# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP DOÀN FLC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 

 QUÝ III NǍM 2021MỤC LỤC
BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC ..... 02-04
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÂT ..... 05-08
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÅT ..... 09-10
BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ HỢP NHÁT ..... 11-12
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀ̇ CHÍNH HỢP NHÁT ..... 13-57

## CÔNG TY CÓ PHẢN TẠP DOÀN FLC

Địa chi: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐÔC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt lả "Tập đoàn") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 của Tập đoàn.

## THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn") được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, đăng kỷ thay đổi lần thứ 33 ngày 19/03/2020.

Cổ phiếu của Tập đoàn được giao dịch chỉnh thức tại Sở Giao dịch Chưng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 06/08/2013 theo Quyết định số 723/2013/TB-SGDHCM ngày 30/07/2013 của Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Vốn điểu lệ của Tập đoàn theo Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp : 7.099.978.070.000 VND
Vốn góp thực tế cùa Tập đoàn tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 7.099.978.070.000 VND

Trụ sở chính của Tập đoàn đặt tại tầng 29 Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Lĩnh vục kinh doanh: Bất động sản - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ.

Hoạt động chính trong kỳ hiện tại của Tập đoàn:

- Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
- Hoạt động kiến trúc, tur vấn kĩ thuật quàn lý dự án, công trình;
- Hoạt động kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng;
- Hoạt động trong lĩnh vục khách sạn, nghi dưỡng, sân golf;
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại;
- Dịch vụ vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hơa hàng không;
- Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cấu trúc Tập đoàn: Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021, Tập đoàn có 15 công ty con và 02 công ty liên kết và 01 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi tiết tại Thuyết minh 1-Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

## HỌI ĐȮNG QUẢN TR!

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

| Ông | Trịnh Văn Quyết | Chủ tịch |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Bà | Hương Trần Kiều Dung | Phó Chủ tịch thường trụ̣c |  |
| Ông | Đặng Tất Thắng | Phó Chủ tịch | Bố nhiệm ngày 12/04/2021 |
| Ông | Lã Quý Hiển | Thành viên |  |
| Bà | Bùi Hái Huyền | Thành viên |  |

## BAN KIĖM SOȦT

Các thành viên của Ban Kiểm soát trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

| Ông | Nguyễn Chí Cương | Truởng ban |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ông | Phạm Anh Dũng | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 12/04/2021 |
| Ông | Nguyễn Đăng Vul | Thành viên |  |
| Bà | Phan Thị Bịch Phượng | Thành viên | Bồ nhiệm ngày 12/04/2021 |

## CÔNG TY CỎ PHȦNTẠP DOÀN FLC

Dịa chỉ: Tầng 29, Tòa nhả Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

## BAN TÓNG GIÁM ĐÓC

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

| Bà | Bùi Hải Huyền | Tồng Giám đốc |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bà | Dàm Ngọc Bich | Phó Tồng Giám đốc |  |
| Ông | Trần Thế Anh | Phó Tồng Giám đốc |  |
| Ông | Đặng Tât Thắng | Phó Tồng Giám đốc | Miễn nhiệm ngày 12/04/2021 |
| Bà | Vơ Thị Thùy Dương | Phó Tồng Giám đốc |  |
| Ông | Lã Quý Hiến | Phó Tổng Giám đốc |  |
| Bà | Vũ Đặng Hải Yến | Phó Tổng Giám đốc |  |
| Bà | Lê Thị Trúc Quỳnh | Phó Tồng Giám đốc |  |
| Bà | Đặng Thị Lưu Vân | Phó Tổng Giám đốc |  |
| Ông | Đỗ Việt Hùng | Phó Tồng Giám đốc |  |

## KÉ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trương trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:
Ông Nguyễn Thanh Ba

## NGƯỜI ĐẠI DIẸ́N THEO PHÁP LUẠTT

Người đại diện theo pháp luật trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm:
Bà Bùi Hải Huyền Tổng Giám đốc

## TRẢCH NHIỆM CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 phản ánh trung thụrc và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 30 tháng 09 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tỉnh hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho giai đoạn tài chính chín tháng đẩu năm 2021 kết thúc cùng ngày. Khi lập báo cáo tài chính hơp nhất, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu:

- Xây dụng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đụng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm
- Lụra chọn các chính sách kế toán thích họ̣p và áp đụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Đảm bảo các chuẩn mưc kế toán đang áp dụng cho Tập đoàn được tuân thủ và không có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hơp nhất này.
- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dụa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường họ̣p không thề cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tỉnh hình tài chính của Tập đoản, với mức độ trung thụcc, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rẳng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thù các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tải sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thư những yêu cầu nêu trên trong việc lập và trỉnh bày báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 của Tập đoàn.

