## CÔNG TY CP VICOSTONE

## vIEDSTONE

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Quý II. 2019

## BÀNG CÂN ĐƠ KÉ TOÁN HỢP NHÃT

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019
Đon vi tính: VNĐ

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Só dư tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 | Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| TẢI SȦN |  |  |  |  |
| A. TȦl SȦN NGÁN HẠN | 100 |  | 4,003,892,254,849 | 3,794,495,007,360 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V. 1 | 162,803,016,233 | 427,351,751,020 |
| Tiền | 111 |  | 162,803,016,233 | 292,851,751,020 |
| Các khoản tương đương tièn | 112 |  | - | 134,500,000,000 |
| II. Đầu tư tàl chính ngắn hạn | 120 |  | - |  |
| Chứng khoán kinh doanh | 121 |  | - |  |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 |  | - |  |
| Đẩu tư nắm giự đến ngày đáo hạn | 123 |  |  |  |
| III. Các khoàn phải thu ngắn hạn | 130 |  | 1,726,149,415,732 | 1,249,984,440,619 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V. 2 | 1,704,746,002,129 | 1,219,015,670,542 |
| Trả trước cho người bán ngấn hạn | 132 |  | 17,272,527,850 | 29,809,324,436 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  | - |  |
| Phải thu theo tién độ kế hoạch HDXD | 134 |  | 50,129,329 | 50,129,329 |
| Phải thu vè̀ cho vay ngắn hạn | 135 | V. 3 | 50,129,329 | 50,129,329 |
| Các khoản phải thu khác | 136 | V. 4 | 4,986,065,196 | 2,014,625,084 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 |  | $(905,308,772)$ | $(905,308,772)$ |
| Tai sàn thiếu chờ xử ly | 139 |  | - |  |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V. 5 | 1,949,133,565,183 | 1,986,792,777,928 |
| Hàng tồn kho | 141 |  | 1,953,915,643,561 | 1,991,574,856,306 |
| Dư phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | $(4,782,078,378)$ | $(4,782,078,378)$ |
| V. Tài sàn ngắn hą̣ khác | 150 |  | 165,806,257,701 | 130,366,037,793 |
| Chi phi trả trước ngắn hạn | 151 | V. 9 | 4,096,000,268 | 1,826,553,049 |
| Thuế GTGT được khấu trự | 152 |  | 161,710,257,433 | 128,539,484,744 |
|  | $153$ |  | - | - |
| Giao dich mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 154 |  | - |  |
| Tải sản ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |

Đon vi tinh: VNĐ

| Chi tiêu | Mâ số | Thuyết minh | Só dư tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 | Só dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B. TȦI SȦN DȦl HÂN | 200 |  | 1,146,666,838,231 | 609,832,297,541 |
| I. Các khoản phài thu dàl hạn | 210 |  | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  |  |  |
| Trả trước cho ngươi bán dài hạn | 212 |  |  |  |
| Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc | 213 |  |  |  |
| Phải thu nội bộ dài hạn | 214 |  |  |  |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 215 |  |  |  |
| Phài thu dài hạn khác | 216 |  | 30,000,000 | 30,000,000 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khơ đôi (*) | 219 |  |  |  |
| II. Tàı sản cố định | 220 |  | 1,109,122,520,845 | 548,662,662,740 |
| Tai sản cố định hựu hình | 221 | v. 6 | 1,098,670,802,731 | 537,227,636,517 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 1.869,309,359,090 | 1,255,459,757,371 |
| - Gia tri hao món lãy kê | 223 |  | (770,638,556,359) | (718,232,120,854) |
| Tail sản cố đinh thuê tài chính | 224 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 225 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn lay kế | 226 |  |  |  |
| Tài sản cô định vô hinh | 227 | V. 7 | 10,451,718,114 | 11,435,026,2 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 27,274,195,497 | ,088,415,49 |
| - Giá tri hao mòn lây kế | 229 |  | (16,822,477,383) | (15,653,389,274) |
| III. Bât động sản đầu tư | 230 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 231 |  |  |  |
| - Giá tri hao món lûy kế (*) | 232 |  |  |  |
| IV. Tài sản dớ dang dài hạn | 240 | v. 8 | 18,109,001,623 | 40,498,242,919 |
| Chi phi sản xuât, kinh doanh dờ dang dài hạn | 241 |  |  |  |
| Chi phi xây dựng cơ bẩn dở dang | 242 |  | 18,109,001,623 | 40,498,242,919 |
| V. Đầu tư tài chính dà hạn | 250 |  |  |  |
| Đầu tư vào công ty con | 251 |  |  |  |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  |  |  |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vij khác | 253 |  |  |  |
| Dự phơng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 |  |  |  |
| Đầu tư nấm giữ đến ngảy đáo hạn | 255 |  | 19,405,315,763 |  |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 19,405,315,763 | 20,641,391,882 |
| Chi phi trả trước dai han | 261 | V. 9 | 19,405,315,763 | 20,641,391,882 |
| Tail sàn thuế thu nhập hoân lại | 262 |  |  |  |
| Thiết bị, vạt tự, phụ tùng thay thé dải hạn | 263 |  |  |  |
| Tài sản dài hạn khác | 268 |  |  |  |
| Lọi thé thương mai | 269 |  |  |  |
| TONG COONG TȦI SȦN | 270 |  | 5,150,559,093,080 | 4,404,327,304,901 |

BÃNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT
Cho kỳ báo cáo két thức ngày 30 tháng 06 năm 2019
Đon vi tính: VND

| Chi tiêu | Mă só | Thuyét minh | Số dư tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 | Só dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUÓN VÓN |  |  |  |  |
| C. NƠ PHȦI TRȦ | 300 |  | 2,080,015,416,151 | 1,673,774,768,632 |
| 1. Nơ ngắn hạn | 310 |  | 1,760,539,404,973 | 1,673,444,027,380 |
| Phảa trả người bán ngấn hạn | 311 | V. 10 | 275,509,842,381 | 334,440,208,138 |
| Người mua trả tiền trước ngấn hạn | 312 |  | 16,743,333,769 | 9,757,675,757 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 11 | 37,356,462,893 | 64,577,863,183 |
| Phải trà người lao động | 314 |  | 6,502,799,202 | 229,287,988 |
| Chi phi phải trả ngắn hạn | 315 | V. 12 | 1,614,457,700 |  |
| Phải trà nọil bộ ngắn hạn | 316 |  |  |  |
| Phải trả theo tiên độ kế hoạch HDXD | 317 |  |  |  |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | $\begin{aligned} & 318 \\ & 319 \end{aligned}$ | V. 13 | 121,243,323,049 | 89,425,707,048 |
| Các khoản phải trà ngân hạn khác | 319 320 | V. 14 | 1,281,581,209,571 | 1,150,561,555,555 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | - |  |
| Quy̆ khen thường, phúc lợ | 322 | V. 15 | 19,987,976,408 | 24,451,729,711 |
| Quỳ binh ởn giá | 323 |  |  |  |
| Giao dich mua bán lại trâi phiếu Chính phủ | 324 |  |  |  |
| II. Nơ dài hạn | 330 |  | 319,476,011,178 | 330,741,252 |
| Phải trả người bán dài hạn | 331 |  |  |  |
| Người mua trả tiền trước dali hạn | 332 |  |  |  |
| Chi phi phải trả dài hạn | 333 |  |  |  |
| Phải trả nọi bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - |  |
| Phải trả nội bộ dâi hạn | 335 |  |  |  |
| Doanh thu chưa thưc hiện dài hạn | 336 |  | - |  |
| Phải trà dài hạn khác | 337 |  | - |  |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V. 14 | 319,194,104,425 |  |
| Trâi phiếu chuyển đổi | 339 |  |  |  |
| Cô phiếu ưu đải | 340 |  |  |  |
| Thuế thu nhập hoẫn lại phải trả | 341 |  | - |  |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  | - | , |
| Quỹ phát triển khoa hoc và công nghẹ | 343 |  | 281,906,753 | 330,741,252 |

## BȦNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT

Cho kỳ báo cáo két thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019


Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019


## Nguyễn Phương Anh

Kế toán truởng


KẾTOÁN TRUỜNG Nguyỗn thi Nga


Don vitinh: VND


Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019
Người lập biểu


## Nguyễn Phương Anh

Kế toán trường


KÊ TOÁN TRUỜNG

CÔNG TY 'bong giam abe CÖ' PhẦ
vicostrone dear

Đon vi tinh: VNĐ

| CHil Tlêu | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Mă } \\ \text { són } \end{array}$ | TM | Lựy kê từ đâu năm đền cuôi quy̆ này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm nay | Năm truóc |
| 1. LƯU CHUYÉN TIĖN TỮ HOAT ĐỌNG KINH DOANH |  |  |  |  |
| Tờng lợi nhuận trước thuế | 1 |  | 783,436,523,260 | 605,116,934,548 |
| Điều chỉnh cho các khoản: <br> Kháu hao tài sản cố định hợu hình và hao mòn tài sản cố đinh vô hình (bao gồm phân bố lọi thế thưong mail) | 2 |  | 45,582,181,378 | 34,806,268,794 |
| Các khoản dư phòng | 3 |  | - | (1,603,816,471) |
| (Lăi)/Lơ chênh lệch tỳ giá hối đoâi do đánh giá lại các khoản muc tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 |  | $(162,133,701)$ | 12,549,952,353 |
| (Lâi)/Iô từ hoat động đẩu tư | 5 |  | (1,601,748,480) | (8,336,473,944) |
| Chi phi lầ vay | 6 |  | 20,080,654,601 | 15,027,068,819 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 |  | 847,335,477,058 | 657,559,934,099 |
| (Tăng)/giàm các khoản phải thu | 9 |  | (421,089,306,936) | $(145,242,880,193)$ |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 |  | 52,877,217,946 | $(398,371,622,093)$ |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lầi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 |  | $(87,132,457,577)$ | $(47,567,672,657)$ |
| Giảm/(tăng) chi phi trả trước | 12 |  | 1,160,043,087 | $(3,319,774,561)$ |
| Tiền lăi vay đả trả | 14 |  | $(19,747,468,426)$ | $(15,027,068,819)$ |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đâ nộp | 15 |  | $(139,728,836,169)$ |  |
| Tiên thu khác từ hoat động kinh doanh | 16 |  | (30,070,500,46) |  |
| Tiền chi khác cho hoat động kinh doanh | 17 |  | $(39,676,500,446)$ | (31,079,863,627) |
| Lưu chuyền tiền thuần tự/(sử dụng vào) hoạt dộng kinh doanh <br> II. LƯU CHUYÉN TIÈN TỬ' HOATT ĐỌNG ĐAUU TƯ | 20 |  | 193,998,168,537 | 16,951,052,149 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCD) và các tài sản dài hạn khác | 21 |  | $(22,942,544,358)$ | (106,313,561,928) |
| Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  | - | 91,909,000 |
| Tiền chi cho vay | 23 |  | - |  |
| Tiển thu hồi cho vay | 24 |  | - | 30,000,000,000 |
| Tiên chi đâu tư góp vôn vào đơn vị khác (trừ đi tiè̀n thu về) | 25 |  | $(49,269,557,490)$ |  |
| Tiền thu hôi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác (trừ đi tiên do đơn vị bi thanh lỳ nắm giự) | 26 |  |  |  |
| Tiền thu lâi cho vay, cô tức và lọi nhuạn được chia | 27 |  | 1,601,748,480 | 8,252,920,308 |
| Lưu chuyền tiền thuần sừ dụng vào hoạt động đà̀u tư | 30 |  | $(70,610,353,368)$ | $(67,968,732,620)$ |

Đon vi tinh: VNO


Hà Nội, ngảy 29 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu


Nguyễn Phương Anh

Kế toán trường


KẾTOÁN TRUỜNG Nguyễn Cohi Nga

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH HỢP NHÁT

Tâi ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ ké toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## I. Đặc điềm hoạt động

## 1. Hinh thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần

## 2. Lïnh vục kinh doanh

Sản xuất - Xây dựng - Dich vu

## 3. Ngành nghể kinh doanh

Công ty cổ phần Vicostone ("Công ty") là một Cônng ty cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0500469512 do Sở kể hoạch và đầu tư tính Hà Tây (nay là thành phố Hả Nội) cấp vào ngảy 2 tháng 6 năm 2005 và các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điêuu chỉnh sau đỏ, với lẩn thay đồi gẩn nhất là lần thứ 18 vào ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Công ty có trụ sờ chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xă Thạch Hòa, huyện Thạch Thát, thảnh phố Hà Nội, Việt Nam.

Hoạt động sản xuát kinh doanh chính trong kỳ của Công ty là: Sản xuất kinh doanh đả ốp lát nhân tạo cao cấp.

## 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thurờng

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

## 5. Cấu trúc doanh nghiệp

## Công ty có công ty con sau:

## Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế ("Công ty Phenikaa Huê')

Công ty Phenikaa Huế được thành lập với vớn điều lẹ̣ 50 tỳ đồng Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh só́ 3301601070 do Sở Kế hoạch và Đầu tự Tînh Thửa Thiên - Huế cáp ngảy 21 tháng 12 năm 2016 và các lần sửa đổi tiép theo với lần sửa đổi gần nhất là lần thứ 3 ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Hoạt động chính của công ty này là đầu tư và chế biến khoáng sản vơi địa chỉ đăng ký tại Lô CN15 Khu B, Khu công nghiệp Phong Điển, Xă Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tînh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Ngày 23 tháng 05 năm 2019, Công ty đả hoân thành giao dịch nhận chuyển nhương toàn bộ vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoâng Xanh A\&A tại Công ty Phenikaa Huế. Theo đó, từ ngày 23 tháng 05 năm 2019 Công ty Phenikaa Huế là công ty con của Công ty.
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019, Công ty có tỳ lệ biểu quyết và tỷ lệ lọi ich trong công ty con như sau:

| Tỳ lềlơi ich | Tỳ lệ biểu quyết |
| ---: | ---: |
| $100.00 \%$ | $100.00 \%$ |

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng két thúc cùng ngày

## 6. Tuyên bố vể khả năng so sânh thông tin trên Báo cáo tàl chính

Báo cáo tài chính của Công ty lập bao gồm cả thông tin bằng số liệu và các thông tin diễn giải bằng lời nếu cần thiết, đảm bảo nguyên tắc cơ thể so sánh được khi lập báo cáo tài chính.

## II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tộ sử dụng trong kê toán

## 1. Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu tự ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

## 2. Đon vi tiển tệ sừ dụng trong kế toán

Đơn vi tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).

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

## 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế đọ Kế Toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các Thông tư hướng dẳn thực hiện Chuả̉n mực và Chê độ kế toán của Bộ Tài Chinh.

## 2. Tuyên bố vể việc tuân thủ Chuẩn mục kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chinh này được lập vâ trình bảy phừ hợp với các Chuả̉n mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Tho̊ng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chinh; Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chinh hướng dẫn phương pháp lập và trình bảy Báo cáo tải chinh hợp nhất, cũng như các Thông tư khác hướng dẩn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toản của Bộ Tài chính.

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

## 1. Các loại tỷ giả hốl đoái áp dụng trong kế toán

Công ty áp dưng tỷ giâ mua vào do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản giao dịch ngoại tệ công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán để đảnh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuới kỳ là các khoản tiền gừi ngoại tệ ngân hàng.

Công ty áp dưng tỳ giá bán ra do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản giao dịch ngoại tệ công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán để đảnh giá lại các khoản khoản mưc tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ là các khoản vay bầng ngoại tệ.

