur vảo công ty con
4. Đằu tư vào công ty liên doanh, liên kêt 251
5. Đằu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
6. Dự phơng dầu tư tài chỉnh dài hạn 254
7. Đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tải sản dài hạn khác 260
8. Chi phi trà truớc dài han
9. Tài sản thué thu nhặp hoăn lại
10. Thiết bí, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

261
4. Tải sàn dâi hạn khảc 263

TÓNG CỌNG TÀI SÄN sô 200 224 225 226 227 228 229 230 231 232

Mã Thuyết
III. 7

## III. 7

## III. 7

| III. 8 | 9.137 .703 .694 | 9.209 .388 .868 |
| :---: | :---: | :---: |
| III. | H.055.145.019 | 11.055 .145 .019 |
| III. 8 | $(1.917 .441 .325)$ | $(1.845 .756 .151)$ |

19.024.018.024
19.024.018.024
360.481 .917 .439
360.481 .917 .439
$\begin{array}{lll}1112 & 173.833 .523 .339 & 173.833 .523 .339\end{array}$
$111.2 \quad 186.648 .394 .100 \quad 186.648 .394 .100$

|  | 3.918.667.144 | 4.289.471.365 |
| :---: | :---: | :---: |
| III. 9 | 3.680.735.393 | 4.051 .539 .614 |
| 111.15 | 237.931 .751 | 237.931.751 |
|  | - |  |
|  | 1.730.185.764.046 | 1.831.797.028.497 |

# CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX) 

334 A Phan Vaan Trị, Phường 11, Quận Binh Thạnh, TP HCM
BÁO CÁO TAl CHINH QUÝ 1
Cho năm tài chính kết thúc ngảy 31 tháng 12 năm 2019
Bảng cân đôi kê toán (tiêp theo)

| NGUON VÓN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
| C- NƠPHÄl TRȦ | 300 |
| 1. Nợ ngẵn hạn | 310 |
| 1. Phải trả người bản ngắn hạn | 311 |
| 2. Nguời mua trà tiền trươe ngắn hạn | 312 |
| 3. Thuế và các khoàn phải nộp Nhà nước | 313 |
| 4. Phải trả ngươi lao động | 314 |
| 5. Chi phi phải trà nģ̆̉n hạn | 315 |
| 6. Phải trả nộ bộ ngắn hạn | 316 |
| 7. Phải trả theo tiên đọ kê hoạch hợp đồng xây dựng | 317 |
| 8. Doanh thu chura thực hię̣n ngăّn hạn | 318 |
| 9. Phải trả ngẳn hạn khác | 319 |
| 10. Vay và nọ thuê tai chinh ngắn hạn | 320 |
| 11. Dự phȯng phải trả ngấn hạn | 321 |
| 12. Quỳ khen thương, phức lội | 322 |
| 13. Qưy binh ồn giá | 323 |
| 14. Giao dịch mua bản lại trải phiếu Chinh phủ | 324 |
| II. Nọ dăi hạn | 330 |
| 1. Phai trà người bán dài hạn | 331 |
| 2. Ngươi mua trả tiển trưởc dài hạn | 332 |
| 3. Chi phí phài trà dài hạn | 333 |
| 4. Phăi trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |
| 5. Phải trả nợi bộ dải hạn | 335 |
| 6. Doanis thu chura thưe hiện daì hạn | 336 |
| 7. Phài trả dài hạn khác | 337 |
| 8. Vay và nọ thuê tài chinh dai hạn | 338 |
| 9. Trải phiếu chuyển đồi | 339 |
| 10. Cổ phiĉ̉u uu đãi | 340 |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phai trà | 341 |
| 12. Dự phòng phăi trả dài hạn | 342 |
| 13. Quy̆ phȧt triền khoa học vả công nghẹ | 343 |

Mã so 300

1. Nợ ngẵn hạn
2. Phải trả người bản ngắn hạn
3. Nguời mua trả tiền trướe ngắn hạn
4. Thué và các khoàn phài nộp Nhà nước
5. Phải trả người lao động
6. Chi phi phải trả ngắn hạn
7. Phải trả nọ̣i bộ ngắn hạn
8. Phài trá theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dưng
9. Doanh thu chưa thực hiệnn ngằn hạn
10. Phải trá ngẳn hạn khác
11. Vay và nọ thuê tài chinh ngắn hạn
12. Dự phōng phải trả ngấn hạn
13. Quỳ khen thương, phức lợi

322
13. Qūy binh ồn giá323
14. Giao địch mua bản lại trải phiếu Chinh phủ 324
II. Nọ dăi hạn 330

1. Phải trà người bán dải hạn 331
2. Người mua trà tiển trước dài hạn 332
3. Chi phí phài trà dài hąn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phái trẩ nội bộ dải hạn 335
6. Doanh thu clura thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác

337
8. Vay và nọ thuê tài chinh dăi hạn
9. Trái phiếu chuyền đối
10. Cổ phiĉ́u ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phäi trà
12. Dự phòng phái trả dải hặ
13. Quy̆ phảt triền khoa học vả công nghệ

Thuyêet minh

| Số cuối kỳ | Số dẩu năm |
| :---: | :---: |
| 998.223.151.519 | 1.131.516.775.504 |
| 995.623 .151 .519 | 1.128.916.775.504 |
| 208.285.340.486 | 356.074 .009 .687 |
| 15.391 .919 .963 | 9.690 .700 .440 |
| 23.037.980.771 | 30.575 .352 .527 |
| 19.775.497.597 | 33.591 .745 .989 |
| 104.250 .000 | 721.000 .207 |
| - | - |
| - | - |
| 1.389 .451 .716 | 754.252 .199 |
| 31.357 .480 .837 | 28.409.665.163 |
| 696.235.383.336 | 669.054.202.479 |

III. 16
45.846 .813
2.600 .000 .000
2.600 .000 .000
III. 14

3344 A Phan Văn Trị, Phương 11, Quạ̃n Binh Thạnh, TP HCM
BAO CAO TẢI CHINH QUÝ 1
Cho năm tải chính kết thu̇c ngà̀y 31 thàng 12 nām 2015
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| NGUON V C ( | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyêt $\operatorname{minh}$ | Số cuối kỳ | Số đầu nām |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| D - NGUÓN VÓN CHÜ SƠ Hữ | 400 |  | 731.962 .612 .527 | 700.280 .252 .993 |
| 1. Vốn chü sở hũu | 410 |  | 731.962 .612 .527 | 700.280 .252 .993 |
| 1. Vổn đầu tư của chù sở hữu | 411 | III. 16 | 190.758 .250 .000 | 190.758 .250 .000 |
| - Cổ phiếu phố thông có quyền biểu quyết | 411 a | III. 16 | 190.758 .250 .000 | 190.758.250.000 |
| - Có phieúu uru đãi | 411 b |  | - | - |
| 2. Thặng dư vồn cồ phẳn | 412 | III. 16 | 172.983.798.793 | 172.983 .798 .793 |
| 3. Quyền chọn chuyển đồi trái phiếu | 413 |  | - | - |
| 4. Vốn khác của chû sơ hữu | 414 |  | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 |  | - | - |
| 6. Chênh lệch đành gia lại tài sàn | 41.6 |  | - | - |
| 7. Chênh lệch tẏ giá hổi đoải | 417 |  | - | - |
| 8. Quy̆ dầu tư phát triển | 418 | 11.16 | 45.593 .508 .600 | 45.593.508.600 |
| 9. Quỳ hỗ trợ sắp xểp doanh nghiệp | 419 |  | . | - |
| 10. Quy̧ khac thuộe vốn chủ sở hữu | 420 |  | - | . |
| 11. Lẹi nhuận sau thuể chưa phân phối | 421 | 11.16 | 322.627 .055 .134 | 290.944.695.600 |
| - LNST chura phân phối lưy kế dến cuối kỳ trước | 421 a | HL. 16 | 290.944.695.600 | 147.941.148.771 |
| - LNST chua phân phố kỳ này | 4216 | III. 16 | 31.682 .359 .534 | 143.003 .546 .829 |
| 12. Nguồn vồn đằu tư xây dựng co bàn | 422 |  | - | - |
| II. Nguồn kinh phi và quỹ khác | 430 |  | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 |  | - | - |
| 2. Nguồn kinh phi đã hình thành tài san cố định | 432 |  | $\checkmark$ | - |
| TONG CONG NGUON VÓN | 440 |  | 1.730.185.764.046 | 1.831.797.028.497 |



Dương Ngọc Hài
Ngıời lập biểu


Nguyê̂n Thị 末îinh Hiếu Kế toân trrởng

Lập. ngày 18 tháng 04 năm 2019


## CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH (GILIMEX)

$334 \wedge$ Phan Vân Trị, Plường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM
BÁO CÁO TẢl CLIINH QUÝ I
Cho năm tài chính kết thưe ngày 31 tháng 12 năm 2019

# BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH <br> QUÝ 1 - NĂM 2019 

| CHi Trêm |  |  | Qúy 1 |  | Luỹ kế từ đần năm đên nay |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\underset{\substack{\text { Mẫ }}}{ }$ | Thuyêt miuh | Nām nay | Nām truớ | Năm nay | Năm trướ |
| 1. Doanhl thu bán hàng và cung câp dịch vụ | 01 | IV. 1 | 519,140.094.019 | 642.484.172.224 | 519.140.094.019 | 642.484.172.224 |
| 2. Các chooãn gîmm trì̀ doanh thu | 02 | IV,1 | - |  | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bánu liàng và cung cî́p dịchi vụ | 10 | IV.1 | 519.140.094.019 | 642.484.172.224 | 519.140.094.019 | 642.484.172.224 |
| 4. Giâ vồn hà̀ng bán | 11 | Iv. 2 | 429.915.822.062 | 533.535.747.166 | 429.915.822.062 | 533.535 .747 .166 |
| 5. Lọi nhuận gộp về bán liàng và cung cấp dịch vụ | 20 |  | 89.224.271.957 | 108.948.425.058 | 89.224.271.957 | 108.948.425.058 |
| 6. Doanh thu họ̣t động tài chímh | 21 | IV. 3 | 3.955.177.494 | 5.111.173.779 | 3.955.177.494 | 5.111.173.779 |
| 7. Chi phítài chinh | 22 | IV. 4 | 6.851.240.345 | 6.483.539.875 | 6.851 .240 .345 | 6.483 .539 .875 |
| Trong dó: chi phi lâi vay | 23 | IV. 4 | 4.529.511.792 | 3.318 .859 .846 | 4.529 .511 .792 | 3.318.859.846 |
| 8. Chi phi bán hàng | 24 | IV. 5 | 21.639.442.813 | 41.698 .697 .243 | 21.639.442.813 | 41.698.697.243 |
| 9. Chi phí quán ly doanh ngliệp | 25 | IV. 5 | 17.758.350.061 | 15,939.024.569 | 17.758.350.061 | 15.939.024.569 |
| 10. Leq̣i nhuận thuần tur̀ hogat dộug kinh doanh | 30 |  | 46.930.416.232 | 49,938.337.150 | 46.930.416.232 | 49.938.337.150 |
| 11. Thu nhập klác | 31 |  | 1.081.960.590 | 99.162 .945 | 1.081.960.590 | 99.162.945 |
| 12. Chi phi khác | 32 |  | 6.542 .814 .183 | 1.219 .883 .673 | 6.542.814.183 | 1.219.883.673 |
| 13. Lẹi nhuận khác | 40 |  | (5.460.853.593) | (1.120.720.728) | (5.460.853.593) | (1,120.720.728) |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Vẵn Trị, Phường II, Quận Binh Thạnh, TP HCM
BAO CAO TAI CHÍNH QUÝ 1
Cho nẳm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nãm 2019

# BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌ̃NG KINH DOANH <br> QUÝ 1 - NĂM 2019 

Don vị tinh: VND

|  | Qúy 1 |  |  |  | Luŷ kế từ đẩu năm đến nay |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CHí TiềU | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { sô } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 14. Tồng lọi nhuận kê toín trước thuế | 50 |  | 41.469.562.639 | 48.817.616.422 | 41.469.562.639 | 48.817.616.422 |
| 15. Chi phí thuể thu nhập doanh ngliệp hiện hàmh | 51 | IV. 9 | 9.751 .203 .105 | 10.048.010.469 | 9.751 .203 .105 | 10.048.010.469 |
| 16. Chi phí thuê thu nhập doanh ngliệp hoàn lại | 52 |  | - | - | - | - |
| 17. Lơi nhuậu sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 |  | 31.718.359.534 | 38.769.605.953 | 31.718.359.534 | 38.769.605.953 |
|  |  |  |  <br> HịMinh Miếu rorong |  |  |  |

# BÁO CÁO LU'U CHUYÉN TIÉN TẸ 

(Theo phương pháp gián tiếp) QUX́ 1-NĂM 2019

Don vitinh; VND

## CHÌ TIĖU

2. Đì̂u chinh cho các fhoàn:

- Khấu hao TSCD và BDSDT
- Các khoan dir phòng
- Làii tỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái co đánlı gáa tại cać khoàn muc tî̀ñ tệ có góe ngoại tệ
- Lât, 领 tưr hoạt động đầu tur Chi philaii vay
- Các khoàn điầu chinh khão053. Lơi nhuạn từ hoart dông Kính doanhtrước thay đ̛̃̂̀i vốn teru dồng08
- Tăng. giàm các khoán phài thu ..... 09
- Tärg. giăm hìng tồn kho ..... 10
- Tăng. gäàm các khaán phài trà ..... 11
- Täng. giàm chí phí trà truớc ..... 12
Tăng, giàm chựng khoán kinh doanh ..... 13
- Tiên lăi vay dí trà ..... 14
- Thuế thu nhập doanh nģhiệp đă nộp ..... 15
- Tiễn thu khảc từ hoạt đọnrg kinh đeanh ..... 16
- Tiền chỉ khác từ hoagt cọng kinh doanh ..... 17
Luu chuyển tiền thuà̀n từ hoạt động kinh doash ..... 20
II. Luru chuyển tiền tử hoạt dộng đầu tur1. Tiền chi dề mua sà̀m, xày dựng tải sàn cồ dịhh vàcảc täi sản dài hău khảc21

2. Tiền thu tư tharh lý, nhượug bán tài sản cổ địnis và cac tài sản dài hạn khác ..... 22
3. Tiền chii tho vay, mua càe công eụ nọ cùa ©ón vi khác ..... 23
4. Tiển thu hổi cho vay. bán lại các công cụ nọ cưa đon vi khác ..... 24
5. Tiền chị dầu tur. góp vồn vảo đơn vi Khác ..... 25
6. Tiền tḥu hồi dẳu tur, zóp vốn vào don vị khác ..... 26
7. Tién tha lãi cho vay, cố tưe và lọi nhuạ̀n dượe chia ..... 27
Luru chuŷ̀̉n tî̀n thuần từ hoan dông đẩu tur ..... 30
Thuŷtt
minh Nämnay $\quad$ Năm trước
41.469 .562 .639
48.817.616.422
III. 7 ; III. 8
3.113.554.891
3.197 .399 .625
459.290 .006
789.820.108
IV. 4 4.529.511.792
3.318 .859 .846

| 50.367 .739 .436 | 55.333 .875 .893 |
| ---: | ---: |
| 69.989 .761 .140 | 122.587 .388 .993 |
| 55.568 .839 .177 | 40.725 .748 .132 |
| $(150.027 .520 .662)$ | $(13.802 .456 .752)$ |
| 1.793 .193 .351 | 1.699 .873 .572 |
| - | - |
| $(5.250 .397 .380)$ | $(3.318 .859 .846)$ |
| $(19.477 .601 .697)$ | $(19.011 .843 .000)$ |
| - | - |
| $(36.000 .000)$ | $(114.600 .000)$ |
| 2.922 .013 .365 | 184.099 .126 .992 |

3021810
CONG
COB PHAKN
VI. 7
VI. 7
(12.760.345.893)
1.022 .000 .000
(11.738.345.893) $\qquad$

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Văn Tri, Phường 11, Quận Binh Thạnh. TP HCM BÁO CÁO TAI CHINH QUÝ 1
Cho năm tải chinh kết thùc ngày 31 thảng 12 nâm 2019

## CHi TIEU

III. Lưu chayễn tiên tự hoạt dộng tài chính

1. Tiển thu từ phảt bảnh cố phiếu, nhhận góp vốn của chủ sơ haưu
2. Tiền chi trä góp vốn cho các chủ sớ hữu, mua lại cổ phiéu cia doanh nghiệp Lả pháı hảnh
3. Tiền thu từ di vay 33
4. Tiển trà nợ gốc vay 34
5. Tiển trả nợ gó̀c thuê tài chinh
6. Cồ tức, lọi nhuạn đā trả cloo chủ sờ hị̛u:

|  |
| :---: |

Luu chuyễn tièn thuần trong năm $\quad \mathbf{5 0}$
Tiền và tương durơng tiền đầu năm
Ảmả hường cuà thay đới tỳ giả hối doái quy dồi ngosai tệ
Tî̀n và turong duoong tièn cuối năm

Ma Thuyet
minh

Năm nay
Näm nay

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Qáy I-Nüm 2019

## I Đặc điểm hoạt đọng cüa doanh nghiệp

1. Hinh thức sờ hữa vốn

Công Ty Cổ Phần Sàn Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bimh Thạnh (GILIMEX) tiền thần là doanh nghiệp nhà nưởc thành lập nãm 1982 trưe thuộc UBND TP. HCM thục hiện cố phằn hơa theo Quyết dịnh số $134 / 2000$ :QĐ-TTg cuaa Chinh phư ban hành ngảy 24/11/2000 vè việc chuyên Công Ty Sàn Xuẳt Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Binh Thạnh thành Công Ty Có̀ Phẳn Sàn Xuắt Kinh Doanh Xuất Nhập Khẫu Binhl Thạnh.
Theo giáay chựng nhận đãng ký kinh coanh lần đẫu số 4103000253 cấp ngãy 29/12/2000 và Giầy chứng nhận đãng kỳ kinh doanh thay đối lần thír 16 số 0302181666 ngày 09:10:2018 do Sỏ̉ Kế Hoạch và Đấu Tu Thảnh phố Hổ Chí Minh cấp.
Vốn điểu lệ cưa Công ty theo Giấy chứng nhận dãng ký kinh doanh là 190.758.250.000 VND.
Vồn gôp cua Công ty dến ngày 31/03:2019 là 190.758.250.000 VND.
Trụ sở clính của Công ty tại địa chi 334A Phan Văn Trí, Quận Bình Thạnh, Thảnh phố Hồ Chi Minh.
2. Linh vure kinh doanh

- Thương mạii dịch vg̣: sản xuất công nghiệp.

