Signature Not Verified
Được ký bởi HỒ THI HỨ NG GIANG
Ngày ký: 30.03.2020 18:0

# CÔNG TY CỎ PHẦN HỒNG HÀ VIẸT NAM BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN <br> Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 

## BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC

Chưng tôi, câc thành viễn Bann Tồng giám đớc Công ty Cổ phần Hồng Hâ Viẹ̣t Nam (goi tåt là "Cóng ty") trình
 ngày 31 tháng 12 nâm 2019.

## Hội đồng quân trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viến của Họi đồng quản trị và Ban Tồng giâm đốc điều hânh Công ty cho năm tài chính kết thúc ngảy 31/12/2019 và đển ngày lạp Báo cáo này, gòm:

## Họi aìng quàn tri

Ông Le Vinh Viẹt
Ông Lê Hoàng Anh
Ong Hoàng Quóc Huy
Ông Hà Lé Hưong
Ông Nguyẽ̃n Đỏ̉ Lång
Ông Hán Cong Khanh
Bả Nguyẽ̃n Thị Huyền Trang

## Ban Tồng giàm afóc

Ông Lê Vinh Việt
Óng Lê Hoàng Anh
Ông Hoàng Quóc Huy
Ba Phạm Thị Cằm Anh
Ông Phạm Vinh Hiển
Ông Nguyễn Chi Viẹt

Chú tịch (bổ nhiț̣̂m tứ ngaty 01/07/2019)
Chû tịch (miē̃n nhię̀m từ ngày 01/07/2019)
Phố chủ tịch
Ừy viên
Ưy viên
Ưy viên
Ưy viễn (bổ nhiệ̣m từ ngày 17/05/2019)

Tổng Giâam đổc (bồ nhiẹ̀m từ ngày 01/01/2020)
Tồng Giảm đốc (miẫn nhiệm từ ngày 01/01/2020)
Phó Tởng giâm đổc (bồ nhiṣ̣̂m từ ngày 15/07/2019)
Phó Tông giám đốc
Phó Tổng giám đổc (miễn nhiệm từ ngày 31/05/2019)
Phó Tờng giám đốc (miễn nhiệm ngảy 15/01/2019)

## Trách nhiệ̣m cûa Ban Tởng giâm đốc

Ban Tờng giám đốc Công ty có trảch nhiệm lị̣p bâo cáo tài chinh hợ nhat phán ánh một cách trung thực và hơp lỳ tinh hình tài chinh cū̃ng như kết quà hoạt đọngg kinh doanh val tinh hình lưu chuyển tiền tệ cùa Công ty trong
 quan đến việc laḷ và trinh bảy bảo câo tài chinh họp nhất. Trong việc lập báo cáo tuii chính họp nhất này, Ban Tởng giâm đỗc đurg̛o yếu càu phải:

- Lưa chọn các chính sách kế toán phù ḥ̣p vâ âp đưng các chinh sãch đó một câch nhất quán;
- Đưa ra các phản đoán vả ước tính mốt cách hơp lỳ và thạn trọng;
- Nêu rồ câc nguyễn tấc kế toán thich hơp cớ đượ tuân thử hay không, có nhưng áp đưng sai lệch trọng yếu cẩn đự̛c công bố và giải thích trong bío cáo tài chính họp nhất hay không;
- Lụpp báo câo tâi chính hạ̣p nhất trên cơ sớ hoạt động liên tục trùr trường họp không thể cho rẳng Công ty sê tiếp tuc hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thưc hiện hệ thống kiêm soát nội bồ một cách hữu hiç̣̂u cho muc đich lập và trinh bảy báo cáo tâi chinh hơp nhất hơp lý nhầm hạn chê rûi ro và gian lận.


## BÁo CÁO CỦA BAN TÓNG GIÅM ĐÓC <br> (tiếp theo)

Ban Tống giảm đốc Công ty chịu trách nhiệm đàm bảo rà̀ng sổ kê toản đự̛̣c ghi chêp môt cách phù họp để phản
 hơp nhất tuản thù chuán mực kế toán, chế độ kế toản doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đển việc lị̂p và trinh bày báo cáo taì chînh hẹp nhất. Ban Tổng giám đốc cūng chịu trách nhiệm đảm bảo an
 gian lạn và sai phạm khảc.
 nhất.

Thay măt vả đại dit̂̀n cho Ban Tồng giám đớc, CONG TY CÓ PHȦN HÓNG HȦ VIẸT NAM


Phąm Thị Cấm Anh
Phô Tổng giám đốc
(Giấy úy quyèn só 04/UQ-HHVN ngày 15/01/2020)
Hà Nôi, ngày 27 thảng 03 năm 2020

# BÁO CÁO KIĖM TOÁN ĐỌC LẠP 

Kinh gừi: Các cổ đông<br>Hội đồng quản tri và Ban Tổng giâm đốe<br>Công ty Cồ phả̉n Hồng Hà Viȩ̧t Nam


 nhát tại ngiày 31/12/2019, Báo câo kết quả kinh doanh hơp nhất, Baio câo lưu chuyễn tiển tẹ̃ hợp nhất cho nảm taił chỉnh két thưe cüng ngày và Bản thuyét minh báo cáo tải chinh họp nhất.

## Trảch nhiệm của Ban Tổng giàm đốc

Ban Tồng giâm đốc Công ty chj̣u trách nhiệm lập và trinh bảy trung thựe và hạp lŷ Bâo cáo tâi chính họp nhất
 lập và trinh bảy Bảo cáo tâi chỉnh họp nhât và chju trách nhiệm vể kiểm soát nội bộ mả Ban Tổng giám đốc xác
 lị̂n holac nhàm lẵ.

## Trách nhiçim cùa Kiĉ̉m toản viên

Trách nhiệm cūa chúng tồ là đưa ra ỷ kiển vể báo cáo tải chỉnh họp nhất dựa trên kết quả cua cuộc kiểm toản đươe thưe hiện theo câc chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiễn do vân đề mô tả̉ tại đoạn "Co sở của việc tự chối đưa ra ý kit̂́n", chưng tồi đâ không thể thu thập được đầy đú bẳng chưng kiểm toản thich hợp để làm co sớ đưa ra ý kiến kiềm toán.

## Cơ sờ cùa việc từ chối đura ra y̌ kiến

Như đả trình bảy tại Thuyết minh sô V. 12 của Bản thuyứt minh báo cáo tài chính họp nhất, khoàn Công ty mua lại $20 \%$ vốn góp cûa Ông Nguyển Tát Lac tại Công ty TNHH Chackkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnai Mining Group) theo Họp đồng chuyên nhự̣ng vốn số $01 / \mathrm{HDCN}$ ngày $23 / 6 / 2010$ với giả tri lả 77.022 .500 .000 đồng đã được Hội đổng quản trị Cơng ty đânh giả là một khoản tổn thả́t theo Biên bản họp Hội đồng quân trị số 10/2015/BB-HĐQT ngảy 25/12/2015 vã Công ty đã thực hiện ghỉ nhận $50 \%$ giá trj̣ khoân tởn thât tươg ựng với giá trị $38.511,250,000$ đổng vào Chi phí quàn lý doanh nghiệ̣ để xác định kẻ̉t quả kinh doanh năm 2015. Phần còn lại cùa khoản tổn thất nêu trên được Công ty ghi nhận vào khoản muc Chi phí trà trước dài hạn và thực hiện kêt chuyền vảo kết quả kình doanh nâm 2016 với gíá trị 6.000 .000 .000 đổng. Tại ngày lập Bâo cáo kiềm toân nảy, chưng tổi vã̉n không thể thu thập được câc bẩng chựng đề đânh giấ tịnh hiện
 định khoản đầu tư nêu trên là tởn thât. Do đó, chûng tôi khỏng thể xảc định được cảc ảnh hưởng của vẩn đề nêu trên đển các chỉ tiêu có liên quan được trinh bày trên Bảo cảo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tầ chinh kễt thüc ngày 31/12/2019.

Chủng tôi không thu thị̂p được đầy đù các bả̉ng chựng kiểm toán thich hơp vể giảa trị cỏ thể thu hồi khoản phải thu khác của Công ty TNHH Phong Thịinh liên quan đển họp đồng Dãy truyển tuyển nổi quặng đồng số 09/2010 ngày 08/09/2010; Phụ lục họp đồng ngảy 22/02/2011; Phụ luc họp đồng 02 ngảy 22/03/2011 với số dư tại rugày $31 / 12 / 2019$ lả $11.347,160,000$ đồng cûng như không thẻ̉ thưc hiện được các thủ tuc kiền toán thay thế khác để đánh giaí giá trỉ dự phơng phải thu khó đời cần trích lậ. Do đỏ, chưng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điêu chinh số dư khoản mục Dự phòng phải thu khơ đỏi cho khoản phải thu nêu trẻn hay không:

## BẢO CȦO KIĖM TOÁN ĐỘC LẠ̊

(tiép theo)
 $31 / 2 / 2019$ của Công ty CP Kinh đoanh Tồng ḥ̣p Việt Lào và chưa xem xét trich lập dự phòng tổn thât đầu tư
 thể đânh già già trị cùa khoàn đầu tur nếu trên. Do đỏ, chúng tôi không thể xaic định liệu có cẩn thiết phải điểu

 bọp vể việc ghi nhận khoản phâi trà các cōng trinh vào thu nḥ̣̂p khảc vở giâ trị 10.750.999.110 đồng vả khoản phài thu các công trình vào chi phî khác với giá trij tri 2.203.724.676 đồng. Do đó, chúng tôi không đảnh giá được ành hưởng cùa vấn đề nảy đến Bào câo tài chính hơp nhất cho nàm tải chỉnh kết thúc ngày 31/12/2019.

## Tữ chối đưa ray yién

Do tầm quan trọng cùa ciec vân đề nêu tại đoan "Co sử cưa việc từ chổi đưa ra y kiển" như trên, chúng tôi
 khơng thế đ̛̛a ra ỳ kién kiểm toán vể báo cio tài chỉnh họp nhất đính kèm.


Nguych Thifrong Vain
Giảm đổc kiểm toân
Só Giáy CN ĐKHN kiềm foản: 0946-2018-034-1
Thay mặt và đại diệnn cho
CONG TY TNHH KIĖM TOÁN VÀ DİNH GIÁ VIEヒT NAM