Công ty áp dưng tỷ giá mua vào do Ngân hàng Thươnng Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tại ngảy kért thúc kỳ kế toán để đánh giá lại các khoản muc tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỷ là các khoản phải thu bẳng ngoại tệ.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Taii ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng két thúc cùng ngày

Công ty áp dưng tỳ giá bán ra do Ngân hảng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tại ngày kết thúc kỳ kế toán đê đảnh giá lại các khoản muc tiển tệ có gốc ngoại tệ cuối kỷ là các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

Tỷ giá tại ngày 30 tháng 6 năm 2019 do Ngân hàng TMCP Ngoai Thương Việt Nam công bố:
VNĐ/USD VNĐ/EUR VNĐ/CAD

Tỳ giá mua vào
$23,230.00$
26,363.34
$17,628.81$

Tỷ giá bán ra
$23,350.00$
$27,180.63$
$17,953.88$

## 2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiển

Tiền và các khoản tương đươong tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đà̉u tư ngắn hạn có thời hạn gốc kho̊ng quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đồi dể dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đởi thành tiền.

## 3. Nguyền tắc kế toán các khoản đầu tư tàl chính

a) Các khoản đầu tư nắm giợ đến ngày đáo hạn

Giá tri ghi số của khoản đầu tư nắm giự̛đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo nguyên tẳc giá gốc.
b) Các khoản cho vay

Giá trị ghi sổ của khoản cho vay được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
Công ty thực hiện trich lập dự phơng phải thu khó đòi đói với các khoản cho vay khi quá hạn trả nọ được ghi trong khế ước, hợp đồng cho vay lần đầu mà vẵn chưa thu hồi được hoặc chưa đén hạn thanh toản của hợp đồng lần đẩu nhựng khách nợ đả lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mát tich, bỏ trốn

Mức trich lập:
$-30 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
$-50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

- $70 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn tữ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100\% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm hoạac khách nợ đâ lâm vào tình trang phá sản hoặc khách nợ đang làm thủ tục giải thể, mát tich, bỏ trốn.
c) Đà̀u tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào công ty con:

Khoản đầu tư vào Công ty con được điều chỉnh loại trừ khi lập Báo cáo tải chính hợp nhất. Báo cáo tài chinh của Công ty con được lập cùng kỳ với báo cáo của Công ty mẹ và sữ dụng chính sách kế toán nhát quán.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINHH HỢP NHÁT

Taii ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## - Đầu tư vào công ty liên kết:

Công ty liênn kết là Công ty mà Công ty mẹ ảnh hưởng đáng kể mà không phải dưới hinh thức Công ty con hay Công ty liên doanh (thông thường là các Công ty mà Công ty mẹ sở hữu từ $20 \%$ đến $50 \%$ quyền biểu quyêt). Các khoản đầu tư vào Công ty liên két được trinh bày trên Báo cáo tài chinh hơp nhất theo phương pháp Vôn chủ sở hựu.

Báo cáo tài chinh của công ty liên kết được lập củng niên độ với báo cáo tải chính hợp nhát của Công ty và các công ty con, vẩ sử dưng các chinh sách kế toán nhắt quán với Công ty và các công ty con. Các điều chỉnh hơp nhất thich hợp đả được ghi nhận để đảm bảo các chính sách kế toán được áp dưng nhất quán với Công ty và các công ty con trong trường hợp cần thiét.

## - Căn cứ để trích lập dự phòng tổn thất đầu tự vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết

+Công ty thực hiện trich lập dự phòng khi tởng số vốn đầu tư thực thế của công ty tại công ty con, cơnn ty ly liên doanh, liên kết cao hơn tởng vớn chủ sở hựu thực có của công ty con, công ty liên doanh, liên kết tại thởi điểm lập báo cáo.

+ Bảo cáo tải chính để xác định tởn thất của coong ty con, công ty liên doanh, liên kết là báo cáo hơp nhất (nếu công ty con, công ty lyên doanh, liên két đơo là công ty mẹ), là Báo cáo tài chính riêng (nếu công ty con, công ty liên doanh, liên kết đoo không là công ty me )


## 4. Nguyên tắc kế toán nợ phảl thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá tri ghi sồ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cân trự các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dư phòng phải thu khó đỏi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đơi căn cứ vào tuổi nọ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tởn thất có thề xảy ra, cu thể đối vơi nọ̣ phải thu quá hạn thanh toán
$-30 \%$ giá trị đối với khoản nọ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
$-50 \%$ giá trị đối vơi khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
$-70 \%$ giá tri đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

- 100\% giá tri đới với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm hoạcc khách nợ đâ lâm vào tinh trạng phá sản hoặc khách nọ đang lảm thủ tục giải thể, má́t tich, bỏ trón.


## 5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gớc. Giá gớc hàng tồn kho bao gồm: Chi phi mua, chi phi chế biến và các chi phíl liên quan trực tiếp khác phát sinh đế có được hàng tồn kho ở đia điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp Binh quân gia quyền và được hąch toán theo phương pháp Kê khai thường xuyên.

Dư phơng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá góc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá tri thuẳn có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trự $(-)$ chi phi ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phi ước tinh cần thiết cho việc tiêu thư chúng.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## 6. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

## a. Tài sàn cố định hựu hình

Tài sản có định hợu hinh được thể hiện theo nguyên giá trừ đii giá trị khấu hao lüy kế Nguyên giá tài sản cố địhh bao gồm giá mua và nhợng chi phi có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến.
Các chi phi mua sấm, nâng cáp và đồi mới tài sản cố định được ghi tảng nguyên giá của tải sản và chi phi bảo trì, sửa ch̛̛̛a được hạch toán vào báo cáo két quả hoạt đọng kinh doanh hơp nhât khi phát sinh
Khi tài sản cố định hỡu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lỳ tài sản (là phần chênh lệch giựa tièn thu thuần tự việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hơp nhât

## b. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cô định vô hình được ghì nhận theo nguyên giá trừ đi giá tri hao mòn lây kế.
Nguyên giáa tài sản cố đỉhh vô hình bao gồm giá mua và nhợng chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tải sản vào sử dưng như dự kiến.
Các chi phí nâng cấp và đồi mới tài sản cố đinh vồ hinh đươợ ghi tăng nguyên giá của taà sản và các chi phí khác được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hơp nhất khi phát sinh.
Khi tải sản cố đỉnh vô hinh được bán hay thanh ly̌, các khoản lăí hoặc lỗ phát sinh do thanh ly̌ tải sản (là phần chênh lệch giựa gi̛̛̛a tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị cơn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh hơp nhất.

## c. Khấu hao và hao mòn

Kháu hao tài sản cố đinh hữu hình và hao mòn tài sản cố đỉnh vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thảng trong suoút thời gian hỡu dựng ước tính của các tài sản như sau:
Loại tài sản có định
Số năm

- Nhà cửa vât kiến trúc
- Máy móc thiết bi 06-15
- Phương tiện vận tải truyền dã̃n

03-15

- Thiết bi, dưng cu quản lý 06-10
- Phần mềm máy tính 03-07
- Tâi sản cô định khác


## 7. Nguyên tác kế toán thuế TNDN hoãn lạl

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp sē phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạ̀ thời giư̛a giá tri ghi sỏ̉ của Tâi sản và Nơ phải trả cho mục đich Báo cáo tài chính và các giá trị đùng cho mục đich thuế. Thuế thu nhập hoản lại phải trả̉ được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thơi chịu thuế. Tài sản thuế thu nhạ̣p hoân lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sê có lộ nhuận tinh thuế để sử̉ dưng nhựng chênh lệch tạm thời được khẩu trừ này.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 nåm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
Giá trị ghi sổ của Tải sản Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoănn lại được xem xét lại vào ngảy kết thúc năm Tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ich của một phần hoặc toàn bộ Tài sản Thué thu nhập hoăn lại được sử dung.

Tài sản Thuế thu nhập hoăn lại và thuế thu nhập hoăn lại phải trả được xác định theo thuế suát dự tính sê âp dưng cho năm Tải sản được thu hồi, hay Nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngảy kết thúc năm Tải chînh. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Bảo cáo két quả hoạt động kinh doanh trừ khi có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vàoVốn chủ sở hựu, khi đó Thuế thu nhập doanh nghiệp sē được ghi thẳng vào Vốn chủ sở hựu.

