(Thành lập tại nước Cộng hòa Xă hội Chủ̉ nghĩa Việt Nam)

## BÁO CÁO TÀ CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN

 CHO NĂM TȦI CHÍNH KÉT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019
## mục LụC

NÔI DUNG
BÁO CÁO CỦA BAN ĐIÊU HÀNH
2
BÁO CÁO KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP
3-4
BẢNG CÂN ĐÔI KÊ TOÁN5BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6
BÁO CÁO LU'U CHUYÊN TIÊN TẸ
7-26
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## BÁO CÁO CỦA BAN DIĖU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

## HỘI ĐÒNG QUẢN TR! VÀ BAN ĐIÊU HÀNH

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hôi đồng Quản trị<br>Ông Vũ Tuấn Anh<br>Ông Trương Ngọc Toán<br>Ông Bùi Viết Tuấn<br>Bà Đỗ Thị Hường<br>Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

## Ban Điều hành

Ông Vũ Tuấn Anh
Ông Trương Ngọc Toán
Ông Bùi Viết Tuấn

Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)
Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2020)
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HDQT
Ủy viên HĐQT

## TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIẺ̉U HÀNH

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuần mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyện tă̆́c kế toán thích hợp cở được tuẩn thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiê̂́t kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.
Ban Điều hành đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Doanh nghiệp với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán và báo cáo tài chính được lập tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Doanh nghiệp và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đển việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.
Theo ý kiến của Ban Điều hành Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiển tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.


Vũ Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty
Ngày 12 tháng 03 năm 2020

## Số:027/VACO/BCKT.HP

## BÁO CÁO KIẺM TOÁN ĐỢC LẬP

## Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cố phần 22

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 22 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2020, từ trang 03 đến trang 26, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban Điều hànhh

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đàm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoạ̣c nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiềm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiềm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiềm toán được lụa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rùi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiềm toán viên đã xem xét kiềm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lŷ́ nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp vởi tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quà của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tồng thể báo cáo tài chính.
Chúng tôi tîn tưởng rằng các bằng chứng kiềm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo çáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đển việc lập và trình bày báo cáo tài chính.


[^0]
## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

| TÀISẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A - TÀI SẢN NGÁN HẠN | 100 |  | 161.694.091.797 | 159.539.714.858 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 38.495.035.140 | 76.141.540.976 |
| 1. Tiền | 111 |  | 28.495.035.140 | 39.141 .540 .976 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 |  | 10.000.000.000 | 37.000.000.000 |
| II. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 38.349.866.193 | 43.150.422.874 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 37.621.811.347 | 40.819.754.067 |
| 2. Trà trước cho người bán ngắn hạn | 132 |  | 1.615.433.173 | 153.957.001 |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | - |  |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 7 | 1.038.676.239 | 2.176.711.806 |
| 5. Dự phòng phȧi thu ngắn hạn khó đòi | 137 |  | (1.926.054.566) |  |
| III. Hàng tồn kho | 140 |  | 84.515.669.491 | 39.935.277.875 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 8 | 85.119.407.736 | 40.211.884.120 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 |  | (603.738.245) | (276.606.245) |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 333.520 .973 | 312.473.133 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 9 | 333.520 .973 | 312.473.133 |
| B - TȦI SẢN DÀI HẠN | 200 |  | 51.099.001.748 | 55.718.127.339 |
| I. Tài sản cố định | 220 |  | 50.648.358.539 | 55.109.556.720 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 10 | 50.446.739.073 | 54.873.737.254 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 129.678.613.400 | 129.046.287.837 |
| - Giá trị hao mòn luy kế | 223 |  | (79.231.874.327) | (74.172.550.583) |
| 2. Tài sản cố định vô hinh | 227 | 11 | 201.619 .466 | 235.819 .466 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 515.461 .503 | 515.461 .503 |
| - Giá tri hao mòn luỹ kế | 229 |  | (313.842.037) | (279.642.037) |
| IL Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 450.643.209 | 608.570 .619 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 9 | 450.643.209 | 608.570.619 |
| TǑNG CỘNG TÀI SẢN ( $\mathbf{2 7 0}=\mathbf{1 0 0}+\mathbf{2 0 0 )}$ | 270 |  | 212.793.093.545 | 215.257.842.197 |

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
Đơn vị: VND

| NGUÔN VÓN | Mã ố $^{\text {a }}$ | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C-NỢ PHẢI TRȦ | 300 |  | 143.039.178.963 | 147.990.081.940 |
| I. Nọ ngắn hạn | 310 |  | 143.039.178.963 | 147.990.081.940 |
| 1. Phải trá người bán ngắn hạn | 311 | 12 | 63.875.580.450 | 75.180.774.741 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 13 | 18.398.326.665 | 1.101.211.066 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 14 | 6.905.788.687 | 8.523.455.674 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  | 12.804.992.401 | 10.139.151.372 |
| 5. Chi phi phải trȧ ngắn hạn | 315 |  | 80.000.000 | 75.000.000 |
| 6. Phải trà, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 15 | 37.296.472.446 | 50.680.682.938 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 |  |  |  |
| 8. Dự phòng phải trà ngắn hạn | 321 |  | 1.334.396.649 |  |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 |  | 2.343.621.665 | 2.289.806.149 |
| D - NGUȮN VÔN CHỦ SỎ HỮU | 400 |  | 69.753.914.582 | 67.267.760.257 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 16 | 69.755.404.582 | 67.293.180.257 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |  | 35.500 .000 .000 | 35.500.000.000 |
| - Cồ phiếu phồ thông có quyè̀n biểu quyết | 411a |  | 35.500 .000 .000 | 35.500.000.000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 418 |  | 18.869.637.224 | 18.615.330.496 |
| 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hưu | 420 |  | 8.209.872.087 | 6.381.552.327 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | 7.175.895.271 | 6.796.297.434 |
| - LNST chura phân phối lũy kế đến cuối | 421a |  | 6.257.433.584 | 6.418.409.009 |
| kỳ trưóc |  |  |  |  |
| - LNST chura phân phối kỳ này | $421 b$ |  | 918.461 .687 |  |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 |  | (1.490.000) | (25.420.000) |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 |  | (1.490.000) | (25.420.000) |
| TỖNG CỘNG NGUỔN VỐN (440 = 300+400) | 440 |  | -212.793.093.545 | 215.257.842.197 |