3. Ngành nghể kinh doanh:

 sờ):

 loại nguyên liệu vã cảc sçn phả̉m khảc (không hoạt động tại ự̛̣ sỡ), sàn xuất, chể biến hàng thù công mỳ nghệ, may mặc


- Hoạt động địch wụ hổ trợ kinh doanh khác còn lại chưa dược phân vào dâu, chi tiết: xuất khẩu hàng nông lâm thủy hải sản. thú công, mỳ nghê, may mặc, hảng da, cao su, lương thưc, thực plaz̉̉m, thiét bị, mạy móc, vật liệu xây dụng, các loại nguyễn liệu và các sản phấm khác. Nhập khẩu thiểt bị máy móc, nguyên liệu, vật tur. phương tiện vịn tải, hảng tiêu dìng, kim khi diện máy, diện từ. Họ̣ tảc đầu tư trong līnh vurc du lịch, nhả häng, khách sạn:
- Hoạt động cắp tin dựg khàc, chi tiét: dich xu cą̀m đồ:
- Hoạt động chuyền môn, khoa học và công nghệ khác chura dự̣e phôn vào dâu, chî tiết: dịch vụ thương mại;
- Xây durng nhà các loąi, chii tiét: xây cưrng:
- Hoạt dộng thiết kế chuyên dụng, chi tiêt: trang trí nội thất:
- Chuấn bị mặt bằng, chi tiét: san lầp mặt bằng:
- Kinh doanh BES. quyền sự dụng dât thuộc chư sờ hữu, chủ sử dụng hoạ̣c di thuễ, chi tî́t: kinh doanh dịa ốc,


## II Chế độ và chinh sảch kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ ké toán, dơn vị tiền tệ sử dụng trong ké toàn

Niên độ ké toán của Công ty bằ đẫlı từ ngày $01 / 01$ và két thúc vào ngày 31/12 lảng năm.
Đon vị tiển tệ sự dụng trong ghi chép kế toán là đổng Việt Nam (VND).
2. Chuẩn mực và Chê độ kể toán áp dụng

### 2.1. Chế độ kế toán áp dụng:

Cõng ty áp dưng Chế đọ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tu 2002014/TT-BTC ngảy 22:12:2014 cưa Bô Tãi chinh và các Thông tur văn bàn hướng dã̃n bố sung.

### 2.2. Tuyèn bố vể việc tuân thư Chuần mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã âp dụng các Chuẳn mực kè toán. Việ Nam và các vãan bán hướng dẫn Chuả̉n mực do Nhà nước đà baan hành. Các
 dộ kể toán hiẹ̣n hàrnh dang áp dung.

354 A Phan Vin Tri, Phưòng 11, Quạnn Binh Thanh. TP HCM<br>BȦO CAOTAI CIINH QUY :

Cho năm tải chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Qáy I-Näm 2019

### 2.3. Hinh thưrc kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thựe sồ kể toán Nhặt ký chung.
3. Các chinh saich kế toán áp dụng

### 3.1. Nguyên tấc xác định các khoản tî̀ñ: tiền mặt, tiền gửi ngân lhàng, tiền đang chuyển Nguyên tüc xäc địhh cäc Khoän tuơng drong tièn

Nguyên tắc xác định các khoản tưong đương tiển là các khoản đẩu tur ngằn hạn không quá 3 thảng có kha năng chuyền đổi để dàng thành tiền và không có nhều rưi ro trong chuyển đồi thành tiền kể tờ ngày mua khoản đầu tư đó tại thôi điểm báo cảo.

## Nguyên tâce, phuromg pháp chuyền đỗi cưc đồng tî̀̀n thacc

 giả thực tế phát sinh của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tăi khoản và được hạch toán vào doanh thu hoăc chi phí lải chính trong năm tài chính.
 năm dược kêt chuyền vào doanh thu hoặc chi phi tài chinh trong năm tải chinh. Ty giá duapc Công ly sị̛ dung dề dảnh giả chênh lệch tỳ̛ giá cuối kỳ̀ các khoàn muc tiển tệ là tỷ̛ giả bình quân liên ngân hàng tai ngày cuối năm tải chỉnh do Ngân hảng Nhà nuớc công bố.

### 3.2.Nguyên tà́c ghi nhận hảng tồn kho

Hàng tồn kho đưọc tirnh theo giá góc. Trương họp già trị thuần có thê thưe hiṣ̂n ducợc thấp bơn giả gốc thi phäi tính theo giâ trị thuẫn có thể thưec hiện đượ. Giả gốc hàng tồn kho bao gồm chî phí mua, chi phi chế biến vả cảc chi phí liên quan trưe tiếp khác phát sinh để có đuç̛c hảng tồn kho ở dịa diển và trạng thái hiệ̣n tại.
Giá trị hảng gồn kho cuối kỳ dươe xác dịnh theo phưorg pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho dươo hạch toán theo phuơng pháp kê khai thrờng xuyên.

### 3.3. Nguyên tấc ghi nhận các khoản phäi thu thuơng mại và phải thu khàc:

3.3.1. Nguyền tắc ghi nhận: Các khoàn phài thu khách hàng, khoàn trù trước cho ngươi bán, phài thu nội bộ và các khoãn phài thu khác tại thời diềm báo cáo, nểut

- Có thời hạn thu hổi hoạ̃c thanh toán dưới 1 năm dược phân loại là tài sàn ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 nămo dược phân loại là tải sàn dải hạn.
 nợ phäi thu có Khả năng không đuợc khách hàng thanh toản đối với các khosin phaii thu tại thơi diển lập Bảo cáo tải chính.


### 3.4. Nguyên tắc ghi nltận vả khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố dinhh hĩu hình, tả̉ sàn cố dịnh vô hình durọ̣ ghỉ nhận theo giá gốc. Trong quá trinh sử dụng, tải sản cố định hư̌u hình, tài sản cổ dịnl vô hínlh được ghi thặn theo nguvên gíá, hao món luŷ kể và giá trị còn lại.
Khấu hao dươe trich theo phương pháp durơng thà̀ng. Thợi gian klấu hao dưọe uớc tính nhur sau:

- Nhà cửa, vặt kiển trủc
- Máy móc, thiết bi
- Phưong tiện vận tải
- Thiêt bị văn phong

08-25 nãm
07-10 năแา
04-07 nẳm
03 - 06 năm

### 3.5. Nguyên tắc ghi nlag̣n cảc khoản dàu tur tài chinh

Khoản đ̛̂̀u tur vào cồng ty con, công ty liên kết dươe kể toản theo phưong phâp già gốc. Lọi nhuận thuẩn dơợc chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngạy đầu ư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quà hoạt dộng kinh doanh. Các khoàn được chia khác (ngoải lọ̣i nhuận thuần) dược coi là phần thu hồi các khoản dầu tư và đưo̧c ghi nhận lả khoản giăm trừ giả gốc đầu tus.

# CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX) 

334 A Phan Vän Tri, Phưong 11. Quân Binh Thanh, TP HCM
BAO CAO TAL CHINH QUY̌ 1
Cho năm tài chinnh két thù ngay 31 tháng 12 nãm 2019

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

## Qúy I - Năm 2019

Khoàn đầu tư vảo công ty liên cioanh dượ kề toán theo phương pháp giả géce. Khoản vốn góp liên doanh không diểu chinh theo thay tối cuia phàn sở hữu cúa công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt dộng kinh doanh của Công ty phàn ânh khoàn thu nhạ̣p dược chia từ lọi nhuận thuẳn luỳ ké cưa Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vổn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hînh thức Hoạt đồng kinh doanh đồng kiềm soát vả Tải sàn dồng kiềm soát dược Công ty áp dựng nguyẻ̛n tắc kê toàn chung như với cáe hoạt dông kỉnh doanh thông thường khảc. Trong dó:

- Công ty theo dõt riêng các khoản thu nhập, chi phi liền quan đến hoạt động liên doanh và thục hiện phân bố cho các bển trong lién doanh theo họp đồng liên doanh;
- Công ty theo dõi riêng täi sản góp vốn diên doanh, phẩn vốn gỏp vâo tải sân tồng kiểm soát vả các khoản công ng̣ chung. công nợ riéng phát sinh từ hoạt dộng liên doanh.


## 

- Có thời hạn thu hồi hoặe dão hạn không quá 3 tháng kể từ ngáy mua khoán đầu tư đó đượe coi là " ươong dương tiền"
- Có thỡi hạn thu hồi vốn dưới I năm dược phân loại là tải sàn ngản hạn
- Co thời hạn thu hồi vốn trên 1 nảm đượ phản loại lá tài san đa̛a hạn


### 3.6. Nguỵèn tắc ghi nhận vả vờn hoá càc khoản chi phi đi vay

Chi phi di vay dược ghi nhận vào chi pht sản xtătt, kinh doanh trong ky khi phảt sinh, trư chi phi cei vay lien quan tựe tiếp dển
 quy địhth trong Chuẩn mực Kế loann Việt Nam số $16^{\circ}$ Chi phí đi vay",

### 3.7. Nguyên tắc ghi nhận vã phẩn bỗ chi phí trả trước

Các chí phi trả trướe chi liên quan dển chi phí sàn xuất kinh doanh nảm tải chinnh hiện tại dượe chai rhận là chi phi trà tước ngẳn hạn và duợe tính vào chi phí sản xuất kinhl doanh trong nảm tài chính
Các chi phi sau đôy đã phảt sinh trong năm tải chirh nhung đượe hạch toản wảo chì phí trả trơ̛ớc dải hạn đé phản bó̉ đần vào kết quả hoạt dệng kinh doanh trong ahiêua năm:

- Công cu dụng cu xuất dùng có giá trị lớn:
- Chi phí sùa chữa lớn tài sàn cố dịnh phát sinh một lẩn quá lón.

 xuất kinh doanh theo phương pháp ditòng thẳng.