## 8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phi trả trước được xác định là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh có giá trị lớn, được sữ dụng cho nhiểu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc chi phí trả trước cho nhiều kỳ hoạt động SXKD tiếp theo, cụ thể như:

- Chi phi thuê đất trả trước nhiều năm theo hợp đồng thuê hoạt động;
- Công cư dụng cư xuất dùng trong nhiểu năm với giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố đinh phát sinh quá lớn; vả
- Chi phi khác.

Phương pháp và thời gian phân bổ chi phi trả trước:
Chi phí trả trước được phân bổ theo thời gian trả trước hoăc thời gian có thể sử dụng công cụ tài sản hoạac thời gian ưởc tính chịu chi phi đó hoặc thời gian các lợi ich kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phi này.

## 9. Nguyên tắc kế toán nợ phảl trả

Các khoản phải trả được trình bày trên bảo cáo tài chinh theo giá trị ghi sổ các khoản phải trả cho các nhả cung cấp và phải trả khác.

Công ty thực hiện trich lập dự phòng khi thỏa măn các điều kiện trích lập dự phỏng phải trả.

## 10. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tà̀ chính

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chinh được ghi nhận theo giá trị ghi sồ.

## 11. Nguyên tǻc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phi đi vay

Chi phi đi vay được ghi nhận vào kểt quả kinh doanh trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đẩu tư xây dựng hoặc sản xuất tải sản đở dang cẩn có một thời gian đủ đải (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dưng theo mục đich định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa vào nguyên giả của tài sản.

## 12. Nguyên tấc ghi nhận chl phí phải trả

Các khoản phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dich vư đä nhận được không phư thuộc vào việc Công ty đă nhận được hóa đơn của nhà cung cáp hay chưa và trích trước chi phi lăi vay phải trả trong trường hợp vay trả lẫi sau.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHINHH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ ké toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dụp phòng phải trả

Dự phỏng phải trả được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty có nghīa vụ nợ hiện tại (nghīa vụ pháp lý hoặc nghīa vụ liên đơi) do két quả từ một sưp kiện đả xảy ra.
- Sự giảm sút về nhợng lợi ich kinh tế cơ thể xảy ra dả̃n đến việc yêu cầu phải thanh toán nghia vụ nợ; và
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá tri của nghia vụ nợơ.

Khi Công ty cho rằng một phần hoặc toàn bộ chi phi để thanh toán một khoản dự phòng sễ được hoàn lai bởi một bên thứ ba, vil dư thông qua hợp đồng bảo hiểm, khoản bồi hoàn này chi̛ được ghi nhận là một tải sản riêng biệt khi việc nhận được hồi hoàn là gần như chắc chắn. Chi phi liên quan đến các khoản dự phỏng được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ sau khi đả trừ đi các khoản bồi hoàn.

## 14. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sờ hựu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của cổ đông.
Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận khi có chênh lệch giựa mệnh giá cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả trường hợp tái phát hành cổ phiếu quy̆).

Công ty thực hiện phân phói lợi nhuận, chi trả cở tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cở đông.
Các quŷ được sừ dưng theo điều lề và quy chế sử dưng quŷ của Công ty.

## 15. Nguyên tắc và phurong pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rửi ro và lợi ich gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đô được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chấc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khà năng hàng bán bi trả lại.

Tiền lẫi được ghi nhận trên cơ sờ thời gian và lâi suất từng kỳ.
Cở tức được chia được ghi nhân khi Công ty được quyền nhận cổ tức tự việc góp vốn. Riêng cô tức nhạn bầng cổ phiéu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dơi số lượng tăng thêm.

## 16. Nguyên tắc kế toán các khoản giàm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trà lại.
Các khoản chiét khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bi trả laị phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nhưng trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính được xem là một sự kiện phât sinh sau ngày lập báo cáo, sê được ghi nhận để điểu chỉnh doanh thu trong kỳ.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÁT

Tai ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## 17. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hóa, thành phả̉m xuất bán được ghi nhận và hạch toán ngay trong kỳ báo cáo, đảm bảo nguyên tắc phú hợp với doanh thu.

Các khoản ghi giảm giá vốn hảng bán bao gồm: giá vốn của hàng bán bị trả lại, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

## 18. Nguyên tắc kế toán chi phi tài chinh

Chi phi tài chính lả toàn bộ chi phi lăi vay của các hợp đồng vay vốn ngắn hạn, dải hạn của Công ty và các khoản lỡ chênh lệch tỳ giá hối đoái phát sinh trong kỳ. Chi phí tài chinh được ghi nhận đúng và đầy đủ trong kỳ báo cáo.
19. Nguyên tác và phương pháp ghi nhận chi phi thuế thu nhập đoanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoān lại

Chi phil thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác đỉnh trên cơ sở thu nhập chịu thuế vâ thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phi thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp hoăn lại được xảc định trên cơ sở số chênh lệch tạm thởi được khấu trừ và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sê áp dựng cho năm Tải sản được thu hồi, hay Nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suát có hiệu lực tại ngày kết thúc năm Tài chinh.

CÓNG TY CÓ PHÀN VICOSTONE
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Tại ngảy 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
v. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bàng cân đối kế toán

1. TIÉN VÀ CÁC KHOÅN TƯƠNG ĐƯƠNG TIĖN

|  | Cuối kỳ | Đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 854,539,949 | 884,341,985 |
| Tiền mặt | 161,948,476,284 | 291,967,409,035 |
| Tiền gửi ngân hàng | 161,948,476,284 |  |
| Tiền đang chuyển |  | 134,500,000,000 |
| Các khoản tương đương tiên TÖNG CÔNG | 162,803,016,233 | 427,351,751,020 |
| 2. PHȦl THU KHÁCH HÀNG NGÃN HẠN | Cuối kỳ | Đầu năm |
| Phải thu khách hàng ngắn hạn | 725,310,263,712 | 588,695,638,554 |
| Phải thu khách hàng | 979,435,738,417 | 630,320,031,988 |
| Phải thu các bên liên quan | 1,704,746,002,129 | 1,219,015,670,542 |
| TONG CỌNG ${ }_{\text {Dư phóng phải thu ngắn hạn kho đơi }}$ | (905,308,772) | $(905,308,772)$ |
| 3. PHȦl THU VĖ CHO VAY NGÂN HẠN | Cuôi kỳ | Đầu năm |
| Cho vay bên liên quan |  | 50,129,329 |
| Cho vay các đối tương khác | 50,129,329 | 50,120,320 |
| Cho cá nhân vay |  |  |
| TONG CỘNG | 50,129,329 | 50,129,329 |
| 4. CÁC KHOÀN PHȦI THU KHÁC | Cuối kỳ | Đầu năm |
|  | 2,570,661,235 | 648,040,832 |
| Phải thu CB CNV |  |  |
| Phải thu cổ tức |  |  |
| Phải thu về lăi cho vay | 2,196,002,652 | 1,366,584,252 |
| Tạm ưng cho nhân viên | 2,106,002,052 |  |
| Ký curoc, ky quy̆ | 219,401,309 |  |
| Phải thu khác | 4,986,065,196 | 2,014,625,084 |
| TONG COQNG |  |  |

5. HÀNG TON KHO

Hâng mua đang đi trên đường Nguyên liệu, vật liệu Công cu, dung cu CP sản xuát kinh doanh dở dang Thành phẳm Hàng hóa TOONG CỌNG

| Cuôiky |  | Đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc | Dưp phȯng | Giá gốc | Dư phòng |
| 29,550,577,313 | - | 54,474,340,275 |  |
| 158,982,641,407 | - | 124,253,280,221 |  |
| 72,094,052,684 | - | 74,626,818,042 |  |
| 15,549,281,003 |  | 14,482,115,768 |  |
| 383,288,445,320 | (4,782,078,378) | 365,744,912,305 | (4,782,078,378) |
| 1,294,450,645,834 | - | 1,357,993,389,695 |  |
| 1,953,915,643,561 | $(4,782,078,378)$ | 1,991,574,856,306 | $(4,782,078,378)$ |