## CÔNG TY CÓ PHÅN TẢP DOÀN FLC

Địa chi: Tầng 29, Tơa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy , Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

## CÔNG BÓ CỦA BAN GIÁM DÓC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính họp nhất của Tập đoàn tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn tài chính chín tháng đầu năm 2021 kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021


BỦI HÅI HUYÊN
Tổng Giám đốc

## BẢNG CÂN ĐỐ KẾ TOÁN HỌP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

## TẢI SẢN

Mā Thuyết
số minh
Don vị tính: VND

|  | TȦI SẢN | $\begin{gathered} \text { Mā } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | TȦI SẢN NGȦN HẠN | 100 |  | 17.336.119.899.348 | 19.915.582.439.588 |
| I. | Tiền và các khoản tương dương tiền | 110 | 5 | 145.383.646.919 | 1.215.018.913.153 |
| 1. | Tiền | 111 |  | 58.058 .171 .352 | 497.400.203.884 |
|  | Các khoản tương đương tiền | 112 |  | 87.325.475.567 | 717.618.709.269 |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 11 | 210.906.193.783 | 88.129.199.729 |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 |  | 264.664.704.325 | 3.754.839.646 |
| 2. | Dị̛ phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 |  | (161.515.364.679) | (894.649,646) |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 |  | 107.756.854.137 | 85.269.009.729 |
| III. | Các khoãn phải thu ngắn hạn | 130 |  | 13.154.325.927.624 | 14.761.196.679.433 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 3.523.957.004.735 | 2.412.291.579.435 |
|  | Trả truớc cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 2.894.601.383.607 | 2.574.460.291.109 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dụng | 134 |  | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 8 | 4.265 .771 .251 .283 | 5.530.227.403.842 |
| 6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 2.537.887.918.000 | 4.316.295.379.363 |
| 7. | Ḍ̛ phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 12 | (67.891.630.001) | (72.077.974.316) |
|  | Tài sản thiếu chờ xừ lý | 139 |  | - | - |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | 13 | 2.381.378.004.216 | 2.683.007.820.690 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 |  | 2.381.378.004.216 | 2.683.007.820.690 |
|  | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 |  | - | - |
|  | Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 1.444.126.126.806 | 1.168.229.826.583 |
|  | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 10 | 1.426.465.026.897 | 1.143.001.680.630 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 |  | 12.885.262.010 | 24.795.445.605 |
|  | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 22 | 4.775.837.899 | 432.700 .348 |
|  | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phư | 154 |  | - | - |
|  | Tài sản ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |

## BẢNG CÂN DỐI KẾ TOÁN HỢP NHÂT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021
Đon vị tính: VND

## TȦI SẢN

Mã Thuyêt
số
minh

## B - TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hąn 210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Phài thu về cho vay dài hạn 215

8
4. Phải thu dài hạn khác 216
$\begin{array}{lll}9 & 80.665 .592 .814 & 5.936 .561 .825 .832\end{array}$
5. Ḍr phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
II. Tài sản cố định 220

1. Tài sản cố định hữu hình 221

Nguyèn giá 222
Giá tri hao mòn lîy ké́ 223
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224

Ngıyên giá 225
Giá tri hao mòn lĩy kế 226
3. Tài sản cố định vô hình 227

Nguyèn giá 228
Giä tri hao mòn lũy kế 229
1.

14 3.299.665.352.951 2.756 .061 .773 .175
$\begin{array}{ll}\text { 4.362.724.469.976 } & 3.665 .437 .332 .920\end{array}$
(1.063.059.117.025) (909.375.559.745)
$15 \quad 62.830 .225 .509 \quad 73.206 .430 .703$
127.676.864.688 $\quad$ 128.039.511.961
(64.846.639.179) (54.833.081.258)
3.166.695.770 25.315.622.534
9.905.421.430 $\quad 38.977 .532 .995$
(6.738.725.660) (13.661.910.461)
III. Bất động sản đầu tur
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài săn dở dang dài hạn 240
$18 \quad$ 6.306.842.128.363 5.325.875.174.385

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241
2. Chi phí xây dụmg cơ bản dờ dang 242
V. Dầu tư tài chính dài hạn 250
3. Đầu tư vào công ty con 251
4. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
5. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253
6. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254
7. Đầu tư nắm gi̛̛̛̛ đến ngày đáo hạn 255

V1. Tài sản dài hạn khác 260

1. Chỉ phf́ trá trước dài hạn 261
2. Tài sàn thuế thu nhập hoãn ląi 262
3. Thiết bì, vật tự, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sàn dài hạn khác 268
5. Ḷ̛i thế thương mại 269
$19 \quad 71.325 .447 .966$
1.122 .479 .065 .042
1.022 .217 .017 .854
17.011 .980 .419
83.250 .066 .769

## BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN HỢP NHÂT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

## NGUÒN VÓN

$\begin{array}{cc}\text { Mã } & \text { Thuyết } \\ \text { số } & \text { minh }\end{array}$
Đon vị tính: VND

| NGUỜN VÓN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C- NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 23.291.291.341.588 | 24.411.929.793.674 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 310 |  | 15.652.490.100.829 | 18.009.260.946.722 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 20 | 2.665 .531 .199 .806 | 3.574.494.913.061 |
| 2. Người mua trả tiển trước ngắn hạn | 312 | 21 | 5.321 .750 .796 .906 | 4.468.795.439.163 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 22 | 148.745.302.962 | 660.349 .890 .670 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  | 28.231.097.140 | 51.622 .752 .487 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 23 | 1.280.480.691.054 | 1.878.760.670.691 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 |  | - | - |
| 7. Phải trà theo tiến độ kể hoạch hợ đồng xây dựng | 317 |  | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thưrc hiện ngắn hạn | 318 | 24 | 225.049.461.149 | 529.895.828.867 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 25 | 3.624.397.746.021 | 2.467.923.436.420 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 27 | 2.315.698.729.460 | 4.336.260.950.036 |
| 11. Dự phòng phải trà ngắn hạn | 321 |  | - | - |
| 12. Quỹ khen thương, phúc lọi | 322 |  | 42.605.076.331 | 41.157.065.327 |
| 13. Quỹ bình ồn giá | 323 |  | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trải phiếu Chính phủ | 324 |  | - | - |
| II. Nơ dài hạn | 330 |  | 7.638.801.240.759 | 6.402.668.846.952 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 |  | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  | - | - |
| 3. Chi phí phài trả dài hạn | 333 |  | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 |  | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 |  | - | - |
| 7. Phài trả dài hạn khác | 337 | 25 | 3.928.328.207.380 | 3.607.900.370.357 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 27 | 3.709 .716 .581 .756 | 2.183.420.482.947 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 |  | - | - |
| 10. Cồ phiếu ưu đãi | 340 |  | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoã̃ lại phải trả | 341 |  | 756.451 .623 | 756.451 .623 |
| 12. Dự phơng phải trả dài hạn | 342 | 26 | - | 610.591.542.025 |
| 13. Quỹ phát triễn khoa học và công nghệ | 343 |  | - | - |

Đja chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐỐ KÊ TOÁN HỢP NHÂT (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021
Bon vị tính: VND

## NGUÒN VÓN

D - NGUÔN VÔN CHỦ SỞ HỮU
Mã Thuyết
số minh
30/09/2021
01/01/2021
I. Vốn chủ sở hữu 410

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411

- Cố phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a
- Cổ phiếu ıru đãi 411 lb

2. Thặng dư vốn cồ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sờ hữu 414
5. Cổ phiếu quỳ 415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lơi nhuận sau thuế chưa phân phối 421

- LNST chura phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a
- LNST chsa phân phối kỳ này 421b

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 422
13. Lợi ich cổ đông không kiểm soát 429

28
9.814.377.042.845 13.424.907.338.275
9.814.377.042.845 $\quad 13.424 .907 .338 .275$
7.099.978.070.000 7.099.978.070.000
7.099.978.070.000 7.099.978.070.000

-     - 

$\begin{array}{rr}- & - \\ - & - \\ - & - \\ - & - \\ - & - \\ 351.242 .504 .311 & 335.247 .960 .524 \\ - & - \\ 118.623 .112 & 118.623 .112 \\ 2.114 .692 .347 .851 & 1.945 .500 .643 .479 \\ 2.041 .166 .357 .912 & 1.785 .555 .205 .601 \\ 73.525 .989 .939 & 159.945 .437 .878 \\ - & - \\ 248.345 .497 .571 & 4.044 .062 .041 .160\end{array}$
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

TÓNG CỌNG NGUƠN VÓN
33.105.668.384.433
37.836.837.131.949

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021


TRȦN TRUNG TỦNG

Địa chì: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌ̣NG KINH DOANH HỢP NHÂT

Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021
Đon vị tinh: VND

| Lũy kế tù̀ đầu năm đến cuối Quý III |  |
| :---: | :---: |
| Năm 2021 | Năm 2020 |

5.693.967.216.110 9.926.941.553.147 13.196.829.225

 (2.576.361.269.181) 1.770.852.120.047 665.773.619.142 381.390 .577 .282 6 $2 \tau^{\prime} 666^{\circ} 69 \mathrm{I}^{\circ} \mathrm{I}$ 276.857.380.927 433.648.811.580 (2.180.618.961.554) 15.820.510.019
 (27.735.881.266)
 4.873.523.278
B02a-DN/HN
onven 5.693 .967 .216 .110
89.234 .236 .146
5.604 .732 .979 .964
5.501 .874 .466 .924
102.858 .513 .040 1.019.413.046.986 320.005.679.697 218.883.041.505 (182.134.961.682) 65.933.341.491 443.134.059.039 111.063.518.117 33.691.103.921 34.230.312.403 $(539.208 .482)$
110.524 .309 .635