### 3.8. Nguyèn tắc ghi nhần chi phí phăi trả

Các khoản chi phí thực tể chura phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuẩt, kinh doanh trong kỳ dể dàm bảo khi chi

 phí tương û̀ng vớ phần chênh lệch.

### 3.9. Ghi nlậ̣n cảc khoản phài trả thương mại vá phâi trả khác

Các khoản phải trá nguời bán, phài trą nội bộ, phài trà khác. khoàn vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Co thời hạn thanh wả̉n dưởi 1 năm dươe phãn loại lá nọ ngắn hą̣.
- Có thời hạn thanb toón trân 1 năm cược phán loại là nơ dài hạn.

Thué thu nhập hoãn lại dự̧c phân loại lä nọ däi hạn.

### 3.10. Nguyên tả̛c ghi nhặn vốn chư sở hữu

Vồn đẳu tư cuia chủ sở hừu đươe ghỉ nhhạn theo số wốn thỵe gôp ctia chu̇ sớ bữu.

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH 

Qúy 1-Näm 2019

 phiĉ́u khi phát hành cổ phiễu lần đ̛àu, phât hành bồ sung hoặc tái phát hành cổ phiĉ́u quy̆

Vốn khác cùa chủ sớ hữu đự̛̣c ghii theo giả tự còn lại giữa giá trị hợp lý của cảc tâi sân mả doanh nghiệp được càc tố chứe, cá
 sung vồn kinh doanh từ kết quả hoạt dộng kinh doanh

Cổ phiếu quỳ lâ cổ phiếu do Công ty phát hảnh và sau dó mua lại. Cổ phit̂́u quỳ dượe ghi nhận theo giảả trị thực tế và trinh bây trên Bảng Cân đối kê toán lả một khoản ghi giàm vốn chư sờ hữu.
Cổ tức phải trả cho các cồ dông dược ghỉ nhận là khoàn phâi trà trong Bảng Cán đới ké toản của Cóng ty sau khi có thông báo chia cổ tức cưa Hội dồng Quản trị Công ty.
 của các khoản mục có gốc ngoại tệ của hoạt đọnng đầu tư xây dưng co bàn.
 ảp dụng hồi tồ thay đối chinh sách kế toán và ciều chinh hồi tó sai sót trọng yé́u cia cac nām trước.

### 3.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

## Doanh thu bün hàng

Doanh thu bán hàng dượ ghi nhận khi đờng thả̛i théa mãn các cuî́ûu kiện sau:



- Doanh thu dượe xác điph tuơng dối chắc chắn;
- Công ty đã thu dượe hoằc sẽ thu dươe lợi ich kinh tế từ giao dijch bán hàng:
- Xác địrh được chi phi liên cquan đến gizo dịch bän hàng


## Doanh thu currg câp dich we

Doanh thu cung cấp dịch vụ dược ghi nhận khi kết quả của giao dịch dó dượe xác dịnh một cách đáng tin cây. Truờng hợp việc
 ngày lập Bảng Cân đối ké toán cưa kỳ dó. Kết quả cùa giao dịch cung cấp dịch vụ dược xác dịnh khi thỏa mãn câc điều kię̣n sau:

- Doanh thu dươe xáe định turong đōit chắe chấn:
- Có khá năng thu đượe lơi ich kinh tế tí giáo dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngây lập Bang cân cối kế toản:




## Doanh thu hogt động tài chinh

Doanh thu phăt sinh từ tiển lâi, tiển bản cuyẻn, cố tức, lợi thuặn đươe chia và các khoản doanh tha hoạt dộng tài chính khác được ghi nhận khi thoa meann đồng thợi haii (2) điều kiện sau:

- Co khá nǎng thu tược lại ich Kinh tế từ giao cịch tó;
- Doanth thu đượ xác đjunh tưong đối chẳc chắn.

Có tức, lọi nhuận dược chia dựce ghi nhận khi Cóng ty dươe quyền nhận oố tức hoặc dược quyền nhận lợi nhuĝ̣n tưt việc góp vốn.

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Qúy 1 - Näm 2019 

### 3.12. Nguyên tắc vả phương pháp ghi uhận chi phi tài chính

Các khoản chi phí dươe ghi nhạ̀n vao chì phí tài chính gồm:

- Chi phỉ hoăc các khoản lỗ liên quan đển câc boạt đọng đầu tư tài chinh:;
- Chi phi cho vay vé đi vay vón;
- Các khoân lở do thay dồi ty giá hối doải cưa càc nghiệp vụ phait sinh liên quan dển ngoại tệ:
- Dự phông giàm giá dầu tur chưng khoán.

Các khoán trên dược ghi nhộn theo tồng số phát sinh trong kǐ̀, không bù trìr với doanh thu hoat động tatit chinh.
3.13. Nguyến tắc và phưong phảp ghỉ nhận chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phi thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp hoān lại
Chi phí thuế thu nhạ̣p doanh rğhiệp hiện hành duợc xác dịnh trên cơ sờ thu nhập chịu thuế vả thuê̂ suắt thuế TNDN trong năm hiện hành.
Chi phi thuể thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cược xaic dịnh trên cơ sờ số chênh lệch tạ̀m thởi đirọc kháu trù̀, số chênh lệch tạm thời chịu thuê và thué̉ suât thuế TNDX.

### 3.14. Công cụ tài chinh

### 3.14.1. Täì sün tär chinh

Theo Thöng tu 2i0. Cöng ty phân loçu càc täi sàn tài chinh thành các nhóm:

- Täi sản tải chính dược ghi nhận theo giá trị bơp lý thông qua Bảo caio kết quâ hoạt động kinh doanh là một taì sản tài chính
 doanh tại thợi điểm ghi nḥ̣̂̂n ban dầu:
 thế xác định và có kỳ đảo hạn cố dịnh mà Công ty có y định và có khả năng giû đến ngày đáo hạn;
- Các khoàn cho vay và phải thu: lả các tải sản tải chinh phi phäi sinh vơi các khoản thanh toán có đị̣h hoặc cỏ thể xác định vả khöng dươe niêm yêt tư̂̀n thị trưong;
- Tải sản sẵn sảng để bân: Jà các tải sàn tải chính phí phái sinh được xác dịnh Jà sẳn sàng dế bán hoặc không dược phân loại là tài sàn tài chính dượe ghi nhận theo giả trị hơp lý thông qua Báo cáo kés quả hoạt động kinh doanh, các khoàn dầu tư nẳm giŭ đễn ngày đáo hạn, cäc khoan cho vay va phà̉ thu.
Viêç phân loại các tài sán tài chinh nảy phụ̣ thuộc vào mục dich vả bản chất cưa tải sản tải chinh và được quyễt dịnh tạ̉i thời điểm ghhi nhặn ban cầu.
Các tải sàn tăi chinh cuia Công ty bao gò̀n tiền và tièn gưi ngắn hạn, các khoản pảai thu khách hàng, phäi thu khác, câc khoàn cho vay, các công cur tài chính dưọc niêm yết wà không dự̛̣ niên yĉ́t.

Các tài sản tải chính được ghai nhận tại ngày mua và dưng ghi nhận tại ngay bán. Tại thơi diểm ghi nhận lấn dần tải sàn täi chính durge xàc nhận theo giá góc cợng với chi phi giao dịch tŗec tiếp liên quan dễn việc mua, phát hảnh.

### 3.14.2. Nơ phäì trä tài cfīhh vó công cạ vồn chür sờ hừu




## Theo Thóng tue 210, Cöng ty phän loai no phải trá tàt chinh thành càc nioum;

- Nơ phải trả tải chính drọ̃e ghi nhận theo giá tṛ̛ họp lý thông qua Báo cáo kết quà hoạt dộng kinh doanh là nợ phải trả drợc
 tại thỡi điển ghi nhặn ban dầu:


 dụng mọ̀t tä: khoản dụ phöng) do giăm giá trị hoặe do không thê thu hồi,


# CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX) 

334 A Phan Vân Tri. Phương 11, Quân Binh Thanh. TP HCM
BÅO CAOTAI CHINH QUY் 1
Cho năm tài chinh kết thùc ngăy 31 thảng 12 năm 2019

## BÅN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qáy I-Năm 2019
 diềm ghi nhạan ban dều.
Nọ phaii trà tải chinh cưa Cong ty bao gồm các khoản phài trà người bán, phài trả khảc, các khoản ng và vay,
Tại thởi đî̂̉n çhi nhận ban dầu tắt cả nọ phai trà tải chinh dượ xác nhận thoo gié gồc cộng vởi chi phi giao dịch trục tiếp liên quan đến việc phát hành.
 bộ nghìa vp̣.

 trền co sở thuấn hoạc ghi nhận tải sān vả thanh toản nç phài trà củng mọt thợi điếm.