738,950,202,727
 7,944,507,737 0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
$م$






 CONG TY CO PHÅN VICOSTONE
BÅN THUYET MINH BÁO CÁO TÀ̀ CHiNH HỢP NHAT
Taỉ ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kêt thúc cùng ngày

## 6. TÀl SẢN CO O!̣NH HỢU HiNH

Máy móc, thiết bi Phương tiện vận tải






$$
\begin{array}{r}
1,089,757,630,601 \\
1782433,456
\end{array}
$$ 1,782,433,456 981'0LO'96L'LEt

 $\infty$
N్
\%
0
0
0
0
on
\%


Nhà cưa, vât kiến
trức

```
                            162,182,470,682
```


 $105,699,682,809$
$2,889,310,863$ 1,712,458,644 $110,301,452,316$ $\begin{array}{r}\mathbf{5 6 , 4 8 2 , 7 8 7 , 8 7 3} \\ \hline 173,698,158,971 \\ \hline\end{array}$
CONG TY CO PHÃN VICOSTONE
BÂN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HỢ NHAT
BAN THUYET MINH BAO CAO TAA CHiNH HỚP NHÁ 03 tháng kế thúc cùng ngày
7. TÀI SÀN CÓ DịNH VÔ HìNH

> Nguyên giá

$$
\begin{array}{r}
\hline 27,274,195,497 \\
\hline 16,233,288,829 \\
589,188,554 \\
- \\
- \\
16,822,477,383 \\
\hline
\end{array}
$$



$$
27,050,415,497
$$



Tại ngày 30 thang 06 nàm 2019 và cho kid
Nhãn hiệu hàng hơa

$$
\begin{array}{r}
27,088,415,497 \\
185,780,000
\end{array}
$$



Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
8. CHI PHI XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

- Mua sắm

| Cuối kỳ | Đầu năm |
| ---: | ---: |
| $1,229,940,838$ | $367,987,063$ |
| $16,879,060,785$ | $40,130,255,856$ |
| $\mathbf{1 8 , 1 0 9 , 0 0 1 , 6 2 3}$ | $\mathbf{4 0 , 4 9 8 , 2 4 2 , 9 1 9}$ |

- Xây dựng cơ bản
- Sửa ch̛̛́a

TÓNG CỌNG

## 9. CHI PHI TRẢ TRƯỚC

Ngắn hạn
Công cu, dựng cụ xuất düng
Sửa chựa lớn TSCĐ
Chi phí khác

## Dài hạn

Công cu , dưng $\mathrm{cư} \mathrm{xuất} \mathrm{dùng}$
Sửa chữa lớn TSCĐ
Chi phi trả trước khác
TÓNG CỌNG

| Cuối kỳ | Đầu năm |
| :---: | :---: |
| 4,096,000,268 | 1,826,553,049 |
| 2,492,708,093 | 1,553,624,709 |
| - |  |
| 1,603,292,175 | 272,928,340 |
| 19,405,315,763 | 20,641,391,882 |
| 4,729,226,754 | 4,410,483,626 |
| 1,845,874,228 | 2,038,767,637 |
| 12,830,214,781 | 14,192,140,619 |
| 23,501,316,031 | 22,467,944,931 |

10. PHÅl TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠ

|  | Cuối kỳ |  | Đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Cuol |  |  | Số cơ khă năng trả |
|  | Giá tri | $\begin{aligned} & \text { Sô có khà nàng } \\ & \text { trả nọ } \end{aligned}$ | Giá tri | no |
| Phải trả người bản | 266,937,517,669 | 266,937,517,669 | 171,157,538,374 | 171,157,538,374 |
| ngắn hạn | 266,937,517,669 |  |  |  |
| Phải trả các bên liên | 8,572,324,712 | 8,572,324,712 | 163,282,669,764 | 163,282,669,764 |
| quan <br> TÓNG CONG | 275,509,842,381 | 275,509,842,381 | 334,440,208,138 | 334,440,208,138 |

CÓNG TY CÓ PHÂN VICOSTONE
BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHINH HỢP NHÅT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
11. THUÊ VÀ CÁC KHOÀN PHÅl NỌP NHÀ NƯỚC
Số đã nộp luy̆ kê từ đẩu
$35,110,647,068$
$4,119,055,671$
$139,728,836,169$
$7,606,139,495$
7,606,139,495

$\begin{gathered}\text { Só phải iôp luy̆ kế } \\ \text { từ đâu năm đên } \\ \text { cuối } k \grave{y}\end{gathered}$
$35,110,647,068$
$3,635,855,187$
$113,183,868,995$
$7,409,361,139$


$\frac{859^{\prime} 98 \nabla^{\prime} 180^{\prime} 66}{\text { £S } \nabla^{\prime} 89 \varepsilon^{\prime} \varepsilon 9}$

Tãng do hơp
nhát
Só phải nộp trong
kỳ
19,421,746,300
1,882,898,206
66,928,973,757
78t' $19 \varepsilon^{\prime} 689^{\prime} \varepsilon$
N
N
w
m

Só đấu kỳ
(01/04/2019)
$366,451,107$
$43,261,766,033$
$819,848,487$
$44,448,065,627$


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH HỢP NHÁT

Taỉ ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## 12. CHI PHII PHÅI TRẢ

Lẫi vay phải trả
Chi phi phài trả̉ khác
TÓNG CỠNG

## 13. PHĂI TRẢ KHÁC

Ngán hạn
Cổ tức, lội nhuận phải trả
Lải vay tạm tính
Bảo hiểm xẳ hội
Kinh phi công đoàn
Nhân ký quy̆, ký cược ngấn hạn
Bảo hiềm y tế
Bảo hiểm thá́t nghiệp
Phải trả khác

| Cuối kỳ | Đầu năm <br> $89,425,707,048$ |
| ---: | ---: |
| $121,243,323,049$ | $89,084,663,825$ |
| $120,087,484,535$ | 8 |

Dài hạn
Phải trả về lăi vay dài
hạn
Phải trả dài hạn khác

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngảy 30 tháng 06 nàm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## 14. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

| Vay ngắn hąn | Giá tri 1,150,561,555,555 | Số có khả năng trả nợ $\qquad$ | Giá tri $1,281,581,209,571$ | Số có khả năng trả nợ $\qquad$ $1,281,581,209,571$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 1,150,561,555,555 | 1,150,561,555,555 | 1,281,581,209,571 | 1,281,581,209,571 |
| Vay dải hạn đên han trà |  | - | - |  |
| Vay các bên liên quan |  | - | 319,194,104,425 | 319,194,104,425 |
| Vay dài hạn | - |  |  |  |
| Vay dài hạn ngân hàng |  | - | $319,194,104,425$ | $319,194,104,425$ |
| Vay dài han các bên liên quan | - | - | - | - |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINHH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
15. QUỸ KHEN THƯỜNG PHÚC LỢ

Só đầu kỳ

| Quý II. 2019 | Quý II. 2018 |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{2 0 , 7 3 4 , 9 3 0 , 8 2 0}$ | $41,684,644,476$ |

Tăng do hợp nhất kinh doanh

| Trích quŷ trong kỳ | $4,372,250,000$ |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Sự dưng quy̆ trong kỳ | $(5,119,204,412)$ | $(9,222,261,594)$ |
| Số cuối kỳ | $\mathbf{1 9 , 9 8 7 , 9 7 6 , 4 0 8}$ | $\mathbf{3 2 , 4 6 2 , 3 8 2 , 8 8 2}$ |

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHINH HỢP NHÁT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
16. VƠN CHỦ SỚ HỚU
a) Tînh hình tăng giàm nguồn vốn chủ sở hứu
Vốn góp của chủ sờ
hơu
Thặng dư vớn có
phấn
$60,800,000$