| $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết | Quý III |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| 01 | 30 | 1.455.307.835.858 | 3.436.849.852.247 |
| 02 | 30 | 11.156.897.368 | 13.061.351.772 |
| 10 |  | 1.444.150.938.490 | 3.423.788.500.475 |
| 11 | 31 | 1.300.066.639.173 | 3.750.700.509.082 |
| 20 |  | 144.084.299.317 | (326.912.008.607) |
| 21 | 32 | 271.299.478.000 | 1.317.210.755.114 |
| 22 | 33 | 66.795.267.058 | 151.015.387.868 |
| 23 |  | 64.925.057.501 | 127.826.857.468 |
| 24 |  | (194.078.858.345) | 393.204.259 |
| 25 | 34 | 22.588.545.745 | 98.493.003.785 |
| 26 | 35 | 108.172.117.357 | 136.100.631.601 |
| 30 |  | 23.748.988.812 | 605.082.927.512 |
| 31 | 36 | 4.051.226.673 | 7.457.690.297 |
| 32 | 37 | 13.465.236.660 | 34.632.682.793 |
| 40 |  | (9.414.009.987) | (27.174.992.496) |
| 50 |  | 14.334.978.825 | 577.907.935.016 |
| 51 | 38 | 8.735.273.058 | 992.158 .417 |
| 52 | 38 |  |  |

## CHİ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp địch vụ
2. Các khoản giàm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dị̣h vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phi tài chính
Trong đó: chi phi lãi vay
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doannh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phi quăn lý doanh nghiệp

[^0] 12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác
14. Lọi nhuận khác
Tồng lọi nhuận kế toán trước thuế
16. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
17. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOÀN FLC
Địa chì: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

总号

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 5.599.705.767 | 576.915.776.599 |
| 5.314.473.005 | 287.315.195.686 |
| 285.232.762 | 289.600.580.913 |
| - | - |
| - | - |



## BÁO CÁO LU'U CHUYỂN TIÊN Tệ HỢP NHÂT

Theo phương pháp gián tiếp
Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021
Đon vị tính: VND

## CHİ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền tờ hoạt động kinh doanh

## 2. Diều chỉnht cho các khoản:

- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư 02
- Các khoản dự phòng 03
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 04 khoản mục tiển tệ có gốc ngoại tệ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác 07

3. Lựi nhuụ̂̀n tì̀ họ̣t động kinh doanh trước thay đổi 08 vốn luru ậ̣ng

- Tăng, giàm các khoản phải thu 09
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11
- Tăng, giảm chi phí trả trước
- Tăng, giàm chứng khoán kính doanh
- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 Luru chuyến tiền thuà̉n tù̀ hoạt ḍ̣̂ng kinh doanht 20
II. Lưu chuyển tiển từ hoạt động đầu tur

1. Tiền chi để mua sắm, xây dụng tài sản cố định và các 21 tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố đj̣nh và 22 các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 24 vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lọ̣i nhuận được chia 27

| Mã | Thuyết |  |
| :---: | :---: | :---: |
| số | Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III |  |
|  | Năm 2021 | Năm 2020 |

$\frac{\text { Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III }}{\text { Năm } 2021 \quad \text { Năm 2020 }}$
(2.208.354.842.820)
110.524.309.635
$\begin{array}{rr}133.368 .799 .358 & 126.746 .550 .207 \\ 36.979 .693 .961 & 7.621 .662 .466 \\ 200.317 .794 & 1.115 .822 .343\end{array}$
(814.819.360.483)
(1.520.562.258.393)
218.883.041.505
381.390 .577 .282
(314.863.198.230)
(3.212.042.488.915)
(2.934.037.824.264)
(2.414.932.635.600)
(259.359.625.690) (104.127.640.899)
3.161.282.761.167
8.127.627.512.805
(149.182.781.023)
(58.030.659.113)
129.886.324.294
(437.358.290.065)
(19.698.068.251)
(159.152.878.677)
49.272.657.862
(1.084.572.752)
(3.070.945.116)
(481.184.243.227) $\quad 2.057 .525 .767 .002$
(1.097.211.987.144)
(1.109.206.516.881)
(3.309.115.912.193)
(2.391.637.439.201)
2.354.722.038.508 2.503.405.401.032
(762.540.000.000) (1.635.760.440.000)
229.364.900.000
185.104.000.000
311.326.805.848

Bịa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHÂT (Tiếp theo)

Theo phương pháp gián tiếp
Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021
Đon vị tính: VND

## CHİ TIÊU

| Mã | Thuyết | Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| số | minh | Năm 2021 |  |

III. Lưu chuyển tiền tờ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cồ phiếu, nhận vốn góp của 31
14.679 .400 .000 chủ sở hữu
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cố 32 phiếu của doanh nghiệp đă phát hành
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trà nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lọi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lutu chuyển tiển thutàn tù hoạt ậ̣ng tài chinht 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60
-

| 1.696 .593 .359 .018 | $(302.217 .954 .321)$ |
| ---: | :--- |
| $(1.069 .617 .774 .446)$ | $(381.460 .376 .522)$ |

5

> 3.809 .554 .006 .340
> $(2.093 .530 .386 .924)$
> $(19.430 .260 .398)$
4.713 .901 .057 .310
(5.018.114.600.156)
(12.683.811.475)

信
Ảnh hưởng của thay đối tỳ giá hối đoái quy đổi ngoại 61 1
$774.446)$
632.957.166.380 $(17.491 .788)$ tệ