Nguyễn Vũ Huy
Kiểm toán viện
Só Giấy CNDKHN kiếm toán: 2327-2018-034-1


Mẫu số B 01 - DN/HN

## BẢNG CÀN ĐÓI KÉ TOẢN HƠP NHÁT <br> Tai ngày 31 thäng 12 nãm 2019

Đon vi tinh: VND

| TAI SȦN | $\begin{gathered} \text { MÃ } \\ 50 \text { án } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TȦI SẢN NGAN HAN | 100 |  | 707.562.722.606 | 988.046.160.284 |
| 1.Tiên và các khoản turơng đương tiễn | 110 | V.1. | 17.045.786.390 | 56.728.205.445 |
| ${ }^{1}$ Tien | 111 |  | 15.717.767.361 | 48.346.610.417 |
| 2 Các khoàn tưong durong tièn | 112 |  | 1.328.019.029 | 8.381.595.028 |
| II Dầu tur tài chinh ngắn hạn | 120 | V.2. | - | - |
| III Các khoản phåi thu ngà̀n hạn | 130 |  | 158.621.342.765 | 233.785.370.235 |
| 1 Phái thu ngần hạn cûa khách luang | 131 | V.3. | 65.130.331.363 | 71.043.619.979 |
| 2 Trả trước cho người bán ngẩn hạn | 132 | V.4. | 68.172.732.684 | 138.573.132.387 |
| 3 Phail thu vè cho vay ngắn han | 135 | V.5. | 60.200.000.000 | 61.400 .000 .000 |
| 4 Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.6. | 26.143 .834 .618 | 23.794.173.769 |
| 5 Dưp phóng phải thu ngẵn hı̣n khó đòi (*) | 137 |  | (61.025.555.900) | (61.025.555.900) |
| IV Hàng tôn kho | 140 |  | 488.182.384.304 | 643.618.704.572 |
| 1 Hang tồn kho | 141 | V.8. | 488.182.384.304 | 643.618.704.572 |
| V Tải sản ngần hạn khác | 150 |  | 43.713.209.147 | 53.913.880.032 |
| 1 Chi phi trả trước ngấn hạn | 151 | V.12. | - | 30.675.564 |
| 2 Thuê GTGT đươe khẩu trù̀ | 152 |  | 43.560.346.734 | 53.869 .782 .060 |
| 3 Thuế và câc khoản khác phài thu Nhà nưóc | 153 | V.15. | 152.862 .413 | 13.422.408 |
| B TȦI SẢN DȦI HẠN | 200 |  | 214.847.294.274 | 218.339.971.452 |
| I Các khoàn phải thu dài hạn | 210 |  | - | - |
| 1 Phài thu dài hạn khác | 216 | V.6. | 390.000 .000 | 390.000 .000 |
| 2 Dự phòng phăi thu dài hạn khơ đơi (*) | 219 |  | (390.000.000) | (390.000.000) |
| II Tài sản cố đjuh | 220 |  | 13.578.770.593 | 17.173.724.504 |
| I Tai sản cố đinh hữu hình | 221 | V.10. | 13.578.770.593 | 17.173.724.504 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 38.957.928.196 | 45.240.928.717 |
| - Giá tri hao mòn lujkê (*) | 223 |  | (25.379.157.603) | (28.067.204.213) |
| III Bất động sản đầu tur | 230 | V.11. | 24.520.249.186 | 881.367 .500 |
| - Nguyên giá | 231 |  | 25.941.188.650 | 881.367 .500 |
| - Giá tri hao mòn luỹ kế (*) | 232 |  | (1.420.939.464) |  |
| IV Tà sản dở dang dà̀ hận | 240 | V.9. | 119.978.134.556 | 128.538.292.286 |
| 1 Chi phi xåy dựng co bản dở dang | 242 |  | 119.978.134.556 | 128.538 .292 .286 |
| $V$ Đầu tur tail chính dài hạn | 250 | V.2. | 8.747.778.149 | 10.124.852.209 |
| 1 Đâu tư vào công ty liên ket, liên doanh | 252 |  | 2.547.278.149 | 3.924.352.209 |
| 2. Đảu tư góp vốn vio đơn vỉ khác | 253 |  | 6.200.500.000 | 6.200.500.000 |
| 3 Dự phỏng đầu tư tâil chinh dài hạn (*) | 254 |  | - |  |
| VI Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 48.022.361.790 | 61.621.734.953 |
| 1 Chi phi trá truớc dài han | 261 | V.12. | 43.963.464.220 | 51.517 .738 .676 |
| 2 Tài sân thuế thu nhập hoã̃ lại | 262 | V.18. | 4.058.897.570 | 5.578.996.277 |
| 3 Lqi the thurong mai | 269 |  | - | 4.525.000.000 |
| TÓNG CQONG TAI SÁN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 922.410.016.880 | 1.206.386.131.736 |

[^0]
# BẢNG CÂN DÓI KÊ TOẢN HƠP NHÁT 

Tal ngày 31 tháng 12 năm 2019
(tiép theo)

(Cace thuyét minh tít trang 10 đến trang 40 là bợ phẳn hop thành của Báo cáo tà̉ chinh hopp nhd́t này.)

Cho năm tà̀i chinht ké̉t thicic ngày 31/12/2019
Đon vi tinh: VND


[^1]Mẩu số B 03-DN/HN

## BẢO CẢO LUU CHUYÉN TIÉN TȨ HƠP NHÁT

(Theo phucong phid giàn tiêp)
Cho näm tà̀ chinh kêt thtuc ngày 3//12/2019
Đon vi tinh: VND

(Các thuyct minh tî̀ trang 10 den trang 40 la bó phân hop shanh ciáa Bdo cilo tà chinh hop nhat này)

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CẢO TẢI CHINH HØ̧P NHȦT <br> 

L. Dặc điễm hoạt động của doanh nghiç̣p

1. Hinh thức sở hûu vốn
 Doanh nghiệp Nhà nước được chuyền đót thành Công ty Cố phần theo Quyât định số 2076/QD-BXD ngày 28 tháng 12 nåm 2004 cùa Bó Xáy dưng và hoạt đọng theo Giây chüng nhịnn đãng kỳ doanh nghiẹ̣p Công ty Cố phẩn số 0100109674 ngảy 14 thảng 3 nån 2005 do Sở Ké hoạch vì Dấu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 14 lần thay đồi Giây chưng nhạ̉n đãng kỷ doanh nghiệp.
 200.000.000,000 đồng (Bằng chü: Hai trām tỳ đồng chẩn).
 PHH.
2. Linh vưe kinh doanh

Cőng ty hoạt đọng trong lĩhh vurc xåy låp và kinh đoanh bát động sản.
3. Ngành nghê kinh doanh

Kinh doanh djech vu bất động sàn;
Thi công lẩp đạt thiêt bj chuyên đùng cấp, thoảt nước, thang mây, hệ thống điện lạnh, diện máy, thông tin, xứ lý mỡi trường trong căc công trình xây dựng dân dưng và công nghiç̂p;
Xây dựng cảc công trinnh đường đây và trạm biến thê điện đến 110 KV , cåc công trình ngà̀m, xử lŷ nền móng:
Xây dưng câc công trình dân dụng, công nghiĉ̣p, hậ tầng ky thuật, giao thông, thủy lçi (cầu, đường, bến câng, đê, d ${ }^{\text {pip }}$, kè, kẻnh mưong).
Truy sờ công ty tại: 161A Tô Hięu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giểy, Ha Nội.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thương

Chu kỳ sản xuát, kinh doanh thông thường của công ty đưq̧e thục hiçinn trong thà̛i gian không quá 12 tháng. Riêng chu kẏ sản xuất kinh doanh cùa hoạt động Xây dụng các công trình dẫn dụng, công nghiệp, hạ tầng ky thuṣ̂t, giao thông, thúy lỵi và thi công cơ giới các cőng trinh của cőng ty thőng thường lả trên 12 thâng.
5. Đ̣̣̆c điếm hoạt động của doanh nghiç̂p trong nåm tài chính có ành hưởng đến báo cáo tài chính

Theo công vân số $1028 /$ TB-SGDHN ngày 09/08/2017 cùa Sớ giao djch chưng khoán Hà Nội thông báo về vị̣̣c hạy chế gino đich trén hệ thống giao dich Upcom đởi với cổ phiếu cùa Công ty CP Hồng Hà Viṣ̂t Nam (MCK:PHH) thî cç

 1.900 .000 cồ phiceuu).

Đến thợi điểm 31/12/2019, cổ phiếu của Công ty vĩ̃n bi hạn chế giao dich trển hệ thống giao dịch Upcom.
6. Cấu trùc doanh nghiềp
a) Thöng tin chi tiết vẻ̉ công ty con đurgce hopp nhất vào báo cáo tàt chinh hogp nhất cùa CÔng ty cho năm tàl chinh kêt thuic ngày 31/12/2019

| Tèn Công ty | Địa chi trụ sở chinh | Hoạt động kinh doanh chinh | Tỳ lę̣ quyển biểu quyết | Tỳ lệ phần sờ houru |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Hồng Hà | Só 18, ngo 4 | Xảy dựng các | 75,50\% | 75,50\% |
| Ha Nọi | Phurong Mai, phuờng Phurong | công trinh |  |  |
|  | Mai, quạ̃n Đống |  |  |  |
|  | Da, Hà Nọi |  |  |  |

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HØ̣P NHȦT (tiêp theo)



| Công ty CP Tữ Hiêp Hồng Hà Dầu khí | Khu đô thị mờ Tû́ Hiç̣p, xẳ Từ Hiç̣̂p, huỵ̣̂n Thanh Tri, Ha Nọi | Xãy lả́p và kinh doanh bât động sàn | 62,83\% | 62,83\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  phutong pháp wốn chù sờ hữu cho näm tài chínht kếf thúc ngày 31/I22019 nhur sau: |  |  |  |  |
| Tên Công ty | Đja chi trụ sơ chinh | Hoąt aộng kinh doanh chinh | Quyền bî̉̉u quyết | Tỳ lệ lọi ich cùa Công ty mec |
| I. Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dåu khi | Cum công nghiệp Hả Mã̃ - Tri Quin, xã. Hà Mãn, Thugin Thành, Bä́c Ninh | Cung cấp gach trugg åp các loại | 43,83\% | 43,83\% |
| 2. Công ty CP Các giai phăp nội thát | Số 161A Tô Hiçun, phường Nghĩa Đỏ, quân Câu Giáy, Ha Noi. | Sản xuât giường, tù, bàn, ghé | 33\% | 33\% |


Thông tîn vể Chi nhảnh: Cỏng ty có 01 chì nhánh là Chì nhảnh tại TP. Hồ Chi Minh - Cồng ty Cố phần Hồng Hâ Việt Nam. Mĩ số Chi nhảnht: 0100109674-001. Địa chì: Số $96 / 108$ đường Truc, phường 13, quận Binh Thạnh, TP.Hồ Chi Minh.
7. Thuyết minh về khả nằng so sảnh thông tin trên Báo cáo tà chính
 ngáy 31/12/2019 đurge trinh bảy lả các thőng tin, dữ liệu, số liç̣u mang tính so sánh.


1. Kỷ kế toán

Kỷ kễ toản năm cùa Cőng ty theo năm dương lịch, bất đầu từ ngảy $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.
2. Dơn vị tiền tệ sữ dụng trong kế toan

Đon vỉ tiên tệ sừ dung trong kể toân là đổng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo nguyên tấc giâ gốc, phù họp với Chuẩn mưc kể toán, chể độ kế toản doanh nghiệp Việt Nam và các quy định phấp lý có liên quan đển việc lập và̀vg Ti trinh báy Báo cảo tài chinh họp nhất.
III. Chuẩn mụcc và Chế độ kế toán áp dưng

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty âp đụng cảc Chuẩn mưc kế toán Việt Nam, Chể đọ̀ kể toân doanh nghiĉ̣p ban hành theo Thông tư sởiv. Te 200/2014/TT-BTC ngòy 22/12/2014 củn Bộ Tài chinh hướng đẫn Chế độ kế toón Doanh nghiĉ̣p và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bô Taii chinh sừa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 200/2014/TTBTC; lập và trinh bày bảo cáo tài chinh họp nhât theo thông tut số 202/2014/TT-BTC ngảy 22/12/2014 của Bộ Tài chinh.
2. Tuyên bố về việc tuân thù Chuẩn mực kế toản và Chế độ kế toán
 toản Việt Nam vả Chê độ kế toán đoanh nghiç̂p Viç̣̂ Nam hiṣ̣̂n hành vầ các quy định phảp lŷ cỏ liên quan đền việc lạp và trinh båy Båo cáo tả̉ chỉnh họp nhát.

## BÃN THUYÊT MINH BȦO CÁO TÀI CHÍNH HỢ NHÁT (tiêp theo)



## IV. Tóm tất caic chỉnh sảch kế toản chû yếu

1. Cơ sử hơp nhất Bảo cáo tài chính

Báo cáo tài chinh hợp nhât bao gồm báo cáo tải chinh cùa Cóng ty và báo cáo tài chỉnh cùa cíc công ty do Công ty kiêm soát (các côrg ty con) được lập cho đển ngày 31/12/2019. Việc kiểm soát nảy đạt đượ khi Công ty có khỉ
 động cùa càc côtng ty này.


## Lẹỉ ích cồ đông không kiếm soát

Lợi ich của cồ đông không kiểm soait trong tài sản thuần củn công ty con họp nhât đươe xaje định là một chỉ tiéu riẻng biẹ̉t tảch khơi phân vớn chù sở hựu của cổ đờng cùa công ty mẹ. Lơi ich cùa cố đông không kiẻm soát bao gổm giấ trị cảc lọi ich cûa cồ đông khòng kiểm soảt tại ngày họp nhất kinh doanh ban đầu và phần lọi ich của cổ đông không kiểm soảt trong sur biĉn động cúa tổng vổn chû sở hữu kể tự ngày họp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ
 họp số lở đô lớn hơn phần sở hữu của cổ đõng không kiểm soát trong tài sỉn thuẩn cưa cõng ty con.

## Lọi thê thurong mại

Lẹi thê thurong mai phảt sinh trong việc mua công ty con hộ̃c mun caic công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng
 trình bảy riêng như mọ̣t tàl sản khác trė̃n Bảng cản đó̉i kể toán họp nhât.
 cûn Công ty trong tổng giâ trị hơp lŷ̀ của taii sản, công nọ và cỏng nợ tiểm tảng cûa cỏng ty con, công ty liên kết, hoḷc đon vị góp vồn liên doanh tại ngày thưc hiện nghiệp vu đẩu tư.
Lại thé thurong mại đươe coil hâ một lọ̣i tải sỉn vố hỉnh, đượ khấu hao theo phương phạp đường thầng trên thời
 dưng tớc tinh tốl đa không quâ $10 \mathrm{năm}$ ).
Lơi thể thương mại có được từ việc mua cőng ty liễn kểt và co sở kinh doanh đồng kiểm soát đươe tính vâo giáa trị ghi sổ của cőng ty liên kết vả co sở kinh doanh đồng kiểm soát.
Khi bản công ty con, công ty liên kç̉t hoặc đơn vị góp vốn liên doanh, giá trị còn lại cùa khoản lại thế thương mại chura khíu hao hết đượe tinh vào khoản laii/hõ do nghiệp vu nhự̛̣g bản cõng ty tuơng ừng.