$10,532,758,464$
-
-
$(4,372,250,000)$


| W\% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc củng ngày
b) Chi tiết vốn góp chủ sở hựu

Cuối kỳ
Vốn góp cùa công ty me
Vốn góp của các đối tượng khác

## Cộng

1,280,000,000,000
$320,000,000,000$
$1,600,000,000,000$
c) Các giao dịch về vốn với các chù sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Quý II. 2019
Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp đầu kỳ
$1,600,000,000,000$
- Vón góp tăng trong kỳ
- Vốn góp giảm trong kỳ
- Vốn góp cuối kỳ

Cỏ tức, lọi nhuận đă chí trả
194,994,273,290

## d) Cồ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đả bán ra công chúng
Cuối kỳ
160,000,000

- Cổ phiếu phổ thông
- Cố phiếu ưu đăi (loại được phân loąi là vốn chủ sở hơuu)
$\begin{array}{ll}\text { Sól lương cở phiếu được mua lại (cổ phiếu quỵ) } & 3,200,000\end{array}$
3,200,000
- Cổ phiếu phở thông
- Cô phiếu ưu đải (loai đưươc phân loại là vốn chủ sở hữu)

Sốlượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phở thông
- Cô phiếu ưu đâi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

$$
10,000 \quad \text { ब/CP }
$$

## e) Các quy̆ của doanh nghiệp:

Quŷ đả̀u tư phát triển
$156,800,000$
$156,800,000$
156,800,000
$1,280,000,000,000$
$320,000,000,000$
$1,600,000,000,000$
Quý 1.2018
800,000,000,000
$800,000,000,000$
$1,600,000,000,000$
$8,671,600$
Đầu năm
160,000,000
160,000,000
160,000,000
$3,200,000$
17. CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỚ KÉ TOÁN

## Chì tiêu

Ngoai tệ các loai

- Đô la Mỹ (USD)
- Euro (EUR)
- Dollar Canada (CAD)

| Cuố kỳ | Đầu năm |
| ---: | ---: |
| $2,753,412$ | $9,146,284$ |
| 623,407 | 382,588 |
| 877,968 | $2,343,235$ |

## CÔNG TY CÓ PHÅN VICOSTONE

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Taí ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
VI. Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu

## Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng
Các khoản giảm trừ doanh thu
Chiết khấu thương mại
Hàng bán bi trả lại
Doanh thu thuần
2. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ

Giá vốn nguyên vật liệu, phụ tưng
Giá vốn thành phẩm
Dự phỏng (hoàn nhập dự phòng) giảm giá hàng tồn kho Cộng
3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lăi tiền gựi, tiền cho vay
Cỗ tức
Lâi chênh lệch tỳ giá
Doanh thu hoạt động tài chinh khác

## Cộng

4. Chi phi tàl chính

Lăi tiè̀n vay
Chiết khấu thanh toản, lâi bán hàng trả chạ̊m
Lō do thanh lý các khoản đầu tư tải chinh
Lỡ chênh lệch tỷ giá
Chi phí tài chính khác
Các khoản ghi giảm chi phi tài chính
Cộng
5. Chì phí bán hàng

Chi phí nhân công
Chi phi vật liẹu, dưng cu
Chi phi khấu hao
Dich vư mua ngoài
Chi phí bán hàng khác
Cồng

Quý II. 2019
1,399,921,159,846
1,399,921,159,846
5,770,227,467
4,409,536,467
$1,360,691,000$
1,394,150,932,379

Quý II. 2019
73,290,845,035
$787,121,109,296$
$\mathbf{8 6 0 , 4 1 1 , 9 5 4 , 3 3 1}$

Quý II. 2018
8,195,117,296

10,508,003,788
$18,703,121,084$

Quý II. 2018
1,616,638,211
4,145,631,621
52,275,871
20,663,344,557
$1,272,152,721$
27,750,042,981

## BÅN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHINH HỢP NHÁT

Taỉ ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngảy

## 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân công
Chi phi vật liệu, dưng cụ
Chi phi khấu hao
Phân bố lọi thế thương mai
Chi phi dich vu mua ngoài
Chi phi bằng tiè̀n khác
Chi phí quản lý doanh nghiẹpp khác
Cộng
7. Thu nhập khác

Thanh lý, nhượng bán TSCE
Các khoản khác
Cộng
8. Chì phí khác

Giá trỉ còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhương bán TSCĐ Lỗ do đánh giá lại tài sản
Các khoản khác

## Cộng

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhản công
Chi phỉ khấu hao tài sản cố địh
Chi phí dich vu mua ngoài
Chi phí khác
Cộng
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phi thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp tính trên thu nhập chiuu thuế năm hiện hành:
Điều chinh thuế thu nhập doanh nghiệp trích thiếu/(thừa) năm trước TÓNG CỌNG

Quý 11.2018
$6,585,566,118$
434,958,776
$2,157,014,636$

2,025,989,799
$1,691,268,981$
$106,658,914$
$13,001,457,224$

| Quý II.2019 | Quý II.2018 |
| :---: | ---: |
| - | $83,553,636$ |
| $\mathbf{4 1 5 , 0 7 2 , 1 5 7}$ | $338,892,449$ |
| $\mathbf{4 1 5 , 0 7 2 , 1 5 7}$ | $\mathbf{4 2 2 , 4 4 6 , 0 8 5}$ |

Quý II. 2019
Quý II. 2018
$359,172,067$
359,172,067

Quý II. 2019
$66,928,973,757$

Quý II. 2019
814,858,301,968
$31,015,285,702$
$24,313,500,650$
$35,965,424,649$
$5,616,263,515$
911,768,776,484
Quý II. 2018
754,070,413,745
$26,747,368,530$
$17,416,444,636$
$29,911,539,142$
$3,458,679,843$
831,604,445,896

Quý II. 2018
$48,027,747,870$
$66,928,973,757$
$48,027,747,870$

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHINH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỷ kể toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## VII. Những thông tin khác

## 1. Nhựng khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và nhựng thông tin tài chinh khác

## Các cam kết

## Cam kết thuề hoạt động

Công ty và các công ty con hiện đang thuê đất theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 30 tháng 06 năm 2019 , các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được trinh bày như sau:

| 2019, cac k | Cuól kỳ | Đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Đến 1 năm | 226,210,950 | 226,210,950 |
| Từ 1-5 năm | 904,843,800 | 904,843,800 |
| Trên 5 năm | 1,696,582,125 | 1,809,687,600 |
| Cộng | 2,827,636,875 | 2,940,742,350 |

Ngoài ra, Công ty đang thuê $27,451 \mathrm{~m} 2$ đát tại Lô 2 A , Khu công nghiệp Bắc Phú Cát theo hợp đồng thuê hoạt đông số 10 NC/HĐKT-LĐKCNBPC ngày 30 tháng 5 năm 2008 với thời hạn thuê lả 48 năm 7 tháng 19 ngày kế từ ngày ký hợp đồng. Tổng phi thuê đất và sử dưng hạ tạ̀ng là $14,686,208,747$ đồng Việt Nam (đả bao gồm thué GTGT $10 \%$ ) và phí quản lý 3,500 đồng Việt Nam trên một m2 trên một năm.

## Các cam kết liên quan đến chi phi hoạt động

Công ty đả có các cam két theo hợp đồng mua nguyên vật liệu phụ tùng với tổng giá trị khoảng 76.13 tỷ VND để sự dưng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2. Những sụ kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2019.