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ $70 \quad 5$ $5 \longdiv { 1 4 5 . 3 8 3 . 6 4 6 . 9 1 9 } \xlongequal { 2 5 1 . 4 9 6 . 7 8 9 . 8 5 8 }$

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021


TRẢN TRUNG TỦNG


NGUYĖN THANH BA

Tổng Giám đốc Au


Dịa chì: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYẾT MIINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT

Quý III năm 2021

## 1. THÔNG TIN CHUNG

### 1.1 Hình thức sở hĩ̛u vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn") được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102683813 do Sờ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 19/03/2020.
Vốn điều lệ của Tập đoàn theo Giấy chưng nhận đăng ký doanh : 7.099.978.070.000 VND nghiệp
Vốn góp thực tế của Tập đoàn tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 : 7.099.978.070.000 VND

Trụ sở chính của Tập đoàn đặt tại tầng 29 Tòa nhả Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
1.2 Lĩnh vực kinht doanh: Bất động sản - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụı.

### 1.3 Hoạt đ̣̣̂ng chính trong kỳ hiện tại cüa Tạp doàn:

- Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
- Hoạt động kiến trúc, tư vấn kĩ thuật quán lý dự án, công trình;
- Hoạt động kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng;
- Hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, sân golf;
- Hoạt động sán xuất, kinh doanh thương mại;
- Dịch vụi vận tải hành khách hàng không, vận tải hàng hóa hàng không;
- Các hoạt động khác theo Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp.
1.4 Cluu kỳ sản xuất kình doanht thông thurờng: Chu kỷ sản xuất kinh doanh của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Công ty bắt đầu từ thời điểm xin giấy phép đầu tư, thụcc hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản cho đến thời điểm hoàn thiện, do vậy chu kỷ sản xuất kinh doanh của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Công ty là từ 12 tháng đến 36 tháng.
Các chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các hoạt động khác của Công ty thông thường là trong vòng 12 tháng.
1.5 Dụ̆c điểm hoạt đṭ̂ng của Tựp đoàn trong năm tài chính có ảnht hurờng đến Báo cáo tài chính: Không.


### 1.6 CÁúu trúc Tị̂p doàn:

Cấu trúc Tập đoàn: Tại ngảy 30 tháng 09 năm 2021, Tập đoàn có 15 công ty con và 02 công ty liên kết và 01 chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chi tiết như sau:

| STT | Tên | Địa chi | Tẏ lệ loçi ích |  | Tỷ lệ quyền biểu quyết |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|  | Công ty con: |  |  |  |  |  |
| $l$ | Công ty TNHH MTV FLC Land | Tầng 5 Tòa nhà FLC Land Mark Tower, Lê Díc Tho, P. My Dinh 2, Q. Nam Tìr Liêm, TP. Hà Nọi | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 2 | Conng ty TNHH FLC | FLC Sầm Sơn Golf Links, Hồ Xuân | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
|  | SamSon Golf \& Resort | Hurong, P. Quàng Cur, TP. Sầm Sơn, tinh Thanh Hóa |  |  |  |  |

Bia chi: Tầng 29, tò̀a nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHẢT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021

| STT Tên |  | Đja chí | Tỷ lệ lọi ích |  | Tỷ lệ quyền biểu quyết |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kẏ |
| 3 | Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và Khu nghi dirỡng FLC |  | Tầng 27, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 đurờng Cà̀u Giấy, Phường Dịch Vơng, Quị̂n Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 4 | Công ty CP Diáa ốc Star Hà Nôi | 418 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Dông, TP. Hà Nộ | 99,40\% | 99,40\% | 99,40\% | 99,40\% |
| 5 | Công ty CP FLC Quy Nhon Golf \& Resort | Khu số 4, Khu Du lịch biển Nhon LýCát Tiến, xã Nhoon Lý, TP. Quy Nhon, tinh Binh Đinh | 99,98\% | 99,98\% | 99,98\% | 99,98\% |
| 6 | Công ty CP Đầu tur Đia ốc Alaska | Tầng I Tòa nhà HH3, KDT Chúrc năng Dai Mỗ, P. Dai Mỗ, Q. Nam Tì̀ Liêm, TP. Hà Nội | 0,00\% | 93,49\% | 0,00\% | 93,49\% |
| 7 | Coing ty TNHH BOT Khai thác Quàn lý bãi biền FLC Sàm Sơn | FLC Sà̀m Sơn Golf Links, äròng Thanh Niên, P. Quảng Cuc, TP. Sà̀m Son, tinh Thanh Hóa | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 8 | Công ty TNHH Đả̀u tur và Quản lý Tòa nhà Ion Complex | 36 Pham Hìng, P. My Dinh 2, Q. <br> Nam Tï̀ Lièm, TP. Hà Nọi | 98,91\% | 98,91\% | 98,91\% | 98,91\% |
| 9 | Công ty CP Nırớc giải khát FLC | Khu số 4, Khu Du lich biển Nhoon LýCát Tiến, xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhon, tinh Binh Dinh | 98,97\% | 98,97\% | 98,97\% | 98,97\% |
| 10 | Công ty TNHH Dà̀u tur và Phát triến FLC Ha Long | FLC Ha Long, aıương Nguyễn Văn Cî, P. Hồng Häi, TP. Hạ Long, tinh Quàng Ninh | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 11 | Công ty TNHH Dỏ̉ Son Golf \& Resort | Khu 2, P. Vén Hıơng, Q. Đồ Sơn, TP. Häi Phòng | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 12 | Công ty TNHH Vàng bac Đá quý FLC | Tháp đôi FLC, 265 Càu Giáa, P. <br> Dich Vọng, Q. Càu Giấy, TP. Hà Nội | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 13 | Công ty TNHH Đầu ur Phát triển và Quản lý Khu cong nghiệp FLC | Tháp dôi FLC, 265 Càu Giấ, P. <br> Dịch Vong, Q. Càu Giây, TP. Hà Nội | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 14 | Công ty TNHH FLC Quảng Binh Golf \& Resort | Thôn Tân Häi, xã Hải Ninhl, huyền Quảng Ninh, tinh Quảng Bình | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% | 100,00\% |
| 15 | Công ty CP Du lịch và Sıır kiện FLC | 41 Nguyẽ̃n Thương Hiền, phurờng Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trung. TP. Hà Nội | 98,00\% | 98,00\% | 98,00\% | 98,00\% |
|  | Công ty liên kết: |  |  |  |  |  |
| 1 | Cöng ty TNHH Thurong mại và Phát triền Nhần lục Quốc tế FLC | Tà̉ng SB, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đırờng Lê Díc Tho, Quịin Nam Tìr Liêm, Hà Nọi | 47,00\% | 47,00\% | 47,00\% | 47,00\% |
| 2 | Công ty cố phần Hàng Không Tre Việt | Khu số 4, Khu du lich biển Nhom LýCát Tiến, Xã Nhơ Lý, Thành phó | 25,67\% | 51,29\% | 25,67\% | 51,29\% |