## Đầu tư vào công ty liên kết

Công ty lị̂̂n kết là mọ̆t công ty mà Công ty cơ ainh hưởng đâng kế nhurng không phải là công ty con hay công ty liễn đoanh cưa Cǒng ty. Ảnh hương đảng kể̉ thể hiệ̣n ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyêt định vê chính
 nhừng chính sách này. Thông thường, Cồng ty đươe coi là có ánh hương đâng kể nểu só hễu trên $20 \%$ quyển bóvGiA),
 vốn chú sở hữu.

Theo phương pháp vốn chủ sở hưu, khoản đâu tư đượ ghi nhịin ban đầu trẽn bàng cein đối kế toán họ̣p nhất theo già gốc, sau đó đực điểu chỉnh theo nhūng thay đổi cùa phần sở hû̃u cùa Công ty trong giá trị tài sỉn thuần cùa cảc cỏng ty liễn kết sau khi mua. La̧i thê thưong mại phát sinh tữ việc đảu tư vâo cōng ty liên kết đự̛̣c phàn ảnh
 giá xem lọi thế thương mai có bi suy giàm giá tri hay không. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhât phân ânh phần sở hữu cùa Công ty trong kết quả hop̣t đông kinh doanh của công ty liẻn kết sau khi mun.

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢ CHINH HƠP NHÁT (tiép theo)



## 2. Công cụ tà̉ chinh

## Ghi nhện ban đả̉u

Tải sản tài chinh : Tại ngay ghi nhặn ban đầu, tải sản tải chinh đượe ghi nhạn theo giá gớc cộng các chi phi giao dịch có liên quan trưe tiếp đến viẹ̀c mua sầm taii sàn tài chinh đô. Taif sản tài chinh của Công ty bao gổm tiển, các khoản tưong đươg tiền, các khoán phaỉ thu khách hàng, phài thu khác, các khoản ký quỹ, các khoản đầu tư tài chính và các công cu tài chình phaí sinh.
Công nơ tải chinh : Tại ngaly ghi nhận ban đầu, công nọ tai chính đự̛e ghi nhận theo giả gốc cô̂ng các chi phi giao
 khoản phài trả ngườ bán, phải trả̉ khác, các khoàn chi phi phaỉ trả, các khoỉn nẹ thuê tải chỉnh, các khoản vay và công cu tài chình phâi sinh.

## Dành gì lại sau lần ghi nhận ban đẩu

Hiện taî, chưa có quy định vể đânh gíá lại công cu tải chính sau ghi nhạ̉n ban đần.

## 3. Nguyên tấe ghi nhặn cảc khoản tiền và các khoản tương đương tî̀̉n

 quỹ cưa doanh nghiệp và tiè̉n gữi ngần hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Viç̣t Nam (VND), phù hơp vơi quy định tại Luật Két toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiç̂u lự thi hành kế từ ngày 01/01/2017.

Các khoản tương đương tiển là các khoản đảu tư ngấn hạn có thời hạn thu hồi họ̣̆c đảo hạn không quáa 3 tháng, có
 ngày mua khoản đả̉u tư đô đéñ thởi điểm lập Bảo cáo tài chinh, phù̀ hợ với quy định cúa Chuấn mực kê toán Vię̣t Nam số 24 - Báo cáo luru chuyển tièn tệ.

## 4. Nguyên tã̛c kế toán cíc khoàn đầu tư tà̀ chính

## Cäc khoin cho vay

Các khoản cho vay được xảc đinh theo giá gốc trử đi các khoản dư phỏng phai thu khó đòi.


## Câc khoản đả̉u tur vào cồng çu vốn của đơn vil khác

Đâu tư văo công cu vốn cùa đơn vỉ khác phàn ánh các khoán đầu tur công cư vốn nhurng Công ty không có quyển kiểm soât, đồng kiểm soát họ̣̆c có ảnh hường đăng kê đối với bén được đẩu tư.

Cảc khoản đâu tư vào công cu vốn của đơn vị khác được ghi nhạ̊n ban đẩu theo giá gónc, bao gồm giá mua hoạ̃c

 khi khoàn đằu tur được mua đượ ghi nhạn doanh thu. Cổ tữc đượe nhận bằng cổ phiếu chi đự̧c theo dõi số lượng cổ phiếu tẫng thém, khồng ghi nhận giá trị cổ phiểu nhận đươe.
Dư phông tổn thất cho các khoản đẩu tư vào công cư vốn của đơn vị khác được trich lập tại thởi điểm lụ̂p báo cáo tải chính họp nhift khi câc khoản đầu tư có sự suy giaim so với giá gồc thl Cöng ty thưc hiện trích lệp dư phơng như sau:
 phòng dựa trên giá trị thị trương của cồ phiếu.

## BẢN THUYÊT MINH BÅO CÅO TAI CHINH HƠP NHȦT (tiêp theo)


 trich bả̉ng chẻnh lệch giựa vỡn góp thưc tế của cảc bên tại đon vi khác và vốn chủ sở hữu thực có nhân với tỷ lệ gôp vốn của Công ty so với tớng số vốn gớp thực tê̂ cùa các bên tại đơn vỉ khác.
Täng. giàm số dư phỏng tốn thát đả̀u tư vâo cong cu vốn của đơn vi khác cẩn phải trich lập tại ngày khơa số lập bảo cåo tài chinh đươe ghi nhạin vào chi phi tail chinh.

## 5. Nguyễn tå่c kế toán nợ phải thu

Các khoàn nọ phadi thu đượe trinh bày theo giá trị ghi só trừ đi các khoàn dư phòng phâi thu khó đời.
Việc phân loại các khoàn phai thu được thực hiệnn theo nguyên tắc sau:

- Phải thu cùa khách hàng phản ánh cade khoản phải thu mang tính chát thươg mại phát sinh từ giao djech có tính

- Phài thu khác phản ánh các khoain phâi thu không có tinh thương mại, không liẽn quan đến giao địch mua - bán.

Dư phòng phải thu khơ đơi đưoge lập cho từng khoản nọ̣ phải thu khô đơi cảnn cứ vảo tuối ng̣ quâ hạn của cảc khoản
 các khó khăn tươg tur.
Tăng, giảm số dư dư phỏng no phài thu khơ đơi cần phaii trích lạ̀p tại ngày khôa số lập báo cáo tài chinh đượ ghi nhận vào chi phi quàn lý doanh nghiệp.
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hâng tồn kho được xác định trên cơ sồ giáa thẩp hơn gitùa giáa gốc và giâ trị thuẩn có thể thực hiện đượ. Giáa gốc hàng tởn kcho bao gổm chi phi mua, chi phi chế biên và các chi phi liên quan trưc tiếp khâc phát sinh (nếu có) đế có được hàng tồn kho ơ địa điêm và trạng thái hiện tại.
Hàng tổn kho là bât động ssin được mua hợc được xaiy dưng để bán trong quá trinh hoạt động bình thưưng của ông



 đât, chi phí quản lý xáy dưng chung và các chi phi liên quan khác.


Giá trị hàng tổn kho đưgç tính theo phươg phảp bỉnh quản gia quyển vù được hạch toán theo phurong pháp kê khai thương xuyên.
Tại ngìy 31/12/2019, Công ty khōng có hảng tồn kho cần phãi trich lâp dư phỏng giâm giá.

## 7. Nguyễn tắc ghi nhận và phương phấp kháu hao TSCD

### 7.1 Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCD hữu hình

Taí sàn cổ định hûu hình được ghi nhạ̉n theo nguyễn giả, đự̛̣ phản ánh trễn Bảng cân đối kế toân họp nhất theo câe chl̉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế vì giâ trị còn lại.

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINNH HỢP NHȦT (tiép theo)


Việc ghỉ nhản Tải sàn cổ định hựu hình và Khấu haoo taì sản cồ định thưc hiện theo Chuẩn mưc kế toán Việt Nam số 03 - Tài sân cô đỉnh hữu hình, Thông tư sô 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bố Tai chinh hương dẫn
 trich khầu hao tẩ sî̀n cố định và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngảy $13 / 10 / 2016$ về sừn đồi, bồ sung một số điểu cùa Thông tur sổ 45/2013/TT-BTC vả Thồng tur số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 về sưa đồi, bồ sung một sổ điểu của Thông tur số 45/2013/TT-BTC va Tho̊ng tự số 147/2016/TT-BTC cùa Bộ Tài chinh.
Nguyc̃n giá tải sản cố định hựu hình mun sầm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiĉ́t khẩu thưong maí hoặc giảm giá), câc khoán thuế và caic chi phi liên quan trưc tiếp đện việc đưa tải sản vảo trạng thái sả̉n sàng sử dụng.
Nguyōn giă tài sản cổ định do câc nhả thâu xây dựng boo gồm giá trị co̊ng trỉnh hoàn thành bàn giao, câc chí phí liên quan trự tiếp và lệ phi trước bạ.
Nguyên giâ tải sin cố đinh hữu hình tư xây dưng hoặc tư chế bao gồm gỉả thành thực tế cûa tải sản cố định hữu hinh tư xây dưng hoụe tư ché val chi phi táp đạt chạy thừ.
Các chi phí phát sinh sau ghi nhần ban đâu TSCD hữu hình được ghi tāng nguyên giî cùa tài sản khi câc chì phi nảy chầc chẫn làm tăng lọi ich kinh tế trong tương lai. Cảc chî phi phát sinh không thoà mãn được điểu kiện trên đưocc Công ty ghi nhịin vảo chi phi sán xuât kinh doanh trong ky.
Công ty áp đụng phương pháp khâau hao đương thảंng đổi vớ tà̀ sãn cố định hữu hìnhi. Kêt toán TSCĐ hữu hình được phản loải theo nhóm tài sản có cùng tinh chât và mục đích sừ dưng trong hoạt động sàn xuât kinh doanh cùa Cōng ty gồm:

| Loại tài sàn cố định | Thờ gian khấu hao (năm) |
| :---: | :---: |
| Nhả cữa vị̂t kiến trúc | 06-25 |
| May móc, thiĉ́t bi | 03-10 |
| Phurong tiễn vân tail, thict bj truyên dan | 06-10 |
| Thiêt bj, dụng cu quản lý | 03-05 |

## Ngayên tắc ghi nhị̂n bất động sàn đầu tur

Bất động sả̉n đầu tư cừa Công ty là quyền sử dưng đất đo Công ty nấm giữu nhẳm muc đich thu lời từ việ̣c cho thuê ,

 nhẳm co đưọc bât động sản đầu tur tỉnh đến thời điĉ̉m mua họ̣̣c xã̃y dụng hoản thành.

## Phurong pháp khấu hao bất đông sản đầu tue



 được ghỉ nhận vào giá vốn hàng bán.
9. Nguyên tắc ghi nhạin chỉ phí xây dưng cơ bản dỡ dang

Chi phí xãy dưng co bản dờ dang cuan Công ty là chi phi đâu tư xîy dưng dyr ân cao ốc Văn phòng $407 \mathrm{Nguyẻ̉n} \mathrm{An}$
 khác có liân quan phù hơp với chinnh sách kế toán của Công ty.
10. Nguyẽn tắc ghì nhận và phân bổ các khoản chi phỉ trả trước

Chi phí trỉ trước bao gổm cảc chi phî thưc tế đã phát sinh nhưng có liễn quan đễn kết quả họ̣t động sản xuât kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phi trả trước được vốn hoá đế phản bổ dẩn vào chi phi sian xuât, kinh doanh trong kỳ sau, bao gờm các loai chí phi: chi phí công cu dưng cu đã xuât đưng chờ phân bồ, chi phi thuể văn phòng, khoản tổn thât do khoản thanh toản theo Hب̣p đổng chuyển nhượg vốn số 01/HĐCN giû̃a Công ty và Ông Nguyẽ̃n Tất Lạc chà phần bồ và các khoản chí phí trả trước khác chự phản bổ.

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀ CHINH HỢ NHÁT (nẻ̉p theo)


 thâंng từ $12-36$ tháng.

## 11. Nguyên tấc kế toain cíc khoàn ng phail trỉ

 phài trà người bán và phài trà khác. Nạ phài trà khờng ghi nhận thấp hơn nghià vu phài thanh toain.
Việc phân loại câc khoain nọ phài trâ được thưc hiện theo nguyēn taic sau:

- Phải trả ngươi bản gồm các khoản phải trà mang tinh chát thuoong mại phát sinh từ giao dich mua hàng hóa, djch vư, tài sần và ngươi bón là đơn vị độc lập với ngườ mua, gồm cả caic khoán phài trà giữa co̊ng ty và công ty liên kết.
- Phâi trả khấc gồm câc khoản phài trả khồng có tînh thương mại, không liễn quan đễn giao dịch mua, bán, cung câp häng hóa dich yu.
Các khoản phài trà đươe theo dõi chì tiêt theo từng đối tương và kỳ hạn phải trỉ.