## 3. Thông tin về các bên liên quan

a, Các bên liền quan cùa Công ty

## Tên công ty

Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A\&A
Công ty CP Style Stone
Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
Công ty TNHH Stylenquaza
Công ty CP Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội
Cty CP Tư vấn thiết kế và cōng nghệ Sitetech Toàn Cầu
Công ty CP Trung tâm SEC G3
Công ty CP Công nghiệp Trần Long
Trường đại học Phenikaa

## Mỗi quan hệ

Công ty mẹ
Công ty con cùng công ty me
Công ty con củng công ty mẹ
Công ty liền kết của Công ty mẹ
Công ty con cùng công ty me
Công ty liên kết của Công ty me
Công ty con cùng công ty mẹ
Công ty con gián tiếp của công ty me Công ty con cùng công ty me

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ ké toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## b, Nhüng giao dịch trọng yếu của công ty với các bên liêen quan trong kỳ

| Bên liên quan | Nộl dung nghiệp vụ | Quý II. 2019 | Quý II. 2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Tập đoàn | Doanh thu bán hàng | 33,213,085,286 | 107,495,390,498 |
| Phượng Hoàng Xanh A\&A | Mua hàng hóa, dich vu | 173,423,125,881 | 220,705,580,506 |
| Công ty CP StyleStone | Doanh thu bán hàng Mua hàng hóa | $\begin{array}{r} 46,136,447,991 \\ 148,284,185,480 \end{array}$ | $75,861,950,908$ 155,475,760,806 |
| Công ty CP Chế Tác Đá Việt Nam | Doanh thu bán hàng và CCDV Mua hàng hóa, dịch vư | $\begin{aligned} & 117,973,734,327 \\ & 120,295,564,000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 40,236,532,212 \\ & 48,646,521,251 \end{aligned}$ |
| Công ty TNHH Stylenquaza | Doanh thu bán hàng | $331,472,923,233$ | 163,494,954,280 |
| CTCP tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nợi | Thuê dich vụ thi công | 132,512,551 | 1,348,005,738 |
| CTCP tư vấn thiết kế và công nghể Sitech Toàn Cảu | Thuê dich vụ | 27,505,454 | $24,545,455$ |
| Công ty CP Trung tâm SEC G3 | Mua hàng hóa dich vu | 4,126,725,803 | 2,766,169,561 |
| Công ty CP công nghiệp Trần Long | Doanh thu bán hàng <br> Mua hàng hóa, dich vu | $\begin{aligned} & 32,463,296,940 \\ & 27,526,969,500 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 14,297,248,697 \\ 8,209,067,672 \end{array}$ |
| Trường đại học Phenikaa | Doanh thu bán hàng | 9,757,677,480 |  |

## Bên liên quan

Nội dung nghiệp vụ
Cuối kỳ
Đầu năm

## Phàl thu ngắn hạn từ các bên liên quan:

Cong ty TNHH
Stylenquaza
Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

Công ty cố phần công nghiệp Trẩn Long

Trường đại học Phenikaa

CT TNHH MTV ĐT và Chế bién khoáng sản Phenikaa Huế

Phải thu tiền bán hàng $\left(^{*}\right)$

Phải thu về bán vật tư, thành phẩm

Phải thu vể bán vật tư, thành phẩm

Phải thu vè bán đá thành phẩm

Phải thu vể bán vật tư, thành phẩm
$486,585,228,116$
$283,227,452,416$
$268,079,942,814$
$172,389,058,820$
$152,760,686,798$
$52,381,508,667$
$\frac{-}{979,435,738,417} \xrightarrow{10,242,579,321}$
(*) Khoản phải thu náy là khoản khách hàng được trả chậm như các khách hàng khác và tất cả đều cỏn trong hạn thanh toán.

## BÂN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH HỢP NHÁT

Taỉ ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cûng ngày

## Ứng trước cho các bên liên quan

CTCP tư vấn quản lý
dự án VPM Hà Nội
Ứng trước tiè̀n thi công

Phải trả cho các bên liên quan:
Công ty CP Tâp đoàn Phương Hoàng Xanh A\&A

Công ty cổ phần Style
Stone

Phải trả tiè̀n mua đá thành phả̉m
Phải trả tiền chi hộ, tiền lẵi vay

Phải trảa tiền mua đá thành phẩm

4,635,368,102
$2,216,686,906$

Công ty cổ phần trung tâm SEC G3
$72,653,440$

1,647,616,264
480,066,062 $\qquad$
$116,013,165,671$
$45,307,057,052$

8,572,324,712
$1,962,447,041$
$163,282,669,764$
$87,602,906,000$
$87,602,906,000$

## 3. Quản lý rưi ro tài chính

Hoât động của Công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rưi ro tín dưng, rüi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Công ty đả xãy dựng các biện pháp kiểm soát nhẳm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lỳ giựa chi phi rưi ro phát sinh và chi phi quản ly̆ rưi ro. Công ty thường xuyên giám sát việc thực hiên quản lỳ rủi ro đẻ đảm bảo sự cân bẳng hợp lỷ giựa rưi ro và kiểm soát rùi ro.

## a. Rưi ro tín düng

Rưi ro tin dưng là rửi ro mà một bên tham gia trong một công cư tài chính hoặc hợp đồng giao dich về dich vụ và/hoặc hàng hóa mà không có khả năng thực hiện được nghỉa vụ của minh dẫn đến tờn thất về tải chính cho Công ty.

Công ty có các rừi ro tin dưng phát sinh chử yếu từ các khoản phải thu khách hàng và từ hoạt động tải chính của minh (bao gồm tiền gư̛i ngân hàng, nghiệp vụ ngoại hối và các công cụ tài chính khác).

## Phải thu khách hàng

Công ty quản lẏ rưi ro tín dưng khách hàng thồng qua các chính sách, thủ tưc và quy trình kiểm soát của Công ty có liên quan đên việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.
Công ty thường xuyên theo dōi các khoản phải thu khách hàng chưa thu. Đối với các khách hàng lớn, Công ty thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dưng của từng khách hàng tại ngày lâp bảo cáo.

## Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng có uy tin. Rửi ro tin dưng đối với số dư tiền gửi tại các ngânn hàng được quản lỳ bởi bộ phận Kế toán của Công ty theo chính sách của Công ty. Công ty nhận thấy mức đọ tập trung rưi ro tín dưng đôi với tiền gừi ngân hàng là thấp.

## BÂN THUYÉT MINH BÁO CÁo TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## b. Rüi ro thanh khoàn

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghỉa vụ tài chính do thiếu vốn. Rưi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tải chinh có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.
Công ty quàn lý rủi ro thanh khoản thông qua các biện pháp: thường xuyên theo dơi các yêu cầu về thanh toán hiền taì và dự kiến trong tương lai để duy trì một lương tiền cûng như các khoản vay ở mức phủ hợp, giám sát các luổng tiền phát sinh thực tê với dự kiến nhẳm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợ đồng trên cơ sờ đả được chiết khấu:

Bất kỳ thời điốm nào | Tự 1 năm trở |
| :---: |
| xuống |

Trên 1 năm đến 5 năm

## Công

Ngày 30 tháng 6 năm 2019

| Vay và no | - | 1,281,581,209,571 | 319,194,104,425 | 1,600,775,313,996 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài trả người bán | 275,509,842,381 | - | - | 275,509,842,381 |
| Chi phi phài trả và các |  |  |  |  |
| khoản phải trả khác (*) | 122,547,599,426 | 1,201,581,209, |  | 122,547,599,426 |
| Cộng | 398,057,441,807 | 1,281,581,209,571 | 319,194,104,425 | 1,998,832,755,803 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2018 (1,150,561,555,555 |  |  |  |  |
| Vay và nợ | - | 1,150,561,555,565 |  | 1,150,561,555,555 |
| Phải trả người bán | 334,440,208,138 |  | * | 334,440,208,138 |
|  |  |  |  |  |
| khoản phải trả khác (*) | 89,364,648,276 | 1,150,50, 505,50 |  | r $89,364,648,276$ |
| Cộng | 423,804,856,414 | 1,150,561,555,555 |  | 1,574,366,411,969 |

(*) Chi phí phải trả và các khoản phải trả khác bao gồm: Chii phí phải trả, Cổ tửc phải trà, và các khoản phải trà khác
Công ty cho rằng mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đển hạn từ dòng tièn từ hoạt động kinh doanh và tiè̀n thu từ các tải sản tải chinh đáo hạn. Công ty có đử khả năng tiếp cận cảc nguồn vôn và các khoản vay với các bên cho vay hiện tại.