[^1]
# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) 

Quý III năm 2021

Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
STT Tên Dịa chi
1 Chi nhánh Tp. Hồ Chi Minh Số 112 Lý Chinh Thắng, Phıờng 8, Quận 3, Tp. Hồ Chi Minh

## 2. COO SƠ TRİNH BÀY

2.1 Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 .

### 2.2 Dơn vi tiền tệ

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VNĐ).

### 2.3 Cơ sở ḥ̛̛̣p nhtất báo cáo tà̀ chínht

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn được hợp nhất trên cơ sở báo cáo tải chính riêng của Tập đoàn và báo cáo tài chính của các công ty con, công ty liên kết. Các báo cáo tài chính sử dụng để hợp nhất được lập cho cùng một kỷ kế toán và áp dụng chính sách kế toán một cách thống nhất cho toàn Tập đoàn.

## Công ty con

Công ty con là các công ty mà Tập đoàn có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi fch kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức pháp lý, hay tên gọi của công ty đó.
Số chênh lệch giữa số thu từ việc thoái vốn tại công ty con và giá trị phần tài sản thuần của công ty con bị thoái vốn cộng với $(+)$ giá trị phần lọii thế thương mại chưa phân bổ hết được ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh theo nguyên tắc:

- Nếu giao dịch thoái vốn không làm Tập đoàn mất quyền kiểm soát đối với công ty con, toàn bộ chênh lę̣ch nêu trên được ghi nhận vào chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuể chưa phân phối" trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
- Nếu giao dịch thoải vốn đẫn đến việc Tập đoàn mất quyền kiểm soát đối với công ty con, toàn bộ chênh lệch nêu trên được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Khoản đầu tư vào công ty con sẽ̃ được hạch toán như một khoản đầu tư tài chính thông thường hoặc kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ khi Tập đoàn không còn nắm quyền kiểm soát công ty con.


## Công ty liên kết

Công ty liê̂n kết là các là công ty trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của Tập đoàn. Ảnh hưởng đáng kể là khả năng tham gia vào việc đưa ra quyết định về chính sách tải chính hay hoạt động nhumg không kiểm soát chúng.

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phẩn sở hĩ̛u của Tập doàn trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư. Nếu phần sở hữu của Tập đoản trong khoản lỗ của công ty liên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư, Tập đoản không tiếp tục phản ánh các khoản lỗ phát sinh sau đó trên báo cáo tài chính hợp nhất.
Khoản được phân chia từ bên nhận đầu tư phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021

## Lọi thế thrơong mại

Lợ thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rể được xác định là chênh lệch gĩ̛̛a giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua do Tập đoàn nắm giỡ (thời điểm Tập đoàn nắm giữ quyền kiểm soát công ty con). Định kỳ, Tập đoản đánh giá tổn thất lọi thế thương mại tại công ty con, nếu có bằng chứng cho thấy số lợi thế thương mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, khi xác định lọi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (lọ̣i thế thương mại âm), giả phí khoán đầu tư vào công ty con được tính là tổng của giá phí khoản đầu tư tại ngày đạt được quyền kiểm soát công ty con cộng với giá phí khoản đầu tư của những lần trao đổi trước đã được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày Tập đoàn kiểm soát công ty con.