12. Nguyên tấc ghi nhận vay và nự thuê tàl chính

Cảc khoàn vay đự̧e ghi nhânn trẽ̛n cơ sỏ các phiêu thu, chưng từ ngîn hàng, các khế uớc và câc họp đồng vay.
Các khoaln vay được theo đõi theo tùng đôi tự̛̣g, kỷ hạn, nguyčn tệ.

## 13. Nguyễn tắc ghi nhận và vốn hóa các khoain chị phí đi vay

Chỉ phi đi vay bao góm lài tiển vay và các chi phi khác phåt sinh liên quan trưc tiếp đển các khoìn vay.
Chi phi đi vay dưoc ghi nhăn vào chi phi sàn xuát, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trù khi đươe vớn hoá theổ quy đïnh của Chuafn murc kế toản "Chi phi đi vay". Theo đó, chii phi đi vay liên quan trure tiếp đên vieçoc muan, đalu tur



 gian xây düng dướl 12 thảng.

## 14. Nguyên tấc ghỉ nhận chỉ phí phài trà

 vốn bât động sỉn đã bán, lâ cảc chi phí thưc tế đã phát sinh trong kỳ báo cáo nhưng chưa chì trả do chưa có hơa
 khoỉn phäi traỉ chưa phát sinh do chura ghi nhị̂n hàng hôa, djech vû nhumg đươe tinh truóc vào chi phi sản xuât kinh
 là duy phòng phài tríl.

Việc trich trước vỉo chi phi sân xuât, kinh doanh trong kỷ được tính toán một cích cḩ̣t chẽ̃ và phải có bầng chững
 khoàn nảy phù hop vơi số chi phi thurc tố phàt sinh.
Việc ghi trich trước chỉ phi để tạm tinh giả vổn cúa các cōng trình đự̛̣c tuân thû các nguyên tắc:
 đả bản trong kẏ. Chi phí trich trước vào giá vốn là cảc khoân chi phi đã có trong dư toán đẩu tư, xây dưmg nhưng
 định mức gií vốn tính theo tổng chi phi dưt toản cu̇a cồng trinh, hạng muce được xác định đã hoàn thành.

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHȦT (tiêp theo)

(Các thuyết minh này là mơt bô phṭ̂n hop thành và cản durgc âpc đò̉ng thời vớl báo cáo tàl chinh hopp nhát kèm theo)

## 15. Nguyên tắc ghỉ nhận vốn chù sở hữu

Vốn góp cùa chủ sở hữu đự̛̣c ghi nhặn theo số vốn thực tể đã góp cûa các cõ̃ đông
Thăng dư vốn cổ phẩn được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phât hảnh và mệnh giá cố phié́u khỉ phát hành tản đẩu, phảt hảnh bổ sung, chẻnh lệch giữa giá tải phât hảnh và giá trị số sách cùa cố phiĉ́u quỳ và cấu phẩn vốn của trii phiếu chuyển đối khi đảo hạn. Chị phí trực tiếp lién quan đến việc phát hảnh bổ sung cố phiĉ́u và tải phât hảnh cồ phicíu quỹ được ghi giàm thạng di̛ vốn cố phàn.
Cổ phiếu quỹ lâ cổ phiếu được Công ty mua lại có phiếu do chính Công ty phát hành, khoản tiển trả bao gôm cả các chi phi liên quan đến giao đjch đươe ghi nḩ̣̂n là cố phiếu quỳ và được phản ánh là một khoản giàm trừ trong vổn chù sở hûu. Khi tải phát hành, chẻnh lẹ̣ch giừa giá tâi phát hành và giá sỏ̉ sách cùa cổ phiếu quŷ được ghi vào khoản mục" Thặng dư vốn cô phần".
Lgi nhuṣ̂n sau thuê chưa phân phối lả số lọi nhụ̣̂n (lăi hợ̆c lỡ) tử hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điểu chỉnh do áp dụng hổi tố do thay đồi chinh sách kế toán và điểu chinh hồi tố do sai sót trọng yếu cùa cảc năm trươc.
Ḷ̛i nhuận sau thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp được phân phôi cho các cô đông sau khi đâ trich lập câc quỹ theo Dî̉u

 thuế chưa phân phới có thể̉nh hươngg đến luổng tiển và khả nång chí trà cổ tực như lãi do đảnh giáa lại tải sản mang đi góp vốn, laì đo đảnh già lại các khoàn muc tiền tế, các công cụ tải chính là các khoản mục phí tiển tệ khác.
Cổ tức đurg̣c ghi nhận là nọ phài trá khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyỵ̂̂t.
16. Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập

Doanh thu cùa Cơng ty bao gồm doanh thu cung cấp dịch vư, doanh thu họp đổng xảy dụng, doanh thu chuyễn nhượng bấ động sản và doanh thu hoạt đọ̃ng tải chinh.

## Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cùa giao dịch vể cung cấp dich vư đự̛̣ ghi nhận khi ket́t quat cùa giao dịch đó đươe xác định một cách đảng tin cị̂y. Trương hơp giao dich vể cung cấp dich vụ liên quan đến nhiều kỳ thỉ đoanh thu được ghi nhận trong kỷ theo kêt quả phẩn công việc đả hoân thành tại ngảy lệp khóa số lạp bảo câo tải chính cùa kỳ đó, Kết quả cùa giao dịch cung cấp dịch vư đượe xác định khi thỏa mãn tât cả bốn (4) điều kiện sau:

- Doanh thu được xác đỉnh tương đối chấc chắn; Khi hơp đổng qui định ngươi mua đươe quyển trả lải đj̣ch vu đa
 người mua không được quyển trí ḷ̣i dịch vu đã cung cấp;
- Có khà nẵng thu đưogc lọi ich kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vu đo;
- Xảc định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính; và
- Xác định được chi phi phát sinh cho giao dịch và chi phi để hoàn thành giao dich cung cấp đich vụ đô.


## Doanh thu bán bất ậ̀ng sàn

Doanh thu bán bất đợng sản mà Công ty là chư đầu tư đượe ghỉ nhịnn khi đồng thởi thơa mẫn tất cả năm (5) điểu kiện sau:

- Bắ động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho ngườ mua, doanh nghiệp đã chuyễn giao nủi ro và lọi ich gắn liền vơi quyền sở hữu bât động sàn cho ngươi mua;
 soát bât đọ̀ng sản;


## BÅN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHINH HƠP NHȦT (tiép theo)



- Doanh thu đưoge xác định tương đối chate chán;
- Công ty đã thu đươc hođ̣̃e sẽ thu được lơi ich kinh tế từ giao dich bán bât động sàn;
- Xác địhh đượ chi phi liên quan đén giao dich bán Bất động sản.


## Doanh thu xây dịng

Khi kêt quả thưc hiện họp đổng được ước tinh một cách đáng tin cây thì:

- Đối với các hơp đờng xảy dựng qui định nhà thả̉u đươe thanh toán theo tiến đọ kế hoạch, doanh thu và chi phí liên quan đển họp đổng được ghi nhận tương úng với phần cong việc đã hoàn thành đo Công ty tur xác định vào ngảy khóa số lị̂p báo cáo tài chính họp nhát.
- Đới vợi các hơp đởng xây dựng qui đinh nhả thảu được thanh toán theo giáa tri khối lương thưc hiện, doanh thu vá chi phíliên quan đến họp đồng được ghi nhận tương ưng với phần công việc đă hoàn thành được khách hàng xác: nhận và đươe phảnn ánh trên hóa đơn đạ lập.
Các khoản tăng, giàm khới lượng xây lằp, các khoản thu bổi thương và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận doanh thu khi đã đượe thống nhât với khảch hàng.
Khii kết quả thực hiệnn hơp đổng xây dựng khōng thé ước tinh được một cách đảng tin cậy, thì:
- Doanh thu chi đượe ghi nhận tương đương với chi phi cùa hơp đồng đã phát sinh mà việc hoản trà la turoung đới chắc chấn.
- Chì phí của họp đồng chi đượ ghi nhị̂n vào chi phí khi đã phát sinh.

Chênh lệch giị̂a tổng doanh thu lũy kể cùa hơp đồng xây dựg đã ghi nhận và khoán tiền hũy kế ghỉ trên hơa đơn thanh toán theo tiên đọ̣ kể hoạch cùa họp đồng đượ ghi nhặn là khoản phải thu hoặc phâi trà theo tiến độ kế hoąch cùa các hơp đổng xảy dựg.

## Doanh thu tiển lant

 kẏ.

## Cố tị̛c và lopi nhuận đurģe chia


 cổ phiếu nhận được.

## 17. Nguyên tằc kế toán chi phí tài chinh

Chi phî tài chinh đượe ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất lả tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ vởi doanh thu hoạt đọng taỉ chỉnh, bao gồm chi phi läi vay, chênh lệch tẏ giâ...

## 18. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

### 18.1 Các nghịa vu về thuế

## Thuế Giấ trìgia đăng (GTGT)

Cöng ty ảp dưng việc kê khai, tinh thuê GTGT theo hương dã̉n cưa luặt thuế hiện hành vơi mức thuế suất thuế GTGT $10 \%$ cho các dịch vụ hoạt đọ̃ng kinh doanh của Cöng ty.

Thuế thu nhị̂p doanh nghiẹp
Thuê thu nḥ̣̣p doanh nghiệp thể hiĉ̣n tổng giá trí của số thuê phải trả hiç̂n tại val số thuế hoã̃n lại.

## BȦN THUYÉT MINH BȦO CÁO TẢI CHÍNH HợP NHÁT (Hiép theo)

## (Cäc thuyết minh này là một bô phạn hop thành và cản đurac a̛oc đổng thời với báo cáo tâi chinh hop nhát kèm theo)

Sổ thuế phải trả hiện tại đự̛̛c tinh dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhậ chịu thuế khác với Ị̛ỉ nhuận thuẩn được trình bảy trèn Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh vi thu nḥ̣̂p chju thué không bao gôm các khoản thu nhạ̣p hay chi phi tinh thuể họ̣̆c đưģc khâu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lổ mang sang, nếu có) vỉ ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chjụ thuế hoãc không được khấu trừ.

Cöng ty âp dưng mức thuể suât thuế thu nhập doanh nghiệp là $20 \%$ trên lọi nhuận chịu thuế.
Thuế thu nhập hoãn lại được tỉnh trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghí sổ và cơ sở tính thuế thu nhập cùa các khoân mục tải sản hoặe công nọ trên báo cáo taì chînh vâ được ghi nhận theo phương pháp Bảng cản đới kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thỏ̀i còn tả̉i sàn thuế thu
 chênh lệch tạm thời.
 trà đưGece thanh toán. Thuế thu nhập hoã̃n lại được ghi nhận vào Bảo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghiv ví vảo vốn chủ sở hữu khi khoản thuễ đó có liên quan đến các khoán mục đượ ghi thả̉ng vào vốn chủ sè̛ hûu.

Tài sån thuế thu nhập hoãn lại và nọ thuế thu nhập hoăn lại phải trả được bù trự khi Công ty có quyền hợp pháp đè - .
 hoãn lại và nọ thuế thu nhạp hoản lại phaai trả liên quan tới thuế thu nhặp doanh nghiệp được quàn lý bơii cùng một cơ quan thuễ và Công ty có dự định thanh toản thuế thu nhập hiĉ̣n hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế Thu nḥ̣̂p doanh nghiệp cùa cỗng ty căn cứ vảo các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định nảy thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghị́̂p tùy thự̂c vào kết quá kiểm tra cùa cơ quan thuế có thả̉m quyển.

## Thuể khàc

Các loại thuế, phi khác đoanh nghiệp thưc hiện kê khai và nọ̃p cho cơ quan thuể địa phương theo các luĝ̣t thuế hiện hành tại Việt Nam.