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

| CHİ TIÊU | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Năm 2019 | Năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 18 | 352.284.084.639 | 300.812.366.078 |
| 2. Các khoản giàm trừ doanh thu | 02 | 19 | 4.391.709.819 | 4.892.922.797 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $10=01-02$ ) | 10 |  | 347.892.374.820 | 295.919.443.281 |
| 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 11 | 20 | 299.730.220.116 | 259.223.999.367 |
| 5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 |  | 48.162.154.704 | 36.695.443.914 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 21 | 1.215.551.361 | 2.522.465.141 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 |  | 376.449.185 | 120.736.162 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 |  | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 22 | 11.343.456.938 | 9.831.253.539 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 22 | 27.463.145.361 | 20.625.750.729 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(25+26)\}$ | 30 |  | 10.194.654.581 | 8.640.168.625 |
| 11. Thu nhập khác | 31 |  | 553.986 .364 | 438.062 .448 |
| 12. Chi phí khác | 32 |  | 152.160 .617 | 40.185 .156 |
| 13. Lợi nhuận khác ( $40=31-32$ ) | 40 |  | 401.825.747 | 397.877 .292 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50=30+40)$ | 50 |  | 10.596.480.328 | 9.038.045.917 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 23 | 2.119.296.066 | 1.807.609.183 |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( $60=50-51$ ) | 60 |  | 8.477.184.262 | 7.230.436.734 |
| 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 24 | 2.149 | 1.804 |



Nguyễn Trường Định
Người lập biểu
Nguyễn Thị Hoài Giang Kể toán trưởng


Vũ Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

Ngày 12 tháng 03 năm 2020

Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYẺN TIÊN TẸ
(Theo phutơng pháp trục tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
Đon vị: VND

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline CHİ TIÊU \& \[
\begin{gathered}
\text { Mã } \\
\text { số }
\end{gathered}
\] \& Thuyết minh \& Năm 2019 \& Năm 2018 \\
\hline \multicolumn{5}{|l|}{I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh} \\
\hline 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác \& 01 \& \& 383.778.538.477 \& 308.399.222.523 \\
\hline 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch \& 02 \& \& (349.388.000.344) \& (246.091.409.058) \\
\hline 3. Tiền chi trả cho người lao động \& 03 \& \& (39.824.337.328) \& (34.876.278.813) \\
\hline 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp \& 05 \& \& (2.570.582.662) \& (1.566.824.462) \\
\hline 5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh \& 06 \& \& 1.809.641.124 \& \[
390
\] \\
\hline 6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh \& 07 \& \& (24.128.681.004) \& (22.251.364.662) \\
\hline Lutu chuyển tiền thuà̀n tì̀ hoạt ậng kint doanh \& 20 \& \& (30.323.421.737) \& 4.562.733.918 \\
\hline \begin{tabular}{l}
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư \\
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
\end{tabular} \& 21 \& \& (3.671.654.501) \& (4.582.662.661) \\
\hline 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác \& 22 \& \& 29.530.000 \& 61.401 .818

228282006 <br>
\hline 3.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia \& 27 \& \& 1.166 .731 .233 \& 2.282.882.006 <br>
\hline Luru chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tu' \& 30 \& \& (2.475.393.268) \& (2.238.378.837) <br>
\hline \multicolumn{5}{|l|}{III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính} <br>
\hline 1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu \& 36 \& \& (4.849.485.480) \& (5.671.576.880) <br>
\hline Lưu chuyền tiền thuà̀n tù hoạt động tài chinh \& 40 \& \& (4.849.485.480) \& (5.671.576.880) <br>
\hline Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( $50=20+30+40$ ) \& 50 \& \& (37.648.300.485) \& (3.347.221.799) <br>
\hline Tiền và tương đương tiền đî̀u ky \& 60 \& \& 76.141.540.976 \& 79.488.428.758 <br>
\hline Ȧnh hường của thay đồi tẏ giá hối đoái quy đôi \& 61 \& \& 1.794.649 \& 334.017 <br>

\hline | ngoại tệ |
| :--- |
| Tiền và tương đương tiền cuối $\mathrm{kỳ}(70=50+60+61)$ | \& 70 \& \& 38.495.035.140 \& 76.141.540.976 <br>

\hline
\end{tabular}



Nguyễ̃ Trừ̛̀ng Dịnh
Người lập biểu
Ngày 12 tháng 03 năm 2020


Nguyễn Thị Hoài Giang
Kế toán truởng


Vũ Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CÓ PHẢN 22
Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH (TIÉP THEO)

Các Thuyết minh này là một bộ phận họ̣p thành và cần đurrọc a̛oc đồng thời với Báo cáo tài chính

## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

## Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần 22 là Công ty Cổ phẩn được thành lập từ việc chuyển đổi (cổ phần hóa) doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số $1392 / \mathrm{QD}-\mathrm{BQP}$ ngày 12 tháng 06 năm 2007 và Quyết định số $2491 / \mathrm{QD}-$ BQP ngày 05 tháng 09 năm 2007 cua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Công ty Cổ phần 22 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp Công ty Cồ phần số 0100512724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 09 năm 2016.

## Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100512724 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đồi lần thứ 10 ngày 01 tháng 09 năm 2016, Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Vận tài hàng hóa bằng đường bộ;
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc;
- Sàn xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
- Sản xuất thàm, chăn đệm;
- Bán buôn vải, hàng may sã̃n, giầy dép;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn vali, cặp túi, ví, hàng da và giả da khác);
- Bán lè hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lè hàng dệt, may sã̃n, giày dép lưu động hoặc tại chợ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:
+ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
+Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
+Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
+ Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khai khoáng, xây dụ̣ng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu:
+ Xuâ̂́ nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
+ Xuất nhập khẩu thiết bị và các sản phầm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ:
+ Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện:
+ Sản xuất sản phẩm từ rợm, rạ và vật liệu tết, bện;
+ Sản xuất sản phẩm chiếu cói và các sản phẩm cói;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
- Đại lý, môi giơơ, đấu giá. Chi tiết: Đại lý;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán ô tô và xe có động cơ;
- Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê ô tô;
- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ̣ lưu động. Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường và kinh doanh bất động sản);
- Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh lỡ hành;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tài:

Đại lý bán vé máy bay;

- Vận tải hảnh khách đường bộ khác. Chi tiết: Dịch vụı vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và tuyến cố định;
- Bán lê máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.


## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT (tiếp theo)

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính (tiếp theo)
Chi tiết: Bán lè thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tữ, viễn thông;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
- Giáo dục mầm non;
- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ cao su;
- Sản xuất sản phẩm từ plastic;
- Sản xuất sản phẩm từ da lông thú;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất mặt hàng dụng cụ, dụng cụ huấn luyện, logo, biểu tượng, kỷ niệm chương; Công nghiệp dụng cụ cấp dưỡng, dụng cụ gia đình và các sản phẩm kim khí ngành quân trang;
- Sản xuất rượu vang: Chi tiết sản xuất rượu.
- Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia. Chi tiết: Sản xuất bia;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước giải khát;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm;
- Bán lė đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và đồ đèn điện, đồ dùng gia đỉnh khác chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Kinh doanh chiếu cói và các sản phẩm cói;
- Xay xát và sản xuất bột thô; Chi tiết: Công nghiệp chế biến lương thực;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chi tiết: Công nghiệp chế biến thục phầm;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sàn;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
- Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sản xuất máy thông dụng khác;
- Sản xuất máy chuyên dụng khác;
- Sưa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Thoát nước và xử lý nước thải (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

Hoạt động chính: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, dụng cụ gia đỉnh và các sản phầm kim khí ngành quân trang, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch, sản xuất nuớc đóng chai, nước đơng bình và xử lý nước thải...

## Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thụrc hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính
Các thông tin trên Báo cáo tài chính có thể so sánh được.

## 2. CƠ SƠ' LẠP BÁO CÁO TスI CHÍNH VA NÃM TAI CHÍNH

Nãm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vảo ngảy 31 tháng 12 .
Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mục kế tớn và chê độ kế toán
Ban Diều hành đảm bảo đâ tuân thủ yêu cẩu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam dược ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nǎm 2014 cũng như các thông tư hươ̛ng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của $B \hat{̣}$ Tải chính trong việc lập Báo cáo tải chính.

## 3. ÁP dUNG LUạ́T KÉ TOÁN

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoả xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lục kể từ 01/01/2017. Theo quy định tại Điều 28 - Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp ly̌. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hảnh báo cáo này, chưa có văn bản hương dẫn trong viẹ̣c áp dụng đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý, do đó, Công ty chưa áp dưng giá trị hợp lý trong trình bày báo cáo tài chính.

## 4. TÓM TÅT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp vơi chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

## Uởc tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tải chính yêu cầu Ban Điều hành phải có những ước tính và giả định ảnh huởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiểm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dủ các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sụ̣ hiểu biết của Ban Điều hành, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đạ̣t ra.

## Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 3 , Luật Kế toán đã có hiệu lụç từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trong đó bao gồm quy định về Đánh giá và Ghi nhận theo giá trị họ̣ lý, tuy nhiên chua có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này; theo đó, Ban điều hành đã xem xét và áp dụng nhur sau:
a) Công cụ tài chinh đurợc ghi nhận và đánh gáá lại theo giá trị hơp lý trên co sở giá gốc trìr đì các khoản dụ phòng càn trich lạp (nếu có) theo quy định hiện hành;
b) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đurơc cänh giá theo tỳ giá giao dich thục tế;
c) Đối với tài sản và nơ phäi trả (ngoài các mục a,b trên đây) Công ty không có co sở dè xác định được giá tri một cách đáng tin cậy do đó Công ty dang ghi nhận theo giá gốc.

## 4. TÓM TÅt CÁC CHíNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (Tiếp theo)

## Công cụ tài chính

## Ghii nhlậu bant đầu

Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó.Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Công nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác, các khoản chi phi phải trả, các khoản nợ thuê tài chính, các khoản vay.

## Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Hiện tại, Thông tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 ("Thông tư 210 ") cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thề về việc xác định giá trị họp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính.

## Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

## Các khoản đầu tư tài chính

## Các Khoản đà̀u tur nắm giũ đến ngày đáo hạn

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

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tur. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
Dự phòng phải thu khơ đỏi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trich lập theo các quy định kế toán hiện hành.

## Nơ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phỏng phải thu khó đòi.

Dưr phòng phải thu khơ đòi dược trích lập cho nhỡng khoản nọ̣ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lến, hoặc các khoản nợ phài thu mà người nọ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các kho khăn tương tur.

## 4. TÓM TȦt CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ̉ YẾU (Tiếp theo)

## Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyển. Giá trị thuần có thề thực hiện được được xác định bằng giá bán uớc tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giàm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trương họ̣p giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

## Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá và khấu hao luỹ kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do mua mới bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dụa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

| Tài sản cố đọnh hữu hình |  | Số năm |
| :--- | :--- | :---: |
| Nhà cừa, vật kiến trúc |  | $10-25$ |
| Máy móc, thiê̂t bị |  | $06-15$ |
| Phương tiện vận tài |  | $06-10$ |
| Tài sản phức lợi |  | $05-10$ |
| Tài sản khác |  | $05-10$ |

## Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản lý hoặc cho các mục đích khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Các chi phí này sẽ được chuyền sang nguyên giá tài sản cố định theo giá tạm tính (nếu chưa có quyết toán được phê duyệt) khi các tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước, tùy theo phân cấp quản lý, giá trị quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành cần được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, giá trị cuối cùng của các công trình xây dựng cơ bản có thể thay đổi và phụ thuộc vào quyết toán được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền.

## Các khoản tră truớc

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, chi phí trả trước bao gồm:

Công cu, dung cư: Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 36 tháng.

Chi phi sira chữa tâi sản cố đinh: Chi phi sửa chữa tài sản phát sinh một tần có giá trị lớn được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 36 tháng.

## 4. TÓM TÁT CÁC CHínH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (Tiếp theo)

## Các khoản nọ̣ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phài trà.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chua đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.


## Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hĩuu: Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

Thăng dur vốn cổ phà̀n: Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phât hành bổ sung, chênh lệch giưa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyền đổi khi đáo hạn. Chi phi trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cồ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giàm thặng dư vốn cổ phần.

## Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và được Đại hội đồng cồ đông thông qua.

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lãi do đánh giá lại tài sán mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

## Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoạ̣c hàng hóa cho người mua;
(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như ngưởi sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH (TIÉP THEO)

Các Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và cần được đọc âồng thời với Báo cáo tài chính

## 4. TÓM TÅt CÁC CHính SÁCH KÉ TOÅN CHỦ YÉU (Tiếp theo)

## Ghi nhận doanh thu (tiếp theo)

Doanh thu cùa giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoản thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngảy của Bảng cân đối kế toán; và
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thảnh giao dịch cung cẩp địch vụ đọ Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

## Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trước thuế được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời cơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chì được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tinh sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tải sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dụ̣ định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệ̣p tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cợ quan thuế có thầm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Các Thưyét minh này là một bộ phận hơp thành và cần đutợc đợc đồng thời với Báo cáo tài chinh
4. TÓM TÁT CÁC CHÍNH SȦCH KÉ TOÁN CHỦ YÊU (Tiếp theo)

Bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sụ̣ kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.
5. TIĖN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỂN

Tiền mặt
Tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn
Các khoản tương đương tiền (*)
Cộng

| Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
| :---: | :---: |
| 1.711.209.315 | 1.577.658.498 |
| 26.783.825.825 | 37.563.882.478 |
| 10.000.000.000 | 37.000.000.000 |
| 38.495.035.140 | 76.141.540.976 |

(*) Các khoản tương đương tiền phản ánh khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất từ $4,1 \% /$ năm đến $5,2 \% /$ năm.
6. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Phäi thu của khách hàng ngắn hạn lạ̣n
Cục Quân nhu
Các đối tượng khác
Cộng
Plaăi thu khách là̀ng là các bên liên quan
Cục Quân nhu

| Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
| :---: | :---: |
| 37.621.811.347 | 40.819.754.067 |
| 16.425.731.086 | 8.646.710.772 |
| 21.196.080.261 | 32.173.043.295 |
| 37.621.811.347 | 40.819.754.067 |
| 16.425.731.086 | 8.646.710.772 |
| 16.425.731.086 | 8.646.710.772 |

7. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Ngắn hụ̆

- Tạm ưng
- Ký quỹ ký cuợc
- Phải thu khác

Công

| 31/12/2019 |  | 01/01/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Giá tri } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | Dự phòng VND | $\begin{gathered} \text { Giá trị } \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ | Dự phòng VND |
| 1.038.676.239 | - | 2.176.711.806 |  |
| 269.145 .551 | - | 390.086 .799 | - |
| 542.991.909 | - | 1.209.369.034 | - |
| 226.538 .779 | - | 577.255 .973 | - |
| 1.038.676.239 | - | 2.176.711.806 | - |

CÔNG TY CÓ PHÀN 22
Nguyû̃n Văn Linh, Phuờng Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHINH (TIÉP THEO)