## CONG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX)

33.4 A Phan Van Tri, Phutang 11, Quatu Mbh Thanh, 18 HCM

## BAO CȦO TAI CHINH QUY̌



## BẢN THUYÉT MINI BÁO CẢO TẢI CHÍNH

Oñ' 1 - Näm $2 \theta 19$
III. Thỏng tin bổ sung cho cíc lihoàn mục trimh bày trong Bảng cân dói ké toản

1. Tiền vh cực khoĥn trơng Aurợng tiền

Tith mit
Tiètr gưit ty Tien giii lND
Tièn grii ngoai ts
Tièr stang chay ${ }^{\text {San }}$
Caic kheain troby dirourg tien


Ngan hang TMCP Ngoqi Thurong V'N -CN TSN Agion tiving ThCP Cóng Throcong VN.CNBSG Conn

2. Các khoàn dảu tor tài chinlt
a) Chung khoáa kinh doanh

- Tang gití orj cóphieta

Ngan hàng TACCP Agoai Therong Vièt Nom
Cöng Ty CI $X N K$ vì DT Thirat Theèn IIuef
Ciiag gốc
2.835 .462 .500 2.250 .000 .000

585172500
$31 / 03 / 2019$
Giâ trị tợply $\quad$ Dyrphòng

| Gīí gû́c | Giiá trị họply | Devphèng |
| :---: | :---: | :---: |
| 2.835 .462 .500 | 2.835.462.500 |  |
| 2.835.462.500 | 2.8.35,462,500 |  |
| 2.250.000.000 | 2,250.000.000 |  |
| 290.000 | 290.000 |  |
| 585.172.500 | 585.172 .500 |  |

## CONG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX)


BÁO CAO TAI CHINH QUÝ
Cho Hảm tài chinh két thuc ngay 31 thing 12 nầm 2019

## bȦN THUYÉT MINI bÁo CÁO TÀ CHiNH

Qáy 1 - Näm 2019
III. Thông fin bớ sung cho cảc khoán mục trinh bảy trong Bảng cân dối kê tởn
b) Dầu tur gôp vốn vào doan bi khác

- Dấre fir vio cônas ty con

Cong Ty TNHHI May Thanh My fale gop vón $100 \%$

Cong Ty CP May Itang Gia Dumg (iitimex - PPJ to te gop W0n $99.45 \%$ )
Cong ty CPSX \& KD Kim Khi fat Tay Duong fir hop vón $100 \%)$
 0.9\%)

Dittr tur vioo dow vil khace
(Ong ty TNHH MTV Det May Gia Dind
. Phăt thu khách hàm

AMAZON ROBOTICS, LLC
KEA SUPPI, Y AG
Các khoản phái thu khách hàng khác
Cộng

Cang ty CP SXKD Kim Khi Pai Tiy Dưomg
Cỏng ty TNHIL May Thanh Mŷ
Cons ty CP Dêt May Gia Dinh
Cơng ty CP Giày Da và May Mặc Xuât Khảan
Cong ty CP SXKD thiet bi chieu saing Thai Binh Duchng

Fow wimh VND

| $\begin{gathered} \text { 日H/GI/20r9 } \\ V N D \end{gathered}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Giă gức | Dryphong | Giaí trị liợ 1 g |
| 173.8.33.523.339 | - | 173.833.523.339 |
| 54,833,900,000 | - | 54.833 .900 .000 |
| 20.000.000.000 | - | 20,000.000.000 |
| 68.819 .623 .339 | - | 68.819 .623 .339 |
| 10.200.000.000 | - | 10.200.000.000 |
| 19.980 .000000 | - | 19.980.800.00\% |
| 186,648,394, 100 | - | 186.6.88.39, 100 |
| 186,6/8. $39 \% 100$ | - | 186.648 .394 .100 |


| $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2019 \\ 1 / N D \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \theta H / \theta 1 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 121.310 .624 .742 | 187813141.905 |
| 53.354.890.665 | 54.633.033.488 |
| 10.62t.667.465 | 9.780 .526 .575 |
| 185.287.182,872 | 252.226,701.968 |
| 1033662722 | 583.377 .181 |
| 433.119 .232 | - |
| 19.800 .000 | 138.050,000 |
| 273901000 | 9.790 .000 |
| 312.261 .906 | . |
| 1,826.233,8619 | 731.217,181 |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX)

334 A Pban Kän Tri. Plarong 11, Quin Binin Thanh. TP HCM
BAO CAOO TACHINH QUÝ ।
Cho näm tai chiah ket thuc testy 31 thang 12 nàm 2019

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢ CHÍNH

## Q4y 1 - Nâm 2019

III. Thêng tin bổ sung cho cĭc khoản mục trình baly trong Bâng cîn đổi kế toân
4. Phăi thu khíc

|  | $\begin{gathered} 31 / 03 / 2019 \\ 1 / \mathrm{ND} \mathrm{D} \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { Q1/OU/20I9 } \\ V_{2} \mathrm{VD} \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Gî́itrị | Dưphòng | Giat tri | Dṛ phàng |
| a) Nyún hagn | 9,927,386,702 | - | 16.554.876.926 | - |
| Tam ưng | 3.751 .987 .726 | - | 1.976,006,725 | - |
| Ky ceoce ks guy | 3.983 .504 .120 | - | 3983506.120 | - |
| Cho mroon | 85.970 .943 | - | 406.000 | - |
|  | 8. 598.812 | - | 40*,000 | - |
|  | 77.462 .125 | - | - | - |
| Pbsai thu ktac | 2.995.923.913 | . | 10.594 .962 .081 | - |
| bj $D$ arj $h$ gin | 1.696.264.120 | - | 1.696.264.120 | - |
| Ky cuete, ky quy | 1.696.254.120 | . | 1.696.264.220 | - |
| Coing | 11.623.650.822 | - | 18.251.141.046 | - |

5. Hang tinn kho

Ngayèn litau, vat Jiṭ̂.
Cong eu, dang en
Chi pai sàn xuat kinh doanh do darg
Thanh phtion
Hang güi di ban

> Cộng

| $\begin{gathered} 31 / 03 / 2019 \\ V N D \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { GI/OI/2019 } \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| G*ig ${ }_{\text {g }}$ | Derphong | Giaj goje | Driphong |
| 178.463 .477 .821 | - | 202,919.404,107 | - |
| 21,404.359,397 | - | $21,595.271 .357$ | - |
| 118.773 .116447 | - | 73.570,358.595 | - |
| 444.224.807.657 | (4.336.688, 195) | \$20.348.565,000 | (4.3366888.195) |
| 49.121.322 | . | 49.121 .322 | - |
| 762,914.882.644 | (4.336,688.195) | 818.483.721,821 | (4.336.688.195) |

6. Täi $\operatorname{sàn}$ đớ dang dǎi hạn
a) Chi phí sian xaŭt, hinh doanh döo duugg ditit hau
b) Xaíy dumg co bưn dö diang

- Xáy dunag co bär
 Cong trink phocky 23 , gutan Binh Shank Cöng tinth Kho böng Giansex
 -Muasàm TSCも

Cong

| $\begin{array}{r} 31 / 33 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ V / 2 D \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| - | - |
| 19.024.018.024 | 13.30 7 045.57 I |
| 18.985.295. 266 | 13,307,.45.571 |
| 5,050.058152 | 5.059 .058 .152 |
| 1.009.988.350 | 1.009 .988 .310 |
| i.133.857.291 | 1.133.257.29! |
| 11.782.391.542 | 6.104.12i.818 |
| 38.722 .728 | - |
| 19.024.018.024 | 13.307.045.571 |

## CONG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Văn Tri, Phương 11, Quản Blah Thanh, TP HCM
BÁO CAOOTAI CHINH QUÝ 1 .
Cho nảm tài clính kếl thinc ngày 31 thảng 12 năm 2019

## BÁN TIUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qtíy $I$ - Năm $20 I 9$
III. Thông tin bổ sung cho cảc khoản mục trình bày trong Bãng cân đối kế toản


## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Văn Trí, Phương 11, Quận Binh Thanh, TP HCM
BNOCAO TAI CHNH QUY
Cho nãm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

## BẢN TUUYÊT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH <br> Oúy 1 - Nüm 2019

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bäng cân đối kế toán

Don vi (inh): /ND
8. Tăng, giăm tài sản cố định vô hình:

| Khoàn mục | $\begin{gathered} \text { Quyền } \\ \text { sin dungg dât } \end{gathered}$ | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhản hiệu hàng hón | Phần mềm máy timh | Tồng công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Nouyên giá TSCł) vô hình |  |  |  |  |  |
| 1. Số dur dầu năm | 10.389.035.019 | - | - | 666.110 .000 | 11.055.145.019 |
| 2. Số tã̀ng trong nãm | - | - | - - | - | - |
| Bao gôm: |  |  |  |  |  |
| - Mua trong năm | - | - | - | - | - |
| - Tăug khác | - | - | - | - | - |
| 3. Số giãm trong nām | - - | - | - | - | - |
| Baogóm: |  |  |  |  |  |
| - Thanh lý, nhương bán | - | - | * | - - | - |
| 4. Số dur cuối nămı | 10.389.035.019 | - | - | 666.110 .000 | 11.055.145.019 |
| II. Giá trị hato mòn luŷ leế |  |  | , |  |  |
| 1. Số dır đầu năm | 1.281.004.377 | - | - | 564.751.774 | 1.845.756.151 |
| 2. Khấu hao trong năm | 51.945 .174 | - | - | 19.740 .000 | 71.685 .174 |
| Bao gozm: |  |  |  |  |  |
| - Khấu hao tăng trong nãm | 51.945 .174 | - | - | 19.740.000 | 71.685 .174 |
| - Tâng k khác | - | - | - | - | - |
| 3. Giñm trong năm | - | - | - | - | - |
| Bao gồm: |  |  |  |  |  |
| - Thanh ly̆ nhurợng bán | - | - | - | - | - |
| - Giàm khác | - | - | - | - | - |
| 4. Số dur cuối năm | 1.332.949.551 | - | - | 584.491 .774 | 1.917.441.325 |
| III. Giá trị còn lại của TSCD VH |  |  |  |  |  |
| 1. Tại ngày đầu nầm | 9.108 .030 .642 | - | - - | 101.358 .226 | 9.209 .388 .868 |
| 2. Tại ngày cû̂í năm | 9.056 .085 .468 | - | - | 81,618.226 | 9.137 .703 .694 |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A 'loani Vän Tri, Phường 11, Qus̊n Blah Thanh, T1 IKCM
BAOCAOTA1 CHINH QUY L
Cho nảm lài chinh két thưc ngay 31 thảng 12 nám 2019