## V. Thông tin bổ sung cho câc khoàn mục trình bày trong Bàng cân đối kế toán họp nhất

1. Tiển và các khoản tương đương tiển

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2019 \\ \mathrm{VND} \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tién | 15.717.767.361 | 48.346.610.417 |
| Tiền mặt | 7.385.468.239 | 1.528.066.101 |
| Tiền gữi ngain hàng | 8.332.299.122 | 46.818.544.316 |
| Các khoản turong đurong tiên | 1.328.019.029 | 8.381.595.028 |
| Công | 17.045.786.390 | 56.728.205.445 |

CÔNG TY CÓ PHÅN HÓNG HÀ VIẸT NAM
Địa chi: Đỉa chii: 161A Tô Hiệu, phương Nghīa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nọ̣i
BȦN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀ̀ CHINH HỢ NHȦT (tiếp theo)
(Các thuyé́t minh này là một bộ phạn họp thành và cà̉n đurgc đoc đổng thờ vởi bảo cảo tài chinh hơp nhầ kèm theo)
 Tỳ lệ phần Tỳ lệ quyè̀n biểu quyết nắm giị̆ (\%) 43,83\% trung áp
$33,00 \%$
Sȧn xuât

| 43,83\% | 43,83\% | Sản xuất và kinh doanh các loại gach trung áp |
| :---: | :---: | :---: |
| 33,00\% | 33,00\% | Sản xuất giường, tù, bàn, ghế |
| 19,05\% | 19,05\% | Xây dưng các công trinh dần dưng, công nghiẹp, giao thông, thưy ḷ̣i |
| 9,98\% | 9,98\% | Chế biến, bảo quản thùy sàn và các sán |



CÔNG TY CÓ PHȦN HÓNG HÀ VIĘT NAM
Đia chi: Đja chì: 161A Tồ Hiệu, phưòng Nghĩa Đô, quân Cầu Giây, Hà Nội

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢ NHÁT (tiép theo)


3. Phải thu của khách hàng

4. Trả trước cho nguời bán

31/12/2019
01/01/2019 VND VND
a) Ngán hạn

Công ty CP Armephaco
Công ty TNHH Nghiêm Sing
23.908.424.850
33.750 .000 .000

Công ty Cổ phẩn Đông Giang
25.198 .751 .700

Công ty CP MES-ENGINEERING Viçt Nam
5.405.412.784
19.975.558.605

Công ty cổ phần Hancorp
Các đối tượng khác
.147.000.000
6.147.000.000

Cồng
5.701 .919 .840
27.009.975.210
53.501 .822 .082
b) Trả trước cho người bản là các bên liên quan: Chi tiể trinh bày tại Thuyêt minh số VIII. 2
5. Phải thu về cho vay

|  | $\begin{gathered} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Dự phòng | Giá tri | Dự phòng |
| a) Ng àn h hạ |  |  |  | Duppong |
| Công ty Kinh doanh tổng hopp Viẹt Lio (1) | 55.000 .000 .000 | 55.000 .000 .000 | 55.000.000,000 | 55,000.000. |
| Cóng ty CP Sông Đáy Hồng Ha Dâu khi (2) | 5.200 .000 .000 | - | 4.400.000.000 |  |
| Công ty CP Đå̀u tur phát triển Ha Thành (3) | - | - | 2.030.000,000 |  |
| Công | 60.200.000.000 | 55.000.000.000 | 61.400.000.000 | 55.000.000.000 |

b) Phải thu vể cho vay là các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại Thuyé́t minh só VIII. 2
(1) Là khoản Công ty cho Công ty Kinh doanh tổng họp Viẹ̣t Lào vay theo Họp đồng cho vay vốn số 01/2009/VLHHDK với thởi hạn vay tử ngảy 31/01/2010 đến ngày 31/01/2012.
(2) Khoản cho Công ty CP Sông Đáy Hổng Hà Dẩu khi vay theo các hơp đồng sau:

## BȦN THUYÉt MINH BÁO CẢO TÀI CHiNH HỢP NHȦT (fiêp theo)



- Hơp đỏng vay vốn ngày 24/7/2015, mǐe cho vay tối đa là 2 tẙ đồng só̉ tiển way theo tìng lản nhận nơ, mue đich
 lui suát $9 \% / \mathrm{na} / \mathrm{m}$.
- Hop đóng vay vón ngày 02/11/2017, mír cho vay tố đa lả 2 tỳ đồng, số tiển vay theo tìng lân nhấn ng, muc đich vay bố sung vớn lint đồng phuc vu hoât đông sản xuất kinh doanh, thời họn vay 6 thảng đóli với mỗi lần nhạn nơ, tãi suất $8,4 \%$ nåm.
- Hop đởng vay vốn ngày 15/01/2018 micc cho vay là I ty đỏ̉ng, sô tiển vay theo tìng lản nhịn ng, muc đich vay
 suât $8,4 \%$ năm:
- Khouan Cöng ty cho Cöng ty CP Sóng Day Hồng Hà Dảu khi vay theo Cöng wăn só 156/CV ngày 15/01/2018 cuia Cöng ty CP Sóng Dày Hö̉ng Hà Dả̉u kht, lãi suát cho vay 0\%/näm.
- Khoản Cöng ty cho Cöng ty CP Söng Đay Hỏ̉ng Há Dảu khi vay theo Cöng văn số 169/CV ngày 24/05/2018 vay vốn luru đông phuc vu hoat dông sin xufút kinh doanh.
- Khoản Công ty cho Công ty CP Sông Đày Hông Hà Dáu khi vay theo Câng văn số 186B/CV ngày 23/01/2019 vay vốn huru đông phuc ww hoat đọng sàn xuát kinh doanh.
- Khoàn Công ty cho Cöng ty CP Sông Đày Hỏng Hà Dảu khi vay theo Công văn sóf 187/CV ngày 27/02/2019 của Công ty CP Söng Daáy Hổng Hà Dảu khi vay vốn lunu đông phuc vu hoat đông sản xud̂t kinh doanh.
(3) Hop đồng vay vốn sồ 22-1-2018/HHVN ngảy $01 / 10 / 2018$, số tiền vay 2 tỳ đồng, muc đich vay phục vu hoạt đọ̆ng sain xuât kinh doanh, thởi hạn cho vay 3 thảng, lài suât cho vay $9 \% / n a ̆ m$. Đă tẩt toân trong năm 2019.

6. Phảl thu khác

|  | $\begin{gathered} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Dự phòng | Glá tr | Durphòng |
| a) Ng ắn hq n | 26.143.834.618 | 6.025.555.900 | 23.794.173.769 | 6.025.555.900 |
| Tam ung | 2.105.000.000 | - | 33.000 .000 | - |
| Cao Tién Lam Giang | 1.500.000.000 | - | - | - |
| Cäc astitupng khac | 605,000.000 | - | 33.000 .000 | - |
| Lail dup thu khoin cho vay | 6.745 .234 .900 | 6.025.555.900 | 6.256.969.900 | 6.025.555.900 |
| Cöng ty Kïnh doanh tống hop Vlẹt Lào | 6.025.555.900 | 6.025.555.900 | 6.025.555.900 | 6.025.555.900 |
| Các đốl turong khàc | 719.679.000 | - | 231.414.000 |  |
| Tạm nộp chi phi thuế TNDN $1 \%$ doanh thu | 658.519 .732 | - | 1.777.471.902 |  |
| Tiển bồi thường, bṑ trog GPMB đưoge kháu trừ tai of đát N01B, N02 | 1.178.243.485 | - | - |  |
| Ký cuspe, ký quy | * | - | 150,000.000 | - |
| Tổng Công ty CP Xảy lắp dadu khi Việt Nam (1) | 3.436.929.990 | - | 3.436.929.990 | - |
| Cong ty TNHH Phong Thinh (2) | 11.347.160.000 | - | 11.347.160.000 | - |
| Các khoann phaii thu khác | 672.746.511 | - | 792.641 .977 | - |
| b) Ddi han | 390.000 .000 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
| Ký curge, ký quỹ | 390.000 .000 | 390.000 .000 | 390.000 .000 | 390.000 .000 |
| Cöng ty Knight Frank | 390.000 .000 | 390.000.000 | 390.000 .000 | 390.000.000 |
| Công | 26.533.834.618 | 6.415.555.900 | 24.184,173.769 | 6.415.555.900 |

## BẢN THUYÉT MUNH BÁO CȦO TẢı CHINH HƠP NHȦT


c) Phäi thu Khảc là các bển liền quan: Chỉ tiết trinh bày tại Thuyû́t minh số VIII. 2
(1) Lả phẩn lọi nhuịn cở đơnh phài chia theo hợp đồng của Dự án Nguyč̃n An Ninh - Vûng Tâu theo Họp đồng họp tác kinh doanh sở 122/2009/BCC-PVC HH ngày 02/06/2009 gî̃a Công ty và Tồng Công ty CP Xây lẳp dảu khf Viẹt Nam.
 ngày 08/09/2010; Phụ Juc họp đồng ngảy 22/02/2011; Phụ lục hạp đồng 02 ngày 22/03/2011, chưa đượe thực hiện theo tién đọ̀ ghi trong hơp đồng (nhà máy đđ̣̆t tọi bản Poonglak, huỵ̣̂n Kasi, tinh Viêng Chăn, nước Cộng hơa DCND Lào).
7. Nọ xấu

| $31 / 12 / 2019$ <br> VND |  | 01/01/2019 <br> VND |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giả gốce | Giá trị có thế <br> thu hời | Giá gốc | Giá trị có thể <br> thu hồi |

Tổng giả trị cảc khoàn phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoạce chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi, đã trích lập dự phòng

| Công ty Kinh doanh tởng họp Việt Lào | 61.025.555.900 | - | 61.025.555.900 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cöng ty Knight Frank | 390.000.000 | - | 390.000.000 | - |
| Cộng | 61.415.555.900 | - | 61.415.555.900 | - |

8. Hàng tồn kho

|  | $\begin{gathered} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { 01//1/2019 } \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giáa gốc | Dưr phȯng |
| Nguyên liệu, vạt liệu | 1.661.363.619 |  | - | - |
| Chi phi sàn xuftr kinh doanh dở dang | 486.497.253.485 |  | 643.324.585.472 | - |
| Hàng hơa | 23.767.200 | - | 294.119.100 | - |
| Cộng | 488.182.384.304 |  | 643.618,704.572 | - |

(*) Gảa trị cùa chỉ phí sân xuât kinh doanh dở dang dùng để thé chấp, cẳm cố đàm bảo các khoản vay là 188.377.921.739 VND (tại ngày 31/12/2018 là 57.899.246.620 VND)
9. Tài sản dở dang dài hạn

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $01 / 01 / 2019$ VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí xây dưng cơ bản dờ dang dài hạn |  |  |
| Dư án cao to Veăn phòng 407 Nguyễn An Ninh | 3.372.787.423 | 3.228.769.687 |
| D̛̛r án Khu đô thị mới Từ Hiç̣p | 116.605.347.133 | 125.309.522.599 |
| Công | 119.978.134.556 | 128.538.292.286 |

CONG TY CÓ PHÅN HÓNG HÀ VIẸT NAM

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH HỢP NHȦT (tiểp theo)
(Các thuyết minh hày là một bộ phạn hopp thành và cần đưgc đơoc đồng thơi wớ báo cáo tả̉i chînh hop nhát kèm theo)
10. Tăng, giàm tài sản cố định hữu hình
Don vi tinh: VND
Công
45.240.928.717 35.000 .000
$(6.318 .000 .521)$ (6.318.000.521)
$\mathbf{3 8 . 9 5 7 . 9 2 8 . 1 9 6}$
28.067.204.213 3.064.322.302 (5.752.368.912) 25.379.157.603
17.173.724.504 13.578.770.593

- Nguyễn giá TSCĐ cuốí nằm đã khấu hao hết nhung vẵn cò̀n sử đụng: 9.899.097.649 VND (tại ngày 31/12/2018 là 13.484.716.013 VND)
- Giâ trị còn lại cuối kỳ cùa TSCD đùng để thế chấp, càm cố đảm bảo các khoàn vay: 7.807.872.166 VND (tại ngày 31/12/2018 là 10.398.366.013 VND)

Mẫu số B 09-DN/HN
BẢN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀI CHINNH HƠP NHȦT (tiêp theo)

11. Tàng, giàm bất đọ̃ng sàn đầu tư
11.1 Bât đọng sản đầu tur cho thuê

| Khoan muc | 01/01/2019 | Tăng trong năm | Glìm trong nâm | Đon vi tinh: VND 31/12/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyễ giá | - | 1,420.939.464 | - | 1.420,939.464 |
| Nhà cưa và kiến tric | - | 1.420.939.464 | - | 1.420 .939 .464 |
| Giá trị hao mòn luŷ ké | - | 1.420.939.464 | - | 1.420.939.464 |
| Nhà cừa val kiến trúc | - | 1.420.939.464 | - | 1.420 .939 .464 |
| Giá trị còn lại | - | - | - | - |
| Nhà cưa và kiễn trúc | - | - | - | - |

### 11.2 Bất động sản đả̀u tur nẳm gîur chờ tằng già

| Khoàn muc | 01/01/2019 | Tâng trong nax̀m | Giàm trong nâm | Đon vi tinh: VND $31 / 12 / 2019$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên glia | 881.367 .500 | 24.520.249.186 | 881.367.500 | 24.520.249.186 |
| Quyển sử dưng đát (*) | 881.367 .500 | - | 881.367 .500 | - |
| Nhả cừa và kiễn trùc | - | 24.520.249.186 | - | 24.520.249.186 |
| Tỗn thất do suy giảm giá tri | - | - | - | - |
| Quyền sừ dụng dát (*) | - | - | - |  |
| Nhầ cửa và kiê̂́n trúc | - | - | - |  |
| Già trị còn lại | 881.367 .500 | 24.520.249.186 | 881.367 .500 | 24.520.249.186 |
| Quyển sử dung đât | 881.367 .500 | - | 881.367 .500 |  |
| Nhà cưa và kiên trúc | - | 24.520.249.186 | - | 24.520.249.186 |

(*) Giåm giá trị bât động sản đầu tư cã̃n cứ theo Nghị quyết số 04-10/2019/NQ-HDQT ngày 01/07/2019 thỗng qua việc chuyến nhự̛̣g quyền sừ dựg lô đất số 84 tại phường 13, quẫn Bỉnh Thạnh, Tp Hồ Chi Minh.