8. HÀNG TÒN KHO

|  | 31/12/2019 |  | 01/01/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dụ phòng | Giá ô̂́c | Dụ phòng |
|  | VND | VND | 17.448.710.151 | $\frac{\text { (276.606.245 }}{}$ |
| Nguyên liệu, vật liệu | 24.312.891.165 | (603.738.245) | 17.448.710.151 | (276.606.245) |
| Công cup, dung cup | 389.295.503 |  | 441.092.492 |  |
| Chi phi SXKD dờ dang | 9.533.273.857 |  | 6.177.368.863 |  |
| Thành phầm | 41.150.019.726 | - | 12.979 .905 .043 3.164 .807 .571 |  |
| Hàng hóa Công | $\frac{\text { 9.733.927.485 }}{\text { S5.119.407.736 }}$ | (603.738.245) | 3.164.807.571 | (276.606.245) |

9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

| Số cuối năm VND | Số đ̂̀̀u năm VND |
| :---: | :---: |
| 333.520.973 | 312.473 .133 |
| 333.520.973 | 312.473 .133 |
| - |  |
| 450.643 .209 | 608.570.619 |
| 388.617 .349 | 455.543.592 |
| 62.025.560 | 153.026.727 |
| 784.164.182 | 921.043.752 |

## Nắn hạn

Công cụ, dụng cụ xuất dùng
Các khoàn khác

## Dài hạn

Công cụ, dụng cụ xuất dùng Chi phí sưa chưra tài isản cố định
Cộng
784.164.182
921.043 .752
MÃU B 09-DN
Ban hành theo thông tư số $200 / 2014 /$ TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 cuả Bộ Tài chinh
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH（tiếp theo）
Các Thuyềt minh này là mồt bộ phận hơp thành và càn đưrợc aọc đồng thời với Báo cáo tài chính Cộng
E
 380.200 .000



| 74.172 .550 .583 |
| ---: |
| 6.455 .579 .382 |
| $(1.396 .255 .638)$ |
| 79.231 .874 .327 |


| TSCD |
| ---: |
| hữu hình khác |
| VND |

1．387．586．734 （I818かった） $n$
$n$
$n$
$n$
$n$
$n$
$n$
$n$
$\sim$ $\begin{array}{r}1.117 .182 .557 \\ 59.632 .668 \\ (54.448 .181) \\ \hline 1.122 .367 .044 \\ \hline\end{array}$

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 270.404 .177 | 54.873 .737 .254 |  |
| 210.771 .509 | 50.446 .739 .073 |  |

TSCD
Phúc lợi
VND
9.800 .000
$\left|\begin{array}{l}\circ \\ \stackrel{\circ}{\circ} \\ \stackrel{\circ}{\circ} \\ \text { oे } \\ \end{array}\right|$

$$
\begin{gathered}
\hline 2.546 .559 .592 \\
\hline \hline 2.546 .559 .592 \\
\hline
\end{gathered}
$$

[^1]| Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn |
| :---: | :---: |
| VND | VND |

7．872．891．796

| £18．09t＊S¢โ． |
| :---: |
| － |
| 88で80がLしゃ |
|  |
| $96 L^{\circ} 168^{\circ} \mathrm{zL8} 8^{\circ} \mathrm{L}$ |

$\qquad$

$$
\begin{array}{r}
4.718 .052 .525 \\
417.408 .288 \\
\hline
\end{array}
$$


37．312．708．311 $\begin{array}{r}2.628 .447 .126 \\ (1.045 .497 .628) \\ \hline\end{array}$
$\begin{array}{r}\text { 5．135．460．813 } \\ \hline\end{array}$

3．154．839．271 | 2.737 .430 .983 |
| :--- |

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chinh

## 11. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

|  | Nhān hiệu hàng hóa VND | Phần mềm máy tính VND | TSCD vô hình khác VND | Tổng cộng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 250.000.000 | 153.366.600 | 112.094.903 | 515.461.503 |
| Mua trong năm | - | - | - | - |
| Số cuối năm | 250.000.000 | 153.366.600 | 112.094.903 | 515.461.503 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 106.180.534 | 61.366 .600 | 112.094.903 | 279.642.037 |
| Khấu hao trong năm | 24.999.996 | 9.200 .004 | - | 34.200 .000 |
| Số cuối năm | 131.180.530 | 70.566.604 | 112.094.903 | 313.842.037 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 143.819 .466 | 92.000.000 | - | 235.819 .466 |
| Số cuối năm | 118.819 .470 | 82.799 .996 | - | 201.619.466 |

Nguyên giá của tài sản vô định hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 01 tháng 01 năm 2019 là 173.461.503 VND và tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 173.461.503 VND.
12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

|  | 31/12/2019 |  | 01/01/2019 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị <br> VND | Số có khả năng trả nọ VND | Giá trị <br> VND | Số có khả năng trả nơ VND |
| Ngắn hạn | 63.875.580.450 | 63.875.580.450 | 75.180.774.741 | 75.180.774.741 |
| Mua hàng cơ kim khí | 51.349.054.375 | 51.349.054.375 | 61.239.396.111 | 61.239.396.111 |
| Các đối tượng khác | 12.526.526.075 | 12.526.526.075 | 13.941.378.630 | 13.941.378.630 |
| Cộng | 63.875.580.450 | 63.875.580.450 | 75.180.774.741 | 75.180.774.741 |