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Qay I - Näm 2019 

III. Thông tin bû̀ sung chnc các khoăn mục trinh bảy trong Băng cîn đối kế toán
9. Chi phí trà frươ
a) Ngän hom

- Chiphí cong ev, dung cu
- Chi phit thee gia cong, in, thesu
- Chi phi báo hitum
- Chi phi kham sựe khóc
- Chi phi stra chica
b) Däi hum
- Cống cu dụna cụ xuăt dìng tó gíá tri lón,
- Clii phi súa chưa thi công
- Chi plit khác

| 31/13/3019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VND | $V / \mathrm{DD}$ |
| 1.522.878.522 | 2.945.267.652 |
| 114.679.462 | 989.483.390 |
| 493.285.842 | 493.285 .842 |
| 667.159 .887 | 1,419.921,707 |
| 70.749.923 |  |
| 177,003,408 | 42.576 .71. |
| 3.680.735.393 | 4.051.539.614 |
| 2002.006 .107 | 2.332.758.662 |
| 807.136 .753 | 887.115 .228 |
| 781.592 .533 | 831.665 .724 |
| 5.203.613.915 | 6.996.807.266 |

10. Vay và tư thate tài chinh
a) Vay ngith fian

Vay ngain hảng
Ngän hàng 7MCP Quán Dọi CN Bắc Sài (iòn
Ngân hiong TMCP Cöng Thuong V/ - CN Bäc Sà Cion
Ngôn hìng Ngoai Thuong - CN Gò Víp
Vay tôi tưolig khác

## Cong

| $31 / 0 z / 2019$ |  |
| :---: | :---: |
| $V / N I$ ) |  |


| $\begin{gathered} \theta H / A I / 2 t I 9 \\ V / N O \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: |
| Giá tri | Só cókhà nång Iras nu |
| 669.054.202.479 | 669.054.202.479 |
| 669.054,202.479 | 669.054 .202 .479 |
| 226.931.303.683 | 226.931 .303 .683 |
| 149.140.253.293 | 1.49.1.10.253.293 |
| 292.982 .645 .503 | 202.282.6.45.503 |
| - | - |
| 669,054.202.479 | 669.054.202.479 |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Ván Trí, Phường 11, Quặn Bhuh Thạnh, TP HCM
AO CAO TAl CHINH QUY
Cho năm tài chiunh két thúc ngăy 31 tháng 12 năm 2019

## BẢN THUYÉT MUNU BÁO CÁO TÀI CUÍNII OAy I-Nはm 2017


Don vi tonh: VND
b) Vay datai from

Vay ngàn hảng
Ngän hàrag TMCP Quàn Dói CN Bä́c Sài Gön (VND)
Con!

11. Phaĭ trä ngwò̀i bán

Cong Ty CP XNK \& Bầu Tu Thưa Thiěn Huć
Cong ty TNHH May Thanh My
WOOHEON CO., LII

Công
 Conge ty TNIll May Thanh My
Công ty CP Ḑ̧́l May Gial Dinh
Cong Ty ('P SXKD Kim Khi Bai Tây Dưue Cong Ty TNHH MTY Bât Dône sam Gia Dinh Cöng ty CP Grày Da vi May Mâc Xuất Khầu Cong

| $\begin{gathered} 3 I / 03 / 20 I 9 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 01 / O I / 20 I 9 \\ 1 / N D \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giâ trị | Số có khaỉ nảng trat ug | Giá trị | Số có khả nāng trà ny |
| 26.868.828.735 | 26.868.828.735 | 89.214.414.735 | 89.214.414.735 |
| 30.518.255.000 | 30.518 .255 .000 | 38.807 .152 .255 | 38.807.152.255 |
| 38,308.836.818 | 38.308 .836 .818 | 57.478 .560 .000 | 57.478.569.090 |
| 112.589.419.933 | 112.589.419.933 | 170.573.873.607 | $170,573,873,607$ |
| 208.285.340.486 | 208.285.340.486 | 356.074.069.687 | 356.074.009.687 |
| 30.518 .255 .000 | 30.518 .255 .000 | 38.807.152.255 | 38.802 .152 .255 |
| 16.519 .225 .924 | 16.519 .225 .9224 | 31.768.422.800 | 31.768.422.800 |
| 8.030.297.191 | 8.030,297,191 | 9,236.944,875 | 9.236 .944 .875 |
| 113.735 .000 | 113.735 .000 | 4,444.000 | 4.444.000 |
| 68.934.250 | 68.934.250 | 68.934,250 | 68.934,250 |
| 55.250 .447 .365 | 55.250.447.365 | 79.885 .898 .180 | 79.885.898.180 |

12. Thut̂́ và các khoản phâi ṇ̣̂p nhà na̛ớc

Thut thu nhập doanh tghieet Thuç thu nhị̂p cá tultân
Tiễn thuč đấ
Thuś khac

| 31/03/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| $V N \mathrm{~N}$ | V/VD |
| 9.154.964.485 | 18.881.363.077 |
| 801.350 .241 | 496.154.662 |
| 13.020.367.059 | 11.197.834.788 |
| 61.298 .986 | - |
| 23.037,980.771 | 30.575.352,527 |

354 A Phan Vian Tri, Phuorng 11, Quen Binh Thash. TP HCM
BȦO CiOO TAI CHINH CLÝ
Cho näm taii chinh két thuc ngey 31 thaing 12 nam 2019

## BÃN THUYÉT MINH BȦO CȦO TÀI CHÍNH <br> Qóy $I$-Näm 2019

III. Thông tin bổ sung cho các khoán muc trinh bảy trong Bâng cîn dởi kể toân

Don vilini: VND
13. Chi phiphai trà
Chi phi phai tra

| Ngän han |
| :--- |
| Trich truóc chi philai vay |
| Chi phikhaćc |

14. Phải trà khảc

| Prin | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2019 \\ V 2 \mathrm{VD} \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VAD } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Ngän hạn |  |  |
| Tài san thưa chád giain quyeit | - | - |
| Kinlı phit cong doan | 501.199 .073 | 746.715 .037 |
| Båc hiêm xã họi | 3.349.124.145 | - |
| Babo hiém y té | 598.763 .455 | - |
| Bảo hiém thál nghiç̣p | 263587.702 | - |
| Cáe khoan phải trà, phài nộp khác | 26.644.806.462 | 27.662.950.126 |
| Công | 31.357 .480 .837 | 28.409.665.163 |
| b. Däai han |  |  |
| - Nhạan ky curce ky quỳ dai han | 2,600.000.000 | 2.600 .000 .000 |
| Conng | 2.600 .000 .000 | 2.600 .000 .000 |

15. Täi sān thuễ thu nbập hoãn ląi và thuê thu nhập hoãn lại phäi trả a) Tät sàn thué thu nhṭ̂p hoān tại

Thué suầ thuề TNDN sưr dung đé xác đinh gá tri cai sản thué thu nhạ̣p hoĝn lai
Tăi san thué̉ thu zhạ̃p hoản lạ liên quan dên khoán chênh lệch tạm thờ đurẹe kháu trìs
Tai sàn thuê thu nhąp hoăn lai
\(\left.\begin{array}{rr}31 / 03 / 2019 <br>

V / \mathrm{VD}\end{array}\right)\)\begin{tabular}{r}
$01 / 0 I / 2019$ <br>
$2 / \mathrm{ND}$

$|$

$20 \%$ <br>
$20 \%$
\end{tabular}



Thuể suầ thuể TNDN sử dưng đế xàc địh giâ trị thuê thu nhặp hoàn lai phài trơ
Thuề thu nhạp hoãn phait tuà phảt sinh tứ caic khoàn chênh
lach tạm thơi chiu thué
Só bư trừ vợ tàs sán thuć hoàn lai phäí tri
Thuế thu nhą̣p hoần ląi phäi trả
\(\left.\begin{array}{rr}31 / 03 / 2019 <br>

V/ND\end{array}\right)\)| OT/O1/2019 |
| ---: |
| $20 \%$ |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THANH (GILIMEX)