## c. Rǜi ro thi truờng

Rủi ro thi trường là rưi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cu tải chính sê biến động theo những thay đổi của giá thị trường.

Rủi ro thị trường liên quan đến hoạt động của Công ty gồm: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lăi suất, rủi ro về giá hàng hóa.
Các phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đên tinh hinh tài chính của Công ty tại ngảy 30 tháng 6 năm 2019 và ngày 30 tháng 6 năm 2018 trên cơ sở giá trỉ các khoản nợ thuần, tỳ lệ giợa các khoản nợ có lâi suất cố định và các khoản nợ có lâi suát thả nổi và tỳ lệ tương quan giựa các công cư tải chính có gốc ngoại tề là không thay đời.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỷ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày

## Rùi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sê biến động theo những thay đởi của tỳ giá hới đoái. Công ty có rủi ro ngoại tệ do thực hiện mua vả bán hàng hóa bằng các đơn vị tiền tệ khác với đồng tiền kế toán của Công ty.

Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách phòng ngửa rủi ro cho các giao dich dự kiến sẽ diển ra trong mợt khoảng thởi gian tối đa 24 tháng. Các giao dich chắc chẳn sẽ xảy ra được phòng ngữa rủi ro mà không có giới hạn về thời gian.

Công ty quản lỷ rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét tỉnh hình thị trường hiện hành và dự kiến khi Công ty lập kế hoạch mua và bán hàng hóa trong tương lai bằng ngoại tệ, ngoại trừ việc tâng ty̌ lệ phòng ngửa rửi ro. Công ty không sử dưng bất kỳ công cư tải chinh phâi sinh để phơng ngửa rưi ro ngoại tệ của minh.

## Độ nhạy đối với ngoại tệ

Với giả định là các biến sớ khác không thay đởi, bảng dưới đây thể hiện độ nhạy của lợi nhuận trước thuế của Công ty (do sự thay đởi giá trỉ hợp lý của tải sản và nợ phải trả) đối với các thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý của tỷ giá đô la Mỹ, đồng Euro và đồng đô la Canada. Rủi ro đo sự thay đồi tỷ giá hối đoái với các loại ngoail tệ khác của Công ty là không đáng kể.

|  |  |  | Đon vi tính: VNも |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tăng( + )/giàm( $(-)$ tỳ | Tăng(+)/giảm(-) | Tăng(+)/giảm(-) tỳ | Annh hưởng đến lọi nhuận trước thuế |
| giá USD (*) | tỳ già EUR |  |  |

Cho giai đoạn tài chinh 3 thàng két thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

Cho giai đoan tải chính 3 tháng kêt thúc ngảy 30 tháng 6 năm 2018
$2.0 \%$
$-2.0 \%$
$3.0 \%$ $3.0 \%$ $-3.0 \%$
$1,742,131,988$
$(1,783,267,446)$
$-3.0 \%$
$1,783,267,446$
(*) Mức độ thay đồi ty̌ giá đự̛̣c tính dựa trèn mức độ biến động của tỷ giá cho phép được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giươa tỷ giá đồng đô la My̆ và đồng Việt Nam

Ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế là tích số của mức độ biến động này với số dự các khoản công nợ có gốc ngoại tệ lả đồng đô la Mỹ của Công ty tại ngày kết thúc kỳ tải chinh.

Số dư các khoản tiền và công nọ có góc ngoại tệ như sau:
Tai ngày 30 tháng 6 năm 2019

|  | USD | EUR | CAD |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Tài khoản tiền: | $2,753,412$ | 623,407 | 877,968 |
| Tài khoản phải thu: | $43,126,845$ | 1,715 | $8,543,984$ |
| Tài khoản phải trà: | $(7,318,079)$ | $(965,655)$ | - |
| Tài khoản vay: | $(52,114,484)$ | - | - |
| Cộng | $(13,552,306)$ | $(340,533)$ | $9,421,952$ |

## BÅN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Mức đọ̉ ảnh hưởng do biến động của tỷ giá hối đoái đến lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hựu của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2019 là thấp hơn hơn tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2018

## Rủi ro lâi suất

Rưi ro lăi suất là rưi ro mà giá trị hợp lỵ hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sể biến động theo nhợng thay đổi của lẫi suá́t thì trường. Rủi ro lâi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngả̉n hạn, các khoản vay và nợ của Công ty. Đảy là các khoản đầu tư ngắn hạn và không được Công ty nắm giợ nhẩm mục đich thu lơi từ sự tăng lên trong giá tri.
Công ty quản lý rưii ro lãi suất bằng cách phân tích tinh hình thị trường để đưa ra các quyêt định hợp lý trong việc chọn thời điển vay và kỳ hạn vay thich họp nhằm co được các lâi suất có lọi nhất cûng như duy trì cơ cáu vay với lăí suất thả nởi và cố định phú hợp.

## Độ nhạy đối với lẫi suất

Đồ nhạy của các khoản vay và nợ đối với sự thay đồi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lăi suất được thể hiện như sau, vơi giả định là các biên số khác không thay đổi, các biến động trong lăi suất của các khoản vay với lâi suất thả nối ảnh hưởng đến lọi nhuận trước thué:

Đon vi tính: VNĐ

Ngắn hạn

Cho giai đoạn tài chinh 3 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

USD
VND
USD
VND
Cho giai đoann tài chính 3 tháng két thúc ngày
30 tháng 6 năm 2018
USD
80
VNE
USD
VNĐ

41
Dài hạn
Ânh huởng đến lọi nhuận trước thué (*)
(*) Mửc tăng/giảm điềm cơ bản của lãi suấ được tính dưa trên mức độ biến đọnng thực tế của lăi suát của các khoản vay ngẳn hạn của Công ty trong quý II năm 2019 cu thể:
Mức biến động của các khoản vay ngản hạn bằng đô la Mŷ: từ $3.20 \% /$ năm đến $3.61 \% /$ năm.
Mức biến động của các khoản vay dài hạn bầng VND: từ $9.4 \% /$ năm đến $9.525 \% /$ năm

## BÅN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Tai ngày 30 tháng 06 năm 2019 và cho kỳ kế toán 03 tháng kết thúc cùng ngày
(**) Anh hường đến lại nhuận trước thuế của Công ty là tich số của mức tǎng/giảm điềm cơ bản của lăi suất nêu trèn và số dư các khoản vay với lăi suất thả nổi tương ứng của Công ty tại ngày kêt thúc kỳ báo cáo.

Số dư các khoản vay có lẩi suất thả nồi như sau:

Ngày 30 tháng 6 năm 2019

Vay bằng đô la $\mathrm{Mỹ}$ ngắn hạn Vay bằng VNE dài hạn

| USD | Quy ra VNĐ |
| :--- | :---: |
| $23,634,710$ | $552,035,626,546$ |
|  | $319,194,104,425$ |

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

$$
\begin{array}{ll}
\text { USD } & \text { Quy ra VNĐ } \\
17,678,221 & 406,555,176,721
\end{array}
$$

Mức tăng/giảm điêm cơ bản sử̉ dưng để phân tich độ nhạy với lẫi suất được giả đinh dựa trên các điều kiện có thể quan sát được của thị trường hiện tại. Các điều kiện nảy cho thấy mức biến động là tháp hơn so với kỷ kế toán 03 tháng két thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Rủi ro về giá hàng hóa
Công ty và các cơng ty con có rừi ro về giá hàng hóa do thưc hiện mua một số loại hàng hóa nhát đỉnh. Công ty và các công ty con quản lýy rưi ro về giấ hàng hơa thông qua việc theo dôi chặt chề các thông tin và tinh hình có liên quan của thi trường hảng hơa nhằm quản lỳ thời điểm mua hảng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho mọt cách hơp ly.

Hà Nơi, ngảy 29 tháng 07 năm 2019


Kế toán trường


KẾTOÁN TRUOONG
Nguyến Tohi Noga $^{2}$