13. NGU'ỜI MUA TRẢ TIỂN TRU'ỚC NGǺN HẠN

|  | Năm 2019 <br> VND | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2018 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Bộ Tư lệnh Hải Quân | 2.808.461.233 | - |
| Bộ Tư lệnh Pháo binh | 1.429.446.545 | - |
| Cục Hậu cần-Quân khu 3 | 7.535.873.636 | ${ }^{-}$ |
| Các đối tượng khác | 6.624.545.251 | 1.101.211.066 |
| Công | 18.398.326.665 | 1.101.211.066 |

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH (TIÉP THEO)

Cảc Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và cần được a̛ọc đồng thời với Báo cáo tài chính
14. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢı NỘP NHÀ NƯỚC

|  | 01/01/2019 | Số phải nộp trong năm VND | Số đã thực nộp trong năm VND | 31/12/2019 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phải nộp |  |  |  |  |
| Thuế GTGT | 4.706.615.979 | 11.359.831.975 | 10.168.105.410 | 5.898.342.544 |
| Thuế TNDN | 1.444.582.662 | 2.119.296.066 | 2.570 .582 .662 | 993.296 .066 |
| Thuế TNCN | 15.257.033 | 501.886.788 | 502.993.744 | 14.150 .077 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế, phí và lệ phí khác | 2.357.000.000 | 2.328.730.000 | 4.685.730.000 | - |
| Công | 8.523.455.674 | 16.309.744.829 | 17.927.411.816 | 6.905.788.687 |

15. PHẢI TRÅ KHÁC

|  | Số cuối năm VND | Số đầu năm VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngă̆n Itạn | 37.296.472.446 | 50.680.682.938 |
| Kinh phí công đoàn | 1.294.778.474 | 1.014.325.667 |
| Bảo hiềm xã hội | 57.128 .142 | 58.234.332 |
| Bảo hiểm y tế | - | - |
| Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 35.944.565.830 | 49.608.122.939 |
| - Cưc Quân nhu ưng vốn sản xuất hàng quốc phòng | 27.900.000.000 | 48.000.000.000 |
| - Phòng Tài chính TCHC | 6.309.680.000 |  |
| - Các khoản phài trȧ, phȧi nộp khác | 1.734.885.830 | 1.608.122.939 |
| Cộng | 37.296.472.446 | 50.680.682.938 |
| Phải trả bên liên quan |  |  |
| Cục quân nhu | 27.900.000.000 | 48.000.000.000 |



Scanned with CamScanner

Nguyễn Vân Linh，Phường Sai Dồng，Quận Long Biên， Thành phố Hà Nôi，CHXHCN Việt Nam

Ban hành theo thông tư số 200／2014／TT－BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cùa Bộ Tài chính

THUYÉT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH（TIÉP THEO）
Các Thuyết minh này là mộ bồ phận hợp thành và cần được doc dồng thời với Báo cáo tài chính

## 16．VƠN CHỦ SỞ HỮU（Tiếp theo）

Vốn Diç̀u lậ
Theo Giấy chứng nlận Đăng ký kinh doanh，vốn Điều lệ của Công ty lả 35．500．000．000 đồng．Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019，vốn Diê̂u lệ đã được các cổ đông góp dủ，danh sách cổ đông lớn của Công ty như sau：

Vốn góp của Nhà nước
－Đai tá Truong Ngoc Toán
－Đai tá Vũ Tuán Anh
－Dai tá Buii Viét Tuán

| Số cuối năm |  | Số dầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | \％ | VND | \％ |
| 18．227．640．000 | 51，35 | 18．227．640．000 | 51，35 |
| 6．379．670．000 | 17，97 | 6.379 .670 .000 | 17，97 |
| 4．556．910．000 | 12，84 | 4.556 .910 .000 | 12，84 |
| 3．645．540．000 | 10，27 | 3．645．540．000 | 10，27 |
| 1．822．760．000 | 5，13 | 1．822．760．000 | 5，13 |
| 1．822．760．000 | 5，13 | 1．822．760．000 | 5，13 |
| 17．272．360．000 | 48，65 | 17．272．360．000 | 48，65 |
| 35．500．000．000 | 100 | 35．500．000．000 | 100 |

－Dại iuy Nguyễn Thi Hoài Giang

Cộng

| $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 9}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 9}$ |
| ---: | ---: |
| ${ } }$ | Cồ phiếu |
| 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| - | - |
| - | - |
| 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| 10.000 | 10.000 |

17．CÁC KHOẢN MỤC NGOẢI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :--- | ---: | ---: |
|  | 695,87 | 695,87 |
| a）Ngoại tệ（USD） | 300.321 .710 | 300.321 .710 |
| b）Nơ khơ đòi đã xử lý |  |  |

18．DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÂP DỊCH VỤ

CÔNG TY CÓ PHÅN 22
Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần đ̛urợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
19. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

|  | Năm 2019 | Năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
|  | 4.391.709.819 | 4.892.922.797 |
| Trong đó: |  |  |
| - Chiết khấu thương mại; | 4.302.519.039 | 4.892.922.797 |
| - Hàng bán bị trả lại. | 89.190 .780 | - - |
| Cộng | 4.391.709.819 | 4.892.922.797 |

20. GIÁ VÓN HÀNG BÁN

|  | Năm 2019 | Năm 2018 |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |  |
|  | Giá vốn bán hàng, thành phầm, dịch vụ | 299.403 .088 .116 | 259.456 .145 .799 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 327.132 .000 | $(232.146 .432)$ |  |
| Cộng |  | 299.730 .220 .116 | $\mathbf{2 5 9 . 2 2 3 . 9 9 9 . 3 6 7}$ |