Nê̂u sau khi đã kiểm soát công ty con, nếu công ty mẹ tiếp tục đầu tư vào công ty con để tăng tỷ lệ lọi ich nắm giữ, phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư thêm và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con mua thêm phải được ghi nhận trụce tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và được coi là các giao dịch vốn chủ sở hữu (không ghi nhận như lọi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rè). Trong trường hợp này, Tập đoàn không thụcc hiện việc ghi nhận tài sản thuần của công ty con theo giá trị hợp lý như tại thời điểm kiểm soát công ty con.

## Lọi ich củ̉a cổ đông không kiểm soát

Ḷ̛i ich của cổ đông không kiểm soát là một phần của kết quả hoạt động thuần và giả trị tài sản thuần của một công ty con được xác định tương ưng cho các phần lọi ích không phải do Tập đoàn sờ hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con. Lơi ích cồ đông không kiểm soát được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu riêng thuộc phần vốn chủ sở hữu. Phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn cũng được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

## Các giao alich logit trù̀ khi hợp nhất

Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn, các giao dịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nảy phải được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chỉ phí tạo nên khoản lỗ đó không thế thu hồi được. Lãi/lỗ chưa thực hiện với các công ty liên kết cûng được loại bỏ tương ưng với tỷ đầu tư của Tập đoàn với bên nhận đầu tư.

## 3. TUYÊN BÓ VẺ VIỆC TUÂN THỬ CHUẢN MƯC KÉ TOÁN VẢ CHÉ ĐỌ KÉ TOÁN VIẸT NAM

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập phủ hợp với các Chuấn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phủ hợp với các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng râi ở những quốc gia hoặc thể chế ngoài nước CHXHCN Việt Nam. Hơn nữa, việc sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn không nhằm dành cho những đối tượng không được biết về các nguyên tắc, thủ tục và thông lệ kế toán Việt Nam.

## BẢN THUYĖT MINH BÁO CÁO TÀı CHİNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021

## 4. CÁC CHÍNH SẢCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 4.1 Uởc tính kê toản

Việc lập báo cáo tải chính tuân thủ theo các Chuấn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất yểu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng 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 hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

### 4.2 Các lọ̣i tỷ giá hối đoúi sử dụng trong kế toỏn

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được theo đơi chi tiết theo nguyên tệ và quy đổi sang đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào: tỷ giá giao dịch thục tế và tỷ giá ghi sổ kế toán.
Khi xác định nghĩa vụu thuế (kê khai, quyết toán và nộp thuế), Tập đoàn thụrc hiện theo các quy định của pháp luật về thuế liên quan đến việc quy đổi ngoại tệ.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính họp nhất, Tập đoàn đảnh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo nguyên tắc:

- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: Áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập báo cáo tài chính họ̣p nhất. Đối với các khoản ngoại tệ gừi ngân hàng, áp dụng ty̌ giá mua của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập báo cáo tài chính họ̣p nhất.
Tất cả các khoản chênh lệch tỳ giá đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu laxi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.


### 4.3 Tiển wà caic khoản tuơng durơng tiển

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn.
Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đồi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rùi ro trong chuyển đổi thành tiền.

### 4.3 Cäc khoản dầu tur tài chínht

## Chứng khoán kinh doanh

Chúng khoán kinh doanh bao gồm các loại chúng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chưng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vảo, bán ra để kiếm lời), cụ thể: Cổ phiếu, trái phiếu niêmm yết trên thị trường chứng khoán; Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác.
Chúng khoán kinh doanh được ghi sổ theo giá gốc và được theo đõi theo đơi chi tiết theo từng đối tượng. Thời điểm ghi nhận các khoàn chứng khoán kinh doanh là thời điểm nhà đầu tự có quyền sở h̛̛̛u, cụ thế chựng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh ( $\mathrm{T}+0$ ).
Khoản cồ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giàm giá trị khoản đầu tư. Khi nhận thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hoặc chia cổ tực bằng cổ phiếu, Tập đoản chỉ theo đõi iố lượng cổ phiếu tăng thêm.
Trường hợp hoán đổi cổ phiếu phải xác định giá trị cổ phiếu theo giá trị hợ lý tại ngày trao đồi.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

## Quý III năm 2021

Khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh, giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền di động cho từng loại chưng khoán.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, khỉ có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị truờng của các loại chứng khoán Tập đoàn đang nắm giữ vì mục đich kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ, kế toán thực hiện trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dụu phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

## Các khoản đầu tur nắm giî̃ đến ngày đáo hạn, phả̉i thu vể cho vay

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỷ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản đầu tưr nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. Các khoản phải thu về cho vay bao gồm và các khoản cho vay với mục đích thu lãi hàng kỳ
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu về cho vay được ghi sổ theo giá gốc và được theo đỡi chi tiết theo từng kỳ hạn, đối tự̛̣ng và loại nguyên tệ.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất,

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu về cho vay có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại lả ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu về cho vay có kỳ hạn thu hồi còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên 1 chu kỷ sán xuất kinh doanh được phân loại là dài hạn.
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn, phải thu về cho vay có thể không thu hồi được, kế toán kế toán thực hiện trích lập dụr phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hơp nhất.