Theo quy định taii Chuẩn mực kế toán Viĉ̣t Nam số 05 - Bât động sản đầu tur, giá trị hơp lý cùa bất động sinn đầu tư tại ngay 31 tháng 12 năm 2019 cẩn được trình bày. Tuy nhiên, Công ty hiện chưa xảc đjunh đưge giá trị họp lý này nên giá trị hơp lý cùa bất động sản đầu tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 chưa được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tali chính. Đề xác định được giáa trị họp lý nảy, Công ty sễ phải thuê một công ty tư vấn độc lập đánh giá giả̉ trị hơp lý cùa bât động sản đằu tư. Hiện tại, Công ty chưa tim đươc công ty tư vấn phù hơp để thực hiện công việc này.

## BÃN THUYÊT MINH BÁO CÁO TAI CHINH HỢ NHAT (tlép theo)


12. Chil phí trả trưởc

| Chi phitra trude | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| a) Ngàn han | - | 30.675.564 |
| Già tri công cu, dung cụ đă xuft dùng chờ phân bố | - | 30.675.564 |
| b) $D \mathrm{~d} 1 \mathrm{l} h \underline{\square}$ | 43.963.464.220 | 51.517.738.676 |
| Cờng cư, dưng cur đỉ xuát dừng chơ phån bố | 423.522 .675 | 147.380 .131 |
| Khoán thanh toàn theo Hop đông chuyân nhương vốn só $01 / \mathrm{HBCN}$ (*) | 32.511.250.000 | 32.511.250.000 |
| D(tr án chung eur thitong mai CTII, CT12 và CT13 Khu đô thị mố Từ Hiệ | 11.013.139.876 | 17.685.725.572 |
| Chi phi trà truớc dai han khace | 15.551 .669 | 1.173.382.973 |
| C0̂ng | 43.963.464.220 | 51.548.414.240 |

(*) Theo Biễn bàn họp Hỡi đồng quàn trị cùa Công ty Cố phần Hồng Hà Viậ̣̂ Nam số 10/2015/BB-HĐQT ngay 25/12/2015, Công ty xác đînh khoản thanh toân số tî̃̃ 77.022 .500 .000 đồng theo Họp đồng chuyễn nhương vốn
 Nam) và Ong Nguyç̃n Tát Lạc là một khoản tốn thất. Khoàn tổn thất này đượ Cỏng ty ghỉ nhạ̀n và phản bổ đần vào chi phî sản xuất kinh đoanh cùa Công ty tự nâm 2015. Số phân bổ vdoo chi phi sản xuât kinh doanh trong năm 2015 sổ tiền 38.511.250.000 đồng, nẩm 2016 số tiền 6.000 .000 .000 đồng. Số tiển còn lại được Công ty ghi nhận là
 $31 / 12 / 2019$, khoản nêu trên chưa được phân bổ.
13. Phải trà ngưò̀ bán

|  | $\begin{gathered} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tr] | Số có khả nång trà ng | Giá tri | Só có khâ năng trảng |
| a) Ngḋn han - il |  |  |  |  |
| Nguyễn Chi Viât | 5.523 .891 .769 | 5.523 .891 .769 | 8.541.969.877 | 8.541 .969 .877 V |
| Le Văn Hüng | - | - | 10.803.383.298 | 10.803.383.298 |
| Nguyẽn Thành Huy | 92.270.500 | 92.270.500 | 6.100.798.177 | 6.100.798.177 |
| Truong Trung Nghia | - | - | 25.706.798.527 | 25.706.798.527 |
| Cőng ty CP Đả̉u tur xaly dưng phát triễn nhà $V$ ạn Xuản | 9.042.396.778 | 9.042.396.778 | - | - |
| Công ty CP Kỹ thultt công nghị̣̣̂ A Chảu | 12.501.951.077 | 12.501.951.077 | - | - |
| Luru Hoang Long | 5.779.702.253 | 5.779.702.253 | - | - |
| Cảc đối tương khác | 100.738.679.509 | 100.738.679.509 | 44.081.410.756 | 44.081.410.756 |
| C¢̂ng | 133.678.891.886 | 133.678.891.886 | 95.234.360.635 | 95.234.360.635 |



## BÅN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHİNH HƠP NHÁT (tiêep theo)


14. Nguời mua trà tièn trướe

31/12/2019
01/01/2019
VND VND

## Ngän ḥ̣n

Bệnh viṭ̂n Viç̂t Đức
Ngưởi mua căn hộ trả tiè̀n trước
185.521 .197 .300
172.021.197.300
63.806.201.893 177.747.191.264

Cảc đối tượng khác
Cồng
453.860 .270
1.653 .860 .270
249.781.259.463
351.422.248.834
15. Thuế và các khoàn phảl nộp nhà nước

## a) Phäai nipp

Thuế GTGT đầu ra
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế nhà đât, tiền thuê đất
Thuế thu nhập cá nhân

| $31 / 12 / 2019$ <br> VND | $01 / 01 / 2019$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| 2.419 .626 .415 | 15.584 .019 |
| 8.441 .375 .468 | 47.084 .235 .500 |
| 133.061 .552 | 143.012 .732 |
| 10.994 .063 .435 | 47.538 .015 .331 |
|  |  |
| 139.440 .005 |  |
| 13.422 .408 | 13.422 .408 |
| 152.862 .413 | 13.422 .408 |

16. Chí phí phải trả

## Ngấn hạn

Trich trướe chi phí công trình

| 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VND | VND. |

Trich trước giá vớn bất động sản đã bán
27.770 .785 .763
14.697 .400
b) Phäi thu

Thuế GTGT đẩu ra
Thuế thu nhập doanh nghiiệp
Công
-7.7.7.7.

Công
27.770.785.763
41.057.149.293
CÓNG TY CÓ PHAN HÓNG HẢ VIẸT NAM
Đia chi: Đjia chỉ: 161A Tỏ Hiệu, phưởng Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
BÅN THUYÊT MINH BȦO CÁO TÀ̀ CHÍNH HỢP NHÁT (tiếp theo)
(Các thuyêt minh này là mớt bố phân hop thành và cẩn đưgc đơc đổng thời vơi báo cáo tải chình hopp nhất kèm theo)
17. Vay và̀ nợ thuê tài chính
Ngân hàng TMCP Quàn đội -
CN Ba Đinh (3)
1.496 .665 .912
31/12/2019
BȦO CÁO TÀı CHiNH HƠP NHȦT
Cho năm tä̀ chinh két thic ngày 3//12/2019


| $\begin{array}{c}\text { ố có khả năng } \\ \text { trà ng }\end{array}$ |
| :---: |
| 293.637.195.188 |
| 61.826 .319 .593 |

27.496.627.545
5 27.496.627.545 --
204.314.248.050 86.592.723.186 377.025.000
2.993.325.000 4.489.990.912
$83.023 .520 .781-164.749 .228 .055-81.725 .707 .274$

| 160.775 .335 .783 | 160.775 .335 .783 | 418.726 .901 .547 | 638.181 .484 .138 | 380.229 .918 .374 | $\mathbf{3 8 0 . 2 2 9 . 9 1 8 . 3 7 4}$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

- Hơp đồng tín dưng sổ 90/2017-HĐTD/NHCT146-HONGHAVN ngày 14/12/2017. Hạn mức cho vay 320 tỷ đồng. Thời hạn cho vay kể từ ngảy tiếp theo của ngày giaỉi ngăn đẩu


 Họp đồng bảo đàm số 94/2017-HĐTC.NHCT146-HONGHAVN thång 12 năm 2017.

ส̀


CÔNG TY CÓ PHAN HÓNG HȦ VIẸT NAM
Địa chi: Địa chi: 161A Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quân Cà̀u Giấy, Ha Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHINH HỢP NHẢT (tiêp theo)

> (Các thuyè́t minh này là một bô phân hopp thành và cần duagc doc đông thơi với báo cáo tà̀ chinnh hop nhât kèm theo)


 điêm O đất NO1B và N02, KĐT mờ Từ Hiệp theo Họp đồng thì công xây đưng sô 02D/2018/HDXD/THHHDK-HHVN ngày 20/03/2018. Tăi sản đảm bảo theo Họp đồng bảo đảm só 01/2018/HDBĐ/NHCT146-HONGHAVN-M\&E TH ngày 23/08/2018.
(2) Khoản vay theo các họp đồng sau:





 Nghị Viêt Đúce" và quyě̀n đựe nhạàn thanh toán phát sinh tù̀ giá trí sản lượg dơ dang.
(3) Khoản vay ngẫn hàng theo Họp đờng tín dung số 213.15.003.5466.TD ngảy 03/03/2015. Hạn múrc cho vay 14.073.000.000 đồng. Mục đích vay phả́t hảnh bảo lãnh thanh toán,
 đính cùa tìng khoàn vay.
(4) Khoản vay dài hạn ngản hàng theo Hopp đồng cho vay tịng lân số 23/2017-HDTDTH/NHCT146-HONG HA VN ngày 17/05/2017. Hạn múc tin dưng 8.150.000.000 đồng. Thòi
 Cöng thuoung Viẹt Nam - Chi nhánh Tãy Hà Nồi.

## BȦN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÁT (tuîp theo)


(5) Khoản vay dài hạn của Ngân hàng TNHH Indovina - CN Mỹ Đinh theo hơp đồng tin dụng số 102/TVBMDHDTH/2017 ngày 06/06/2017 giữa Cȯng ty CP Tứ Hię̧p Hò̀ng Hà dảu khi vởi Ngain hảng TNHH Indovina - CN Mỹ Đinh. Khoản vay có hạn mức 750 tỳ đồng, trong đós, só tiễn vay tối đa lả 500 tỷ đồng, số côn lại sẽ được sữ đüng đế phât hành bào lănh, thời hạn giâi ngản trong vòng 32 tháng, tải suát áp dưng lả $10,75 \%$ cho 365 ngày và
 xây dựng ba (03) Tơa chung cư thương mại ký hiç̣u CTII, CT12, CT13 thụ̣c dự án Khu đô thị mớ Tứ Hiệp, xĩ Tứ Hiệp, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nọi. Tài sin đàm bào bao gổm:

- Toản bỏ tài sản gằn liền với đất đượ Ngần hảng tải trọ một phần sẽ hinh thành trong tương lai
- Quyèn đầu tur, khai thác và phát triến đư ân tại địa chi ô đất số N01B, Khu đô thị mới Tứ Hị̣̂p, xả Tứ Hiệp, huyẹ̉n Thanh Tri, thành phố Ha Nội.
Tởng giá trị tài sản đàm báo ước tinh là 1.154.499.649.600 VND.
 từ Họp đồng mua bán nhà đ̛/căn hộ chung cư.
Khoản vay đươc ản hạn lải suát trong vòng 6 tháng và gốc vay trong vòng 12 tháng kế từ ngáy giải ngân đầu tiên.
(6) Theo hơp đờng vay tiển số $19.07 .2019 / \mathrm{HDV}$, thởi hạn vay 12 tháng, lãi suât $7 \% / \mathrm{narm}$, muc đich vay để hoàn thiện thi công nhà CT11.

18. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoản lại phải trà

Tà̀ sản thué thu nhộp hoãn lại


|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn |  |  |
| Kinh phf công đoàn | 529.840 .768 | 265.302 .768 |
| Cäc khoản phải trà, phȧi nôp khàc | 27.895.413.418 | 18.721.237.518 |
| Công ty TNHH Hồng Hà Thình Coong | - | 250.845 .000 |
| Phi bào trì chung cur | 22.837.709.211 | 12.059.729.368 |
| Cô tửc phải trả | 671.181 .000 | 671.181 .000 |
| Vay | 501.784.000 | 4.246.369.000 |
| Lải vay phải trả | 501.784.000 | 1,493.113.150 |
| Các đối tự̛̣g khác | 3.884.739.207 | 1.493.113.150 |
| Công | 28.425.254.186 | 18.986.540.286 |

báo CÁo TÀ CHÍNH HỢP NHÁT Cho năm tài chinh kết thúc ngà̀ 31／12／2019
Mẩu số B 09－DN／HN


Donn vi tính：VND
Cộng
198．495．048．571 （1．100．000．000） （9L6 Zts＇6SL）
عz9．0IES50．6 （ 9 L6＇zts＇6SL） 185.833 .551
159.860 .558 .594 159.860 .558 .594

16．983．165．836 （383．129．463） 139.462 .468 LLD＊S60＇＊6S＇9LI
（ $856.196 . \mathrm{S}$ ） LLt＊S60＇t6S＇9LI（9v6．9L9＇t86＇I9） huận sau thuế
（40．094．375．187） （SLI•160．900．9b） （1．100．000．000） 9.050 .000 .000 （759．542．976） 185.833 .551

（78．724．175．787） （78．724．175．787） 9⒏591「886．91 | $(383.129 .463)$ |
| :---: |
| 139.462 .468 | chura －

## （46．006．091．175）

 － －（＊）Tãng khác của Ḷ̣i nhuận sau thuể chưa phân phối là phần tẳng thêm của công ty mẹ trong tải sản thuần của công ty con cao hơn số vốn công ty mẹ góp thêm．

# （21．107．350．742） 

 （LLE＇689ヶ力） （21．112．040．119） （5．961．958） $(5.961 .958)$（21．118．002．077） Cổ phiếu quỹ － | 200.000 .000 .000 | 59.696 .774 .500 |
| ---: | ---: | ---: |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 200.000 .000 .000 | 59.696 .774 .500 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 200.000 .000 .000 | 59.696 .774 .500 |

Vốn đầu tư cůa
chủ sỡ hữu

| 200．000．000．000 |
| ---: |
| - |
| - |

Thăng dư
vốn cố phần

| $\mathbf{2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | 59.696 .774 .500 |
| ---: | ---: |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 200.000 .000 .000 | 59.696 .774 .500 |

Số dư ngày 01／01／2018
Lãi trong năm trước
Chia cổ tức
Trich lập các quȳ
Tăng khác
Giảm khác
Điều chỉnh do hơp nhất
Số dur ngày 31／12／2018
Läi trong năm nay
Trích lập các quỳ
Täng khác（＊）
$\begin{aligned} & \text { Giám khác } \\ & \text { Số dư ngày 31／12／2019 }\end{aligned}$ － － －
CÔNG TY CÔ PHÅN HÓNG HÀ VIẸT NAM
Địa chi：Số 161A Tô Hiệu，phường Nghỉa Đô，quận Cầu Giây，thảnh phố Hà Nội
BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀ CHÍNH HỢ NHȦT（tiếp theo）
20．1 Bäng đời chiếu biến động cùa vổn chủ sờ hữu

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHINH HØ̛P NHÁT (tiếp theo)

(Cảc thuyét minh này là mợt bô phân hop thảnh wả cẩn đuqgc đoc đổng thời với báo cáo tảl chính hopp nhát kèm theo)
20.2 Càc giao đich vể vốn với cảc chù sở hî̃u và phân phố cố tức, chia lagi nhuân

Nåm 2018
VND
VND
Vốn góp của chủ sở hữu
Vốn gỏp đầu nầm
Vốn gôp tăng trong năm
Vốn góp giảm trong nảm
Vổn góp cuối nã̀m
Cổ tức, Iơi nhuận đã chia
20.3 Cổ phiếu

Số lương cổ phiếu đảng ký phảt hânh
Sổ lự̛̣ng cổ phiếu đã bán ra công chúng

| 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| ---: | ---: |
| Cố phiếu | Cổ phiếu |
| 20.000 .000 | 20.000 .000 |
| 20.000 .000 | 20.000 .000 |
| 20.000 .000 | 20.000 .000 |

- Cố phiếu phổ thóng
20.000 .000
20.000 .000
- Có phietu unu aãi (looi đirgc phân là vốn chù sò hữu)

Số lựng cổ phiếu đực mua lại (cổ phiếu quỳ)
1.900 .000
1.900 .000

- Cố phiếu phô thông
1.900 .000
1.900.000
- Có phiếu unu đãi (loai dugge phân lả vốn chủ sơ hûu)
18.100.000
18.100.000

Sô lự̛̣g cố phiếu đang lưu hành
18.100 .000
18.100 .000

- Có phiếu phó thỏng
- Có̉ phiếu unu đãi (loai đuroc phân là vốn chù sò hũu)

Mệnh giả cố phiĉ́u đang lưư hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
20.4 Các quỹ cùa công ty

Đon vi tinh: VND

| Khoản mupe | 01/01/2019 | Tăng trong năm | $\begin{gathered} \text { Giảm } \\ \text { trong năm } \end{gathered}$ | 31/12/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quŷ đâu tư phàt triển | 23.944.698.303 |  | - | 23.944.698.303 |
| Quỹ khảc thự̛ vốn chủ sở hữu | 4.232.251.900 | - | - | 4.232.251.900 |
| Công | 28.176.950.203 | - | - | 28.176.950.203 |

* Mục đích trích lị̂p và sù̉ dụng các quỹ của doanh nghiệp
- Quŷ đỉ̉u tư phát triển cùa doanh nghiệp được sử dưng đế mờ rộng quy mô sản xuất, kinh doanh họ̣̆c đầu tư chiểu sâu của doanh nghiệp. Phù hơp với quy định tại điểu lệ Công ty.
VI. Thông tin bố sung cho các khoàn mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họ̣ nhát

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

## Doanh thu

Doanh thu cung cấp dich vu
8.271 .552 .497
4.653.386.672

Doanh thu họp đồng xây dụng
Doanh thu chuyển nhượng bất động sàn

| Năm 2019 | Năm 2018 <br> VND |
| ---: | ---: |
| VND |  |
|  |  |
| 8.271 .552 .497 | 4.653 .386 .672 |
| 14.144 .152 .107 | 70.629 .611 .499 |
| 553.394 .524 .907 | 34.743 .720 .000 |
| 575.810 .229 .511 | 110.026 .718 .171 |


2. Giá vốn hàng bán

Già vốn cung calp dịch vu
Giá vốn hơp đồng xảy dựng
Giá vồn chuyĉ̀n nhượng bất đọ̀ng sỉn
Công
3. Doanh thu hoagt đọng tài chính

Laii tiĉ̉n gừi, tiển cho vay
Cổ từc, lọi nhuận đưye chia
Lail từ thu hồi vốn góp dư ân Ao Trùng
Công
4. Chi phí tài chính

Chî phil laii vay
Công
5. Thu nhập khác

Thu nhåg từ phạt vi phạn hơp đồng
Thu nhập từ Thanh ly TSCE
Xử lý cơng nọ không phải trả
Thu laii phần góp vốn Ao Trüng
Thu nhập khác
Công
6. Chil phí khác

Xử lý công nạ khó đờ
Chi phi phạt hành chinh, vi phạm thuế
Chi phi khác
Cộng
Năm 2019

VND | Năm 2018 |
| ---: |
| VND |

| Năm 2019 <br> VND | Năm 2018 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 1.718 .693 .998 <br> 80.000 .000 <br> - | 1.685 .062 .653 <br> 150.000 .000 <br> 744.038 .000 |
| 1.798 .693 .998 | 2.579 .100 .653 |
| Naxm 2019 |  |
| VND | Năm 2018 <br> VND |
| 11.216 .190 .088 |  |


| $\begin{array}{r} \text { Nǎm } 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Nǎm } 2018 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 260.595.015 | - |
| 3,007.605.261 | 731.700 .746 |
| 10.750.999.110 | 3,739.821.165 |
| - | 798.804 .000 |
| 368.361 .409 | 100.413 .957 |
| 14.387.560.795 | 5.370.739.868 |
| Nãm 2019 | Năm 2018 |
| VND | VND |
| 2.203.724.676 | 2.667.823.985 |
| 21.283 .200 | 250.414.675 |
| - | 41.825.200 |
| 2.225.007.876 | 2.960.063.860 |

## BẢN THUYĖT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢ NHȦT (fiépp theo)


7. Chị phí băn hàng và chí phí quản lŷ doanh nghiȩ̣p

| - | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2019 \\ \text { YND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Nãm } 2018 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cȧc Khoủn chi pht bản hàng phát sinh trong nảm | 29,386.958.752 | - |
| Chi phi nhân viên | 1.446.883.652 | - |
| Chi phi dich vur mua ngodi | 19.285.701.967 | - |
| Chi phi bing tién khaic | 8.654.373.133 | - |
| Cäc khoàn chi phi quàn lý doanh nghiôp phàt sinh trong năm | 26.659.653.756 | 27.340.553.425 |
| Chi phi nhàn viên quain lý | 13.015.403.045 | 12.412.490.489 |
| Chi phí vạt lị̂̂u quaan lý | - | 47.664.500 |
| Chi phi đồ düng văn phòng | 252.580.310 | 353.851 .250 |
| Chi phi khâu hao Taii sản cố định | 1.253.623.285 | 863.603 .200 |
| Thuê, phi val lê phi | 10.000 .000 | 10.000 .000 |
| Lgi the thuong magi | 4.525.000.000 | 4.525.000.000 |
| Chi phi dich vu mua ngoai | 5.731.306.194 | 6.470.038.418 |
| Chì phi bầng tiền khạc | 1.871.740.922 | 2.657.905.568 |
| Cờng | 56.046.612.508 | 27.340.553.425 |

8. Chi phí sản xuát, kình đoanh theo yếu tố

Chị phí nguyên, vật liệu
Chi phi nhản cóng
Chỉ phi khấu hao tài sân cồ định
Chi phf dich vp mua ngoli
Chi phi khảc bằng tiễn
Colng

| Năm 2019 <br> VND | Năm 2018 <br> VND <br> VH |
| ---: | ---: |
| 231.195 .829 .963 | 188.643 .216 .957 |
| 60.411 .781 .888 | 82.582 .311 .113 |
| 4.485 .261 .766 | 4.069 .651 .028 |
| 225.314 .231 .112 | 338.238 .180 .622 |
| 55.657 .977 .640 | 46.536 .620 .918 |
| 577.065 .082 .369 | 660.069 .980 .638 |

9. Chi phî thuế thu nhập đoanh nghiệp hiş̣̂n hành

| pher | Năm 2019 VND | $\text { Năm } 2018$ VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Cöng ty CP Hồng Ha Vięt Nam | 341.411 .356 | - |
| Công ty CP Tử Hiệp Hồng Hà Dalu khi | 5.496.054.254 | 17.806.871 |
| Conng ty CP Hồng Hà Hà Nội | 22.415 .872 | 19.264 .748 |
| Cộng | 5.859.881.482 | 37.071.619 |

10. Lải cơ bàn trên cổ phiếu

| Lai cu bin trên colu | Nam 2019 <br> VND | Năm 2018 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợ nhuĝ̣n kế toán sau thuêt thu nhậ̣p doanh nghiêp | 16.983.165.836 | (45.976.954.111) |
|  định lọi nhuận hợ̃c lỗ phân bổ cho cổ đōng sở hữu cổ phiću phổ | - | - |
| Các khoán điêu chinh tăng | - | - |
| Các khoản điểu chinh giäm | - | - |
| Số trich quỹ khen thuơng phúc loci | - | - |

## BȦN THUYÉT MINH BȦO CȦO TȦI CHINNH HƠP NHȦT (tiép theo)

(Các thuyử minht này là mốt bô phạ̀n hop thành và cần đurgc đoc đởng thời vơi baio cáo tài chinh hop nhất kèm theo)
Levi nhuảñ hoặc tồ phån bổ cho cố đồng só hữu cố phicíu phố thông
16.983.165.836
(45.976.954.111)

+ Cô phiếu phô thông đang lưu hình binh quân trong kỳ 18.100 .000
18.100 .000
+ Lâi co bỉn trẻ̛n cổ phić̉u
938
VII. Thông tin bố sung cho các khoản mục trinh bày trong Báo cáo lưu chuyễn tị̂̂n ṭ̣̂ họp nhất

| Năm 2019 | Năm 2018 |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND |

1. Các giao địch không bằng tiền ành hưởng đên Báo cáo lưu chuyên tièn tộ trong troung lai

- Biêu chinh chi phi marketing từ các năm truớc hạch toán trên tải
- 10.390 .827 .845
khoàn 241 sang theo dõi ò taì khoàn 242
Chi phi lài vay vốn hóa trong nẫm

$$
21.439 .478 .993
$$

22.612.154.993

- Khâu hao tài sản cố định được tính vào chỉ phi xãy dưng dở dang trong năm

$$
228.797 .964
$$

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhạn điunh cùa Ban Tởng giảm đốc, trẽ̃n các khia canh trọng

 két thúc ngajy 31/12/2019.
2. Nghị̣̂p vụ và số dur với các bễn liễn quan
 viên quăn lý chù chớt và các bên lięn quan khác.