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|  | Năm 2019 VND | Năm 2018 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi | 1.215.551.361 | 2.522.465.141 |
| Cộng | 1.215.551.361 | 2.522.465.141 |

22. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIẸP

|  | Năm 2019 <br> VND | Năm 2018 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản chi phí quainn lý doanh nghiệp phát sinh | 27.463.145.361 | 20.625.750.729 |
| Chi phí lương, ăn ca | 16.616.270.454 | 11.225.241.515 |
| Chi phí khác | 10.846.874.907 | 9.400.509.214 |
| Các khoaỉn chi plit bán liàng phait sinh | 11.343.456.938 | 9.831.253.539 |
| Chi phí lương, ăn ca | 2.735.838.231 | 2.939.879.900 |
| Chi phí khác | 8.607.618.707 | 6.891.373.639 |

23. CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

|  | Năm 2019 | Năm 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm hiện tại |  |  |
| Lợi nhuận truớc thuế | 10.596.480.328 | 9.038.045.917 |
| Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế | - | - |
| Trừ: Thu nhập không chịu thuế hoạt động khác | - | - |
| Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ | - | - |
| Thu nhập chịu thuế | 10.596.480.328 | 9.038.045.917 |
| Thuế suất thông thường | 20\% | 20\% |
| Thuê thu nhập doanl nghiệp | 2.119.296.066 | 1.807.609.183 |
| Thuế thu nlập doanh nghiệp hoãn lại | - | - - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đurợc miễn | - | - |
| Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 2.119.296.066 | 1.807.609.183 |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH（TIÉP THEO）

Cảc Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và cần đutợc dọc đồng thời với Báo cáo tài chinh

## 24．LÃI CƠ BẢN TRÊN CỎ PHIÉU

|  | Năm 2019 <br> VND | Năm 2018 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế | 8．477．184．262 | 7．230．436．734 |
| Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu（ ${ }^{*}$ ） | （847．747．000） | （825．831．063） |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông | 7．629．437．262 | 6．404．605．671 |
| Cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ | 3.550 .000 | 3.550 .000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.149 | 1.804 |

$\left(^{*}\right)$ Hội đồng quản trị quyết định tạm trích quỹ khen thưởng，phúc lợi theo Biên bản họp hội đồng quản trị và sẽ trình Đại hội đồng cổ đống thông qua trong kỳ đại hội năm 2020.

## 25．CHI PHÍ SẢN XUÂT KINH DOANH THEO YÉU TÓ

## 26．CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

## Quản lý rüi ro vốn

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cồ đông thông qua tối uu hóa số dư nguồn vốn và công nợ．

Các chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng（bao gồm các tiêu chi để ghi nhận，cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí）đối với tưnng loại tài sản tài chính，công nộ tài chinnh được trình bày tại Thuyết minh số 4 ．

## Các loại công cụ tài chính

Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư số $210 / 2009 / T T-B T C$ do Bộ Tải chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 （＂Thông tư 210 ＂）cũng như các quy dịhh hiện hành chura có hương dẫn cụ thề vể việc xác định giá trị họp lý của các tài sản tài chính và công nọ̣ tài chính．Thông tur 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mưrc báo ciáo tài chính Quốc tế về việc crình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đới vởi công cụ taì chính nhưng không đưa ra hưởng dẫn tương đương cho việc đânh giá và ghi nhâ̂n công cul tài chính bao gồm cả âp dụng giá trị hợp lý，nhằm phù hợp vơi Chuẩn mục báo cáo tài chinh Quốc tế．

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)
Các Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và cần đurợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính
26. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (tiếp theo)

|  | Giá trị ghi sổ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|  | VND | VND |
| Tài sản tài chính |  | 76.141540 .976 |
| Tiền và các khoản tưong đương tiền | 38.495.035.140 |  |
| Phải thu khách hàng, phải thu khác | 38.660.487.586 | 42.996.465.873 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn |  |  |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 77.155.522.726 |  |
| Cộng | 77.155.522.726 | 119.138.006.849 |
| Công nọ̣ tài chính |  |  |
| Các khoản vay | 101.172.052.896 |  |
| Phải trà người bán và phài trà khác | 101.172.052.896 | 125.861.457.679 |
| Chi phí phải trả | 80.000 .000 | 75.000 .000 |
| Công nợ tài chính khác | 1.334.396.649 | - - |
| Cộng | 102.586.449.545 | 125.936.457.679 |

## Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rưi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

## Rủi ro thị truờng

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ có thể chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này sau khi Ban Điều hành đánh giá chi phí đề thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá hay rủi ro lãi suất có thề cao hơn chi phí phát sinh do rủi ro thị trường khi có sự thay đổi về giá của các công cụ tài chính này trong tương lai.

## Rüi ro thị truờng

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa
Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.