334 A Phan Van Tri, Phuông 11, Quign Binh Thạh, JP HCM
BÁO CÁO TAI CUINII QUY̌ I


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNII <br> Qúy t-Näm 2019

III. Thông tín bổ sung cho cảc khoin mục trinh bày trong Băug cân dới ké tởn
16. Vốn chtit sứ hữu
16.1. Bèng dớt chiền biêh dộne cria Vốl chiti sờ hīn

|  | Vốn góp của chủ sờ hītu | Thãng dir พốn có plẩn | Cố phiĉ́u quỳ | Qự dầu tur phà triêll | I. ơi nhuận sau thué chura phân phối | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -Sot dur daxu năım may | 190.758.250.000 | 172.983.798.793 | - | 45.593 .508 .600 | 290.944 .695 .600 | 700.280 .252 .993 |
| - Tãng̣ trong năm nay | - | - | - | - | 31.718 .359 .534 | 31.718 .359 .534 |
| Trong đó. |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng vốn trong năm nay | - | - | - | - | 31.718.359.531 | 11.718.359.534 |
| - Läi trong nām nay | - | - | - | - | 31.718 .359 .534 | 31.718 .359 .534 |
| - Bán cô phiếll quy | - | + | - |  | 900 | 36.000000 |
| - Gião trong năm nay | - | - | - | - | 36.000.000 | 36.000 .000 |
| Trong do: |  |  |  |  |  |  |
| - Trich latp các quy | - | - | - | - | - | - |
| - Quy Dầu tu phair trien | - | * | - | - | - | - |
| - Quy Uup phòng taia chinh | - | - | - | - | - | - |
| , Quỳ Khen thutong plúc lofi | - | - | , - | - | - | $\cdot$ |
| Nguîn vồn đầm tit XDCB | - | - | - | - | - | - |
| - Bann cố phicíu quỹ | - | - | * | - | - | - |
| - Giảm vốn trong nảm nay | - | - | - | - | - | - |
| - Lổ trong nãm nay | - | - | - | * | - | - |
| - Chia cố tioc | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| - Giamm khaic | - | \% | - | - | 36.000.000 | 36.000.000 |
| - Số dur cuối nătm nay | 190.758 .250 .000 | 172.983 .798 .793 | - | 45,593.508.600 | 322.627 .055 .134 | 731.962 .612 .527 |

## CÔNG TY CP SXKD XNK BINH THANH (GILIMEX)

334 A Phan Vâtı Tri, Thưong II, Quân Binh Thanh, TP HCM
BAO CAOO TAT CHINH 乌UY่
Cho năm tà chínlı kết thúc ngáy 31 thảng 12 nåm 2019

## BẢN TIIUYÉT MINH BÂO CÁO TÀI CHÍNH

Qúy I-Ním 2019
1II. Thông tin bỗ sung chac câc khoảtu mue trỉnh bayy trong Bảng cân dối kế tởn
16. Vốn chủ sờ hî̃u


Vốn đầu tut cûa Nhả nườc
Vôn góp cuia căc dối luụg khic (cổ đơng, thảnh viĉn...) Tổng cộng

- Thătrg dit vốn có phấe

| Số cuối nảm | \% | Số đẩ | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| - | 0,00\% | - | 0,00\% |
| 190.758.250.000 | 100,00\% | 190.758 .250 .000 | 100,00\% |
| 190.758.250.000 | 100\% | 190.758 .250 .000 | 100\% |
| 172.983.798.793 |  | 172,983.798.793 |  |

* Cô plićcu ngàn quy


Vốn dâu tur của chủ sơ hừu I Vôn góp đậu nảm + Vớn góp tāng trong năm
+Vồ gón piálu troule nầm

+ Vốn góp cuồi nâm

| Năm Hay | Näım triaớc |
| :---: | :---: |
| 190.758 .250 .000 | 190.758 .250 .000 |
| - | - |
| - | - |
| 190.758 .250 .000 | 190.758 .250 .000 |

334 A Phan Van Tri. Phuōng 11. Quàn Binh Thąnh, TP HCM
BAOO CAO TȦI CHÍNH QUÝ 1
Cho nằm tải chünh két thûc ngay 31 thảng 12 nẳm 2019

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀI CHÍNH <br> Qừ 1-Näm 2019

III. Thông tin bồ sung cho các khoãn mục trỉnh bày trong Bảng cân đổi kế toán

Don vitinh: VND
16.4. Cố túc

Cô tức dã còng bố sau ngày kếr thác nièn dộ kế toán:
01/61/2019

+ Có tức đâ coong bố trên cố phiếu thương:
+ Cồ tửe dā công bố trên cổ pliếa ưu dãi:
- Cồ tưe cūa có phiêu uu dãi luỹ ké chưa dực ghi nhận:
76.5. Cồ phiêúu
- Só luogng có phiéu đăng ký plaat hành
- Số lưong cồ phiểu dà bản ra công chúng
+ Có piniéu thuờng
+ Có phiéer inu áat
- Só luơng Có phiéu drợe mua lai
+ Có phiću thurông
+ Có phiều unu äāt
- Só̀ lựng cỏ phiếa đang lưu hảnh

| $31 / 03 / 2019$ |  |
| ---: | ---: |
| $V$ VD | $01 / 01 / 2019$ |
| 19.075 .825 | VND |
| 19.075 .825 | 19.075 .825 |
| 19.075 .825 | 19.075 .825 |
| - | 19.075 .825 |
| - | - |
| - | - |
| 19.075 .825 | - |
| 19.075 .825 | 19.075 .825 |
|  | 19.075 .825 |

- Cồ phiếu aw óã

Mênh già có phiè̀u dang tutu hành: 10.500 VvD/CP
16.6. Các quỹ cüa toanh nghiẹ̀̂p
-Quỹ dầu tư phát triển

- Quy hổ trạ sáp xếp doanh nghiệp
- Quy khác thuộe vổn chủ sở lữu

17. Câc khoản mục ngoài bảng cân đof i kể toân
OI/O1/2019
$V / N D$

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Vaxn Tri, Phuong 11, Quan Binh Thanh, TP HCM BÁO CAO TAI CHINH QUYं 1
Cho nâm tar chinh kêt thúc ngáy 31 thäng 12 nãm 2019

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH <br> Qúy $I$ - خäm 2019 

IV. Thông tin bỗ sung cho các khoàn mục trinh bày trong Båo cio ké̃t quă hoąt dộng kinh doanh

Don $v_{i}$ tinn. $1 / 2 D$

1. Tởng doanh thu báru hàng và cung cấp dịch vụ

## Tông doanh thu

Doanh thu bến thàrh phẩm, hãng hơa
Doanh the cung căp dich vi

## Conng

| $\begin{array}{r} \text { Näm nay } \\ V N D \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { Nüm truto } \mathrm{C} \\ & \text { VivD } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
| 517.034 .555 .242 | 641.392 .373 .165 |
| 2.105 .538 .777 | 1.091.799.059 |
| 519.140.094.019 | 642.484.172.224 |

Các khoản giàm trì doanh thu:
Trong do:
Chiết khaั̉u thương mai
Giàm giá hảng ba่า
Hàng bán bi tra lại

> Công

Dounh thtu thuầh
Doanh thu thuần bán thành phâm, hàng hóa
Doanh thu thouàn cung câp dich vu
Công

2. Giả vốn hảmg bản

Gtả vớn bán thành phä̉m, hảng hóa Già voั̃n cung cấp dich vp

Công

| Nŭtr may | Näm trucóc |
| :---: | :---: |
| VAD | VND |
| 429.316.094.135 | 533.186 .674 .666 |
| 599.727.927 | 349.072 .500 |
| 429.915 .822 .062 | 533.535 .747 .166 |

3. Doanh thu hoąt dộng tait chinh

## Lăi tiển gừi, tî̉n cho vay

Cỏ tưc, loi nhuăn dươ chía
Lài chénh lẻca tỳ gia dã tburc hiēn
Lải chẽnh lèch ty giá clưz thưe hị̣̂n
Công
Näm nay

VND | Näm truóc |
| ---: |
| VND |

334 A Phan Van Tri, Phsừng 11, Quan Binh Twanh, TP HCM
BAO CAOTAI CHINH QLYं।
Cho năm täi chinh kēt thuic ngày 31 thàng 12 năm 2019

# BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Qúy I Nüm 2019

IV. Thông tin bố sung cho câc khoản mụe trinh bày trong Báo cío kết quäi hoạt động kinh doanh

| 4. Chi phíhoat dô̂ng tài chinh | $\begin{array}{r} \text { Năm nay } \\ V / N D \end{array}$ | Don vitinh, $V / 2 D$ <br> Näm trutớc <br> Vid |
| :---: | :---: | :---: |
| Lăi tiên vay | 4.529 .511 .792 | 3.318 .859 .846 |
| Lō口 chênh lèch try gia dex thực hiên | 2.321.728.553 | 3.164.680.029 |
| Lö chẽnla lêcla ty giá chura thure liện | - | - |
| Chi phi ban chüng khoan | - | - - |
| Conng | 6.851 .240 .345 | 6.483 .539 .875 |

5. Chi phi bún hàng và chi phí quãn ly̌ doanh nghiẹ̣p
a) Cäc khoủn chi phf quän $\mathfrak{y}$ doanh nghịp phät sinht trong kỳ

Chi phi nhần viên quaân lỳ
Chi phi đồ düng văt phòng
Chi phi khầu kao tả sản cố định
Thứ, phi, 1ę phi
Chi phi dich vu mua ngoáa
Chi phe bằng tiền khàc