## Danh sách các bên liền quan

| Bền liên quan | Mố quan hit |
| :---: | :---: |
| Công ty CP Sông Dáy Hồng Hà Dẩu khi | Công ty lièn két |
| Cong ty CP Các giải phåp nội thất | Cồng ty liên kết |

a) Trong năm, Công ty đĩ có các giao địch chù yếu sau với các bên liễn quan:

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2019 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2018 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Mua hàng | 6.187.841.853 |  |
| Công ty CP Sông Đay Hồng Hà Dầu khi | 4.838.354.876 |  |
| Công ty CP Cảc giai pháp nội thât | 1.349.486.977 |  |
| Cho vay | 800.000.000 | 1.800.000.000 |
| Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dâu khí | 800.000 .000 | 1.800 .000 .000 |
| Doanh thu tie lät cho vay | 285.004.000 | 281.551 .100 |
| Cờng ty CP Sông Đáy Hổng Hà Dẩu khi | 285.004.000 | 281.551 .100 |

## BȦN THUYÊT MINH BȦO CÁO TẢI CHíNH HỢP NHȦT (tiêp theo)


b) Só dư vói các bên liên quan

| 硣 | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả ngurời bản | 267.527.342 | 4.887.729 |
| Công ty CP Sông Đáy Hồng Ha Dảu khi | 267.527,342 | 4.887 .729 |
| Trâ trườ cho ngừ̀̀ bàn | 6.113 .489 .710 | 8.337.235.333 |
| Cöng ty CP Sông Đay Hổng Ha Dâu khi | 3.659.769.458 | 5.480.184.104 |
| Conng ty CP Các giuì pháp nội thất | 2.453 .720 .252 | 2.857 .051 .229 |
| Phäi thu khác | 499.733 .000 | 214.729 .000 |
| Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dã̀u khi | 499.733.000 | 214.729 .000 |
| Phail thu ved cho vay | 5.200.000.000 | 4.400.000.000 |
| Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dà̀u Khí | 5.200.000.000 | 4.400 .000 .000 |

c) Thu nhập và các khoản vay cùa các thành viên quản lý chủ chốt

Thu nhập của câc thành viên chú chốt được hương trong nå̀m như sau:

| Thuņ̣p cua | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2019 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Năm } 2018^{\text {M' }} \\ \text { VND } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ltuong, thưởng | 1.354 .830 .000 | 2.691 .182 .500 |
| Công | 1.354.830.000 | 2.691.182.500 |

3. Cỏng cụ tài chính

## Quản lý rủi ro vồn

Cỏng ty quản lý nguồn vốn nhằm đám báo rằng Công ty cô thể vưa hoạt động liễn tục vừa tối đa hởa lọi ich của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và cỏng nợ.
Cấu trủc vốn của Công ty gổm cỏ các khoản nq thuû̀n (bao gồm các khoản vay nhu đã trình bảy tại Thuyết minh số V. 17 trù đi tiền và cảc khoân tương đương tiển) và phẩn vổn của chủ sở hữu (bao gổm vốn góp, các quỹ dự trữ, lq̣i nhuận sau thuế chưa phân phối).
Hệ số đơn bấy tài chỉnh của Cơng ty tại ngảy kêt thúc niên độ kế toán như sau:

## Công ng tài chính

31/12/2019
01/01/2019
VND
VND

## Các khoản vay

| VND | VND |
| ---: | ---: |
| 160.775 .335 .783 | 380.229 .918 .374 |
| 17.045 .786 .390 | 56.728 .205 .445 |
| 143.729 .549 .393 | 323.501 .712 .929 |
| 309.286 .933 .256 | 270.589 .734 .175 |
| $46,5 \%$ | $119,6 \%$ |

Trừ: Tiển và các khoàn tương đương tiền
$\mathrm{N} q$ thuẩn
Vốn chủ sở hữu
$46,5 \%$
Tỷ lệ ng̣ trên vốn chù sở hữu
Các chính sách kế toản chủ yếu
Chi tiết các chinh sách kế toán chủ yếu và cảc phương pháp mà Cõng ty áp dưng (bao gôm các tiêu chí để ghi nhận, co sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhạn các khoản thu nhập và chi phí) đối với tùng lọ̣i tài sàn tài chinh, công ng tài chính được trinh bày tại Thuyết minh số IV. 2

BȦN THUYĖT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH HỢ NHȦT (tiêp theo)


## Các loạa công ey tàl chính

|  | Giă trijghi sổ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|  | VND | VND |
| Tàl sàn tàl chính |  |  |
| Tiên val các khoản tương đương tièn | 17.045.786.390 | 56.728.205.445 |
| Phaì thu khách hàng và phài thu khác | 85.248.610.081 | 88.812.237.848 |
| Các khoàn đầu tư tai chinh | 11.400 .500 .000 | 12.600.500.000 |
| Công | 113.694.896.471 | 158.140.943.293 |
| Công ng talit chinh |  |  |
| Các khoán vay | 160.775.335.783 | 380.229.918.374 |
| Phâi trà ngươi bán và phaii trà khác | 162.104.146.072 | 114.220 .900 .921 |
| Chi phi phai tra | 27.770.785.763 | 41.057.149.293 |
| Công | 350.650.267.618 | 535.507.968.588 |

Công ty chưa đánh giá giả tri họp lý của tài sản tài chỉnh và công ng tài chính tại ngaiy két thúc niên độ kế toán do Thông tư số 210/2009/7T-BTC ngày 06/11/2009 cüng nhut câc quy định hiện hành chưa có hướng dẵn cû thể vể
 mực Báo cáo tải chinh Quớc tế vổ việc trinh bảy báo cáo tài chinh vâ thuyết minh thông tin đới với công cu tài
chính nhumg khồng đưa ra hướng dẫn tương đương cho viç̣c đảnh giá và ghỉ nḥ̣̆n công cu tài chinh bao gồm cả áp đụng cho giá trị họp lỳ, nhẳm phù hụp vở Chuẩn mực báo cáo tài chinh quốe tế.

## Mục tiêu quiñ lŷ rûl ro tài chính

Công ty đâ xảy dựng hệ thống quản lỳ rùi ro nhàm phát hiền và đảnh giá các nùi ro mà Công ty phải chịu, thiết lạp các chinh sách và quy trinh kiếm soảt ruil ro ơ mức chấp nhận đươc. Hề thống quản lý rùi ro đươe xem xét lại định kỳ nhả̉m phản ánh nhûng thay đồi cùa điểu kiện thị trường và hợt động của Công ty.
 rùi ro thanh khoàn.

## Rūl ro thị trường

Cőng ty không thực hiç̂n các biện pháp phông ngừa rùi ro này sau khỉ Ban Giâm đốc đánh giả chi phi để thực hiện phơng ngừa rủi ro tỳ giá hay rùi ro lâi suất có thể cao hon chi phí phát sinh do rùi ro thị trương khí có sur thay đối về tỳ già cúa câc cơng cu tài chính này trong tương lai.

## Quàn by ruì ro läi suả́t

Công ty chịu rùi ro lâi suất phât sinh từ các khoàn vay chju lâi suât đã đươe ký kêt. Rủi ro này sẽ đượ Công ty quản lý bằng cách duy trỉ ở mức đọ̉ họp lý các khoản vay và phån tich tình hỉnh cạnh tranh trên thị trường để có đưọc lâi suất có lọi cho Công ty từ caic nguổn cho vay thich họp

## Quán lý rüi ro vé̉ giá

 công cu vốn đươe nấm giûr không phài cho muc đich kinh doanh mà cho muc đich chién lựe lâu dải. Công ty không có ý địh bán các khoản đẩu tư nìy.

## Rùi ro tín dụng

Rùi ro tín đưng xày ra khí một khách hàng hoạ̃c đối tác khỗng đáp úng đượe câc nghĩa vụ trong hơp đồng dẩn đên các tốn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chỉnh saich tin dưng phù hop và thường xuyễn theo dồi tinh hình đé đảnh giá xem Cöng ty có chịu nuil ro tin dung hay khơng.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CÅO TÀI CHINH HƠP NHȦT (ttifp theo)


Quàn lý rùi ro thanh khoàn
Muc đich quán lý rùi ro thanh khoàn nhà̀m đảm bảo đừ nguỏn vốn đổ đáp úng nghìa vụ tài chinh hiện tại và trong
 sản đến hạn trong nảm ở mưe có thể kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thế ṭ̣o ra trong năm đó. Chinh sách của Công ty là theo döi thương xuyên các yêu cẩu vể thanh khoản hiệ̣n tại và dự kiến trong tương laí nhẳm đảm bảo Công ty đuy trì đủ mức dự phỏng tiền mẳt, các khoản vay và đủ vốn mà câc chú sở hựu cam kết góp nhẳm đáp úng các quy định vể tinh thanh khoản ngà̀n hạn và dà hạn hom.

Bảng dưởi đãy trinh bày chi tiêt các mức đáo hạn theo hơp đổng côn lại đối với công ng̣ tài chînh phi phâi sinh và
 cỗng ng̣ tài chỉnh tỉnh theo ngày sớm nhất mả Công ty phải trà. Bảng dưới đây trinh bảy dông tiền cùa các khoản gốc và tiển lải. Ngày đáo hạn theo hơp đồng được đưa trẻn ngày sóm nhất mà Công ty phải trỉ.

| 31/12/2019 | Dưới 1 nẩm VND | Từ 1 - 5 năm VND | Công <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phải trả người bân và phải trạ khác | 162.104.146.072 | - | 162.104.146.072 |
| Chi phi phải trả | 27.770.785.763 | - | 27.770.785.763 |
| Các khoản vay | 159.278.669.871 | 1.496.665.912 | 160.775.335.783 |
| 01/01/2019 | $\begin{array}{r} \text { Dườ } 1 \text { năm } \\ \text { VND } \end{array}$ | Từ $1-5 \mathrm{năm}$ VND | Cồng <br> VND |
| Phải trà người bản và phài trả khác | 114.220.900.921 | - | 114.220.900.921 |
| Chi phi phai trà | 41.057.149.293 | - | 41.057.149.293 |
| Các khoàn vay | 293.637.195.188 | 86.592.723.186 | 380.229.918.374 |

Công ty đảnh giá mức tập trung rùi ro thanh khoản ở múc trung bỉnh. Tổng Giảm đốc tỉn tưởng rằng Công ty có


Bảng sau đây trinh bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tải chinh phi phái sinh. Bång được lộp trên cơ sờ mức đâo hạn theo hợp đồng chưa chiốt khấu cûa tải sản tài chinh gồm lài từ các tải sản đó (nếu có). Việc trình bảy thông tin tải sàn tài chînh phì phâi sinh là cần thiết để hiếu đươe việc quàn lý rùi ro thanh khoản cúa Công ty khi tinh thanh khoản được quàn lý trên cơ sở công nq̣ và tài sàn thuẩn.

| 31/12/2019 | $\begin{array}{r} \text { Dướ } 1 \text { năm } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Từ $1-5 \mathrm{năm}$ VND | Công <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tiền và các khoàn turong đương tiên | 17.045.786.390 | - | 17.045.786.390 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 85.248.610.081 | - | 85.248.610.081 |
| Các khoản đâu tut tai chinh | 5.200 .000 .000 | 6.200 .500 .000 | 11.400.500.000 |
| 01/01/2019 | $\begin{array}{r} \text { Dướ } 1 \mathrm{nax̆m} \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{array}$ | Từ $1-5$ năm VND | Công <br> VND |
| Tiển và các khoản tưong đương tiền | 56.728.205.445 | - | 56.728.205.445 |
| Phải thu khách hàng và phali thu khác | 88.812.237.848 | - | 88.812.237.848 |
| Các khoản đalu tư tài chinh | 6.400.000.000 | 6.200.500.000 | 12.600.500.000 |

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHINH HƠP NHȦT (tiép theo) <br> (Caic thuyét minh này là môt bó phịn hop thành và cail NHAT (tiép theo)

4. Thông tin so sánh

La sớ liệu được lây từ Báo cáo täi chính họp nhât cho nâm taỉ ching kêt thúc ngày 31/12/2018 cùa Công ty CP


Há Noti, ngày 27 tháng 03 năm 2020
CONG TY CÓ PHÅN HÓNG HÅ VIÆ̨T NAM



Lê Hoàl Thu

Phô Tổng glảm đốe



[^0]:    (Câc thuyét minh từ trang 10 dến trang 40 là bô phạn hqp thành cuia Bâo cáo tàt chinh hop nhát này.)

[^1]:    (Cac thuyút minh tî̀ trang 10 dên trang 40 la bó phịn hop thành cüa Báo cáo tál chinh hop nhát này.)