## Quản lý rủi ro thanht khoãn

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng dược Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tải sản đến hạn trong kỷ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu vể thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Các bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng cơn lại đối với tải sản tài chính và công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã dược thỏa thuận. Các bảng này được trình bảy dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chinh và dơng tiền chura chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản durọc quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Ban hành theo thông tư só 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bọ́ Tải chính

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

Các Thuyét minh này là một bộ phận hợp thành và cần đ̛ược đọc đởng thời với Báo cáo tài chính
26. CÔNG CỤ TÀI CHíNH (tiếp theo)

| Năm nay | Dưới 1 năm VND | Từ 1-5 năm VND | Tổng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm |  |  | 38.495.035.140 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 38.495.035.140 |  | 38.660.487.586 |
| Phải thu khách hàng và phài thu khác | 38.660.487.586 |  |  |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn |  | - |  |
| Đầu tư tài chính dài hạn |  |  | 77.155.522.726 |
| Cộng | 77.155.522.726 |  |  |
| Số cuối năm |  | - |  |
| Các khoản nợ thuê tài chính |  | - |  |
| Các khoản vay |  | - | 101.172.052.896 |
| Phải trả người bán và phải trả khác | 101.172.052.896 | - | 80.000 .000 |
| Chi phí phài trà | 80.000 .000 |  | 1.334.396.649 |
| Công nợ tài chính khác | 1.334.396.649 | - | 102.586.449.545 |
| Cộng | 102.586.449.545 | - | (25.430.926.819) |
| Chênh lệch thanh khoản thuần | (25.430.926.819) |  |  |

Năm trước

Số đầu năm
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng và phải thu khác
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đầu tư tài chính dài hạn

| $\begin{array}{r} \text { Dưới } 1 \text { năm } \\ \text { VND } \end{array}$ | Từ 1 - 5 năm VND | Tỗng VND |
| :---: | :---: | :---: |
|  | - | 76.141 .540 .976 |
| 76.141.540.976 |  | 42.996.465.873 |
| 42.996.465.873 |  |  |
| - |  |  |
|  | - | 119.138.006.849 |
| 119.138.006.849 |  |  |
|  | - |  |
|  |  | 125.861.457.679 |
| 125.861.457.679 | - | 75.000.000 |
|  |  |  |
| 457.679 | - | 125.936.457.679 |
| $\underline{125.936 .457 .679}$ | - | (6.798.450.830) |
| (6.798.450.830) |  |  |

Cộng
Số đầu năm
Các khoản vay
Phải trả người bán và phải trả khác
Chi phí phải trả
Công nợ tài chính khác
Cộng
Chênh Iệch thanh khoản thuần

Ban Điều hành đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp do trong khoản phải trả khác là khoản Cục quân nhu ứng vốn đề sản xuất hang quốc phòng. Ban Điều hành tin tuởng rằng Công ty có thể tạo ra đử nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chinh

## 27. GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

Danh sách các bên liên quan

Cục Quân nhu
Bệnh viện Quân y 354
Công ty CP 32
Công ty CP 26
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần
Đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần
Đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần
Đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần
Đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần

Trong kỳ, Công ty có một số giao dịch trọng yếu sau với các bên liên quan:

Bán hàng với các bên liên quan
Cục quân nhu
Bệnh viện Quân y 354
Công ty CP 32
Công ty CP 26
Công ty TNHH MTV Tồng công ty 28

| Năm nay <br> VND | Năm truớc <br> VND |
| ---: | ---: |
|  | 56.597 .918 .921 |
| 109.418 .182 | 163.900 .000 |
| 25.379 .909 | 253.939 .900 |
| 883.490 .691 | 188.866 .490 |
| 156.926 .663 | 6.232 .921 .823 |

Mua hàng với các bên liên quan
Bệnh viện Quân y 354
Công ty CP 26

| Năm nay <br> VND | Năm trước <br> VND |
| ---: | ---: |
| 62.811 .818 | 71.091 .000 |
| 322.400 .000 | 40.920 .000 |

Số dư với các bên liên quan:

Phải thu của các bên liên quan từ bán hàng và
cung cấp dịch vụ
16.425.731.086
8.646.710.772

Cục quân nhu
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
Công ty CP 32
Công ty CP 26
Bệnh viện Quân y 354
Phải trả của các bên liên quan về cung úng vốn, phân chia
Iợi nhuận
27.900 .000 .000
48.000 .000 .000

Cục quân nhu
Lương, phụ cấp, Cổ tửc thục nhận của Ban Giám đốc

| Năm nay |  |
| ---: | ---: |
| VND | Năm trước |
| VND |  |
| 1.749 .405 .200 | 254.448 .000 |
|  | 1.679 .595 .320 |

## THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

## Các Thuyêt minh này là một bộ phận hơp thành và cần đ̛ơ

## 28. BÁO CÁO BỘ PHẠ̃N

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm, dụng cụ gia đình và các sản phẩm kim khí ngành quân trang, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch, sản xuất nước đóng chai, nước đóng bình và xử lý nước thải. Dưới đây là phân tích doanh thu của Công ty theo khu vực địa lý, không tính đến xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.

Công ty hoạt động tại Hà Nội, TP.HCM. Báo cáo bộ phận thứ yếu của Công ty theo khu vực địa lý như sau:

| Chî tiêu | Hà Nôi | TP.HCM | Tổng công |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng của các bộ phận | 346.361.316.713 | 1.531.058.107 | 347.892.374.820 |
| Giá vốn hàng bán của các bộ phận | 298.411.121.404 | 1.319.098.712 | 299.730.220.116 |
| Thu nhập bộ phận | 47.950.195.309 | 211.959.395 | 48.162.154.704 |

## 29. SÓ LIẸU SO SÁNH

Số liệu so sánh được thu thập từ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



[^0]:    Ltiơng Thi Thúy
    Kiểm tớn viên
    Giấy chứng nhận ĐK HNKT số: 1148-2018-156-1

[^1]:    31 tháng 12 năm 2019 là 50．394．713．836
    VND．