## Cing

b) Các Khoàn chi phi bän fà̉ng phät sinh trong hỳ

Chi phi cho nhán vién
Chi phi nguyên liêu, vàt liç̂u
Chi phi dich vp mua ngoaii
Chi phi bắng tièn tiàac

## Công

| Näm nay $V A D$ | $\begin{aligned} & \text { Năm tricơc } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
| 9.148 .983 .734 | 9.042 .585 .108 |
| 195.390 .768 | 153.379 .392 |
| 1.724.032.968 | 1.733 .661 .182 |
| 2.597.627.164 | 2.636.070.701 |
| 1.276.326,408 | 457.999 .433 |
| 2.815 .989 .019 | 1.915,328.753 |
| 17.758.350.061 | 15.939.024.569 |
| - | - |
| 157.192 .666 | 6.151 .163 |
| - | - |
| 21.482.250.147 | 41.692 .546 .080 |
| 21.639.442.813 | 41.698.697.243 |

c) Cäc Khoăn ghi giäm chi phi bán hàng và chi phi quản fy

## doanh nghiegp

Hoàn nhâp dur phoong bao hành sản plaàm, hàng hȯa
Hoann nhạp dư phỏng tái co cách, dụ phòrg kiảc
Các khoản ghi giam khac

## Cộng

# BÅN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀI CHÍNH <br> Qáy 1 -Nüm 2019 

IV. Thông tin bố sung cho các khoän mục trình bày trong Bȧo cao kết quà hoąt dộng kinh doanh
8. Chi phi sàn xuất kinh doanh theo yĉ́u tố

|  | $\begin{array}{r} \text { Näm nay } \\ \text { Vivo } \\ \hline \end{array}$ | Näm trừc $V N D$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi nguyên liçu u, vật liêu | 275.784.693.108 | 217.662.568.255 |
| Chi phi nhan cong | 42.341 .293 .956 | 49.103.686.078 |
| Chî phî khấu hao tải sản cố Jinh | 3.113 .554 .891 | 3.197 .399 .625 |
| Chi phi dich vu mua ngoal | 87.620 .270 .878 | 136.755 .842 .825 |
| Chi phi bằng tiền khac | 33.063 .627 .319 | 50.115 .767 .437 |
| Cộng | 441.923.440.152 | 456.835.264.220 |

9. Chi phi thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | $\begin{array}{r} \text { Näm nay } \\ \text { VND } \end{array}$ | Nŭm trườc VND |
| :---: | :---: | :---: |
| - Chi phi thuê thu nhẹ̆p doanh nghiṭp tinh trên thu nhạ̉p chịu thu |  |  |
| năm hiện hành | 9.751 .203 .105 | 10.048 .010 .469 |
| + Biêu chinh chi phi thuê thu nhạ̀p doanh nghiêp cûa cac năm trưóc vào chi phi thuế thu nhàp hiên hánh näm nay |  |  |
| + Tông chi phi thuêt thu nhâp doanh nghieêp hiên hènh | 9.751 .203 .105 | 10.048 .010 .469 |
| Thuêt thu nhị̂p doanh nghiệp duçc xác divh nhue sau: |  |  |
|  | Näm nay | Năm traóc |
| Chì tiêu | $V N D$ | $V N D$ |
| Tồng lori nluuin ké toín trươe thué | 41,469,562.639 | 48.817.616.422 |
| Căc khoañ điêu chinh tăng boăc giàm lơi nhuạn kiè toản dễ xác dinh |  |  |
| loi nhuap̣n chüu thuêt TNDN | 5.324 .180 .500 | 1.422 .435 .923 |
| - Càc khoản điĉu chinh tăng | $5.324,180.500$ | 1.422 .435 .923 |
| Chiphi khong hop ly hop le | 5.324 .180 .560 | 1.422 .435 .923 |
| - Lô ClTG cuói ko /IGNSt, phäi thuj näm novy | - | - |
| - Các khoan Sièu chinh giàm | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |
| Có tíc lof minuọn ätoore chio | $\square$ | - - |
| Tồng thu nhèp chîu thuê | 46.793 .743 .139 | 50.240 .052 .345 |
| Lổ cac nằm truóc drooc chuyên | - | 20.20. |
| Thu nhṣ̂p tinh thué | 46.793,743.139 | 56.240 .052 .345 |
| Thuêt suấ thuê TNDN | $20 \%$ | $20 \%$ |
| Thuê tbu nhâp doanî nghiêp phaii nôp theo thuê suât phố thông | 9358.748 .628 | 10.048 .010 .469 |
| Thuế thu nhạp doanh nghiép phải nọp đươe miễn giam | - | - |
| Thuế thu nhị̂p doanh nghięp phâi nọp | 9,358.748.628 | 10.048 .020 .469 |
| Diều chinh thuể thu nhập doanh nghiêep phãi nọp của các năm truỡc | 392.454 .477 | - |
| Thuĉ̉ thu nhập doanh nghiệp cion phãi nụ̂p | 9.751 .203 .105 | 10.048 .010 .469 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qáy I-Näm 2019

## V. Nhựng thông tin khác

Dors vi and: VND

1. Thông tin vể các bên liên quaan
a. Tinh hinh the nhạp cĩa Ban Giam dốc

Luong và thương cuia cäc thönl vièn $B G \dot{1})^{2}$

| Năm nay |  |
| :---: | :---: |
| 945.000 .000 | Năm traờc |
| 204.000 .000 | 945.000 .000 |
|  | 132.000 .000 |

Lưong vá faường cuia các thänh vièn HADQT
208.000 .000
132.000 .000
b. Các giao dịch trọng yếu với cáe bên có lièn quan:


## Cac bèn lièn quan

Cöng Ty TNHH Moy Thanh My
Cong ty $C O S K N D$ Nim Shi Dgi Ta, Dirong
Cong Ty $C$ P SKAD Thut $B_{i}$ Cmow Säng Täu Bint Ducug

| Mối quan hẹ̃ Cong ot con | Giao dịch |
| :---: | :---: |
|  | Mua Kang |
|  | Cho thice xurng |
| Coing y con | Muo King |
|  | Cho thwè xuving |
|  | Tra kö tièn diẹn |
| Cong y con | Cho thue nuang |

Giai trị glao dịch (VND)
19.963 .470 .600

9S.436.189
3.252 .646 .554
91.056.723
45.123 .600
141.937.230
23.592 .670 .896

## 2. Thông tin về Baio cío bộ phận:


 $12 / 2005 / \mathrm{QD}-\mathrm{BTC}$ ngiy $15: 02: 2005$ cua Be Tai chinh.
3. Tài sản và nư phải trã tài chính:


4. Mục dich và chính sâcl quã̃n lỳ rūi ro của Cîng ty:
a. Rüi so tin durug
 chinh cho Cöng ty

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Qúy 1-Näm 2019

## V. Nhûng thông tin khác

Pow vi tinh: ViD
 ngän hing)

## b. Phäi stut ktuich Itàng


 ro tin dung khöng tûp trung vào mêt khách hàng uhàt Cinh.

## c. Tièn gữ ngän fà̀ng

 dụng đốt vơi tièn gưi ngân hàng la thtap.

## d. Rüi ro thanht khoŭn

Rủi ro thanh khoản lâ rưi ro Cóng ty găp kho khan zhi thưc tiận nghīa vụ tài chinh do thiếu tiên. .

 thực hiện nghia vu taii chinh là thâp.


 nhu saus:

Tại ngay 31/03i2019
Phải trả cho ngưới bán
Ngưới mua trả tién truờc
Vay và nọ
Phải tra nģrời lao đông

| Tû̀ 1 nãm trử xuỗng | Từ 1 đến 5 năm | Trên 5 năm | Cong |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 208.285 .340 .486 | - | - | 208.285.340.486 |
| 15.391,919.963 | - | - | 15.391 .919 .963 |
| $696,235.383 .336$ | - | - | 696.235 .383 .336 |
| 19.775.497.597 | - | - | 19.775.497.597 |
| 104.250.000 | - | - | 104.250 .000 |
| 31.357.480.837 | 2.600 .000 .000 | - | 33.957 .480 .837 |
| 971.149 .872 .219 | 2,600.000.0100 | $\cdots$ | 973.749 .872 .219 |

Chi phi phai tré
Cäc khoan phài trà phäi nôp xhàe
Công
 hoat đồng kinh doanh và tièn thu tư các tài sảnt tủi chish đảo han.

## f. Rüi to thit trửng



 khoản ny có lải suắt tha nồi la khòng thay đối.

## g. Rùi ro vê cô phiču


 dịhh đấu tư vào cổ phiêu. Cōng ty dảnh giá rùit to vé có phiću lả khóng dàng kè.

## h. Rüi ro ngogi te

 đời của tỳ giả hór doài.

## CÔNG TY CP SXKD XNK BİNH THẠNH (GILIMEX)

334 A Phan Vasy Tri, Phưong 11, Quin Biah Thanh, FP HCM
BAOCAO TAI CHINH:QUÝ:
Cho nüm tü chish kér chàc ngay $3!$ thảng 12 näm 2019

## BẢN THUYÉT MUNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Qüy 1 - Näm 2019

## V. Nhîng thông tin khac

Don vi tinh: VND

## i. Rừi ro vê lâi suât

 suắt thi trưòng.

## j. Đŏ nhфүy cūa ngagi tê



 cưa ngoai tê.

## 6. Rüi ro vể siá



5. Só́ lị̧u so sånh
 vân Täi chinh Kề toán va Kiêm toán Phia Nam - AASCS kiêm toán.