## Các khoản đầu đır vào công cụ vốn của đơn vi khác

Là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.
Các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác vay được ghi sổ theo giá gốc và được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, căn cứ vào báo cáo tài chính của bên được đầu tư, kế toán thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vi khác. Đối với các đơn vị được đẩu tư là công ty mę, căn cứ để trích lập dự phờng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là báo cáo tài chính họ̣p nhất của bên được đầu tư đó.Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dụ̃ phòng được hạch toán vào chi phí tài chính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

### 4.4 Cäc khoản phải thu

Các khoản phải thu được theo đõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Tập đoàn.
Việc phân loại các khoản phải thu được thực hiện theo nguyên tắc:

- Phải thu khách hàng: các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua-bán.
- Phải thu khác: các khoản phải thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua-bán.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất,

- Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là ngắn hạn.
- Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên I chu kỷ sản xuất kinh doanh được phân loại là dài hạn.

Địa chi: Tầng 29, tò̀a nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Dự phòng phải thu khó đòi: Việc trich lập hoặc hoàn nhập khoàn dự phòng phải thu khó đòi được thực hiện ở thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất. Căn cứ để trích lập đụr phòng là khả năng thu hồi của khoản phải thu. Mức dự phơng dược trích lập phù hợp với chính sách của Tập đoàn và quy định pháp luật hiện hành. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họ̣p nhất.
Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo đài trong nhiều năm mà Tập đoàn đă cố gắng dùng mọi biện pháp đế thu nợ nhưng vẫn không thu được nọ̣ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì Tập đoàn có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho công ty mua, bán nợ hoặc xóa nhûng khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán (thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn).

### 4.5 Hàng tồn kho

## Hàng tồn kho bất động sản

Hàng tồn kho bất động sản được mua hoặc được xây dựng để bán hoặc để cho thuê dài hạn đáp úng được điều kiện ghi nhận doanh thu một lần trong quá trình hoạt động bình thường của Tập đoàn và các công ty con, không phải để cho thuê hoặc chờ tăng giá, được ghi nhận là hàng tồn kho theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phấm đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được.
Hàng tồn kho bất động sản được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của hàng tồn kho bất động sản bao gồm:

- Chi phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;
- Chi phí xây dựng trả cho nhà thầu;
- Chi phí lãi vay, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí san lấp, đền bủ giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn, thuế chuyển nhượng đất, chi phí quản lý xây dựng chung và các chi phí liên quan khác.
Giá trị thuần có thể được thực hiện là giá trị bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường, dựa trễn giá thị trường vào ngày báo cáo và trừ đi chi phí uớc tính đế hoàn thành và chi phí bán hàng tớc tính.
Giá vốn bất động sản đã bán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng dựa trên chi phí trực tiếp tạo thảnh bất động sản đó và chi phí chung được phân bố trên cơ sở diện tích tương úng của bất động sản đó.


## Hàng tồn kho khác

Hàng tổn kho được ghi nhận theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thục hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được: là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ ( - ) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phf ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Các tài sản được Tập đoàn mua về để sản xuất, sử dụng hoặc đế bán không được trình bày là hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán mà được trình bày là tài sản dài hạn, bao gồm:

- Sản phẩm dở dang có thời gian sản xuất, luân chuyển vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường (trên 12 tháng);
- Vật tư, thiết bỉ, phụ tùng thay thế có thời gian dụr trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỷ sản xuất, kinh doanh thông thường.
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
: bình quân gia quyền.
: kê khai thường xuyên.


## Dự phò̀ng giảm giá hàng tồn kho

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì kế toán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dụr phòng dược hạch toán vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Dịa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021

### 4.6 Tài sản cố dịnh hĩ̃u hìnht

Tài sản cố định ("TSCE") hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá.
Nguyên giá TSCD hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCD hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sữ dưng.
Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mã̃n điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sán xuất, kinh doanh trong kỷ.
Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao TSCĐ hữu hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tỉnh của tài sàn, cụ thể như sau:

- Nhà cừa, vật kiến trúc

10-50 năm

- Máy móc, thiết bi

03-07 năm

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn

06-10 năm

- Thiết bị văn phòng

03-05 năm

- Các tài sản khác

03-05 năm
Khi tài sản cố định hữu hình được thanh lý hay bán, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sồ. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCD hữu hình được xác định bằng số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhự̛̣ng bán cộng (+) giá trị còn lại cùa TSCĐ hữu hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hay chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỷ.

### 4.7 Tài sản cố dịnh vô hình

Tài sàn cố định ("TSCĐ") vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá.
Nguyên giá TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCD vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
Quyền sử dụng đất có thởi hạn hoặc vô thời hạn được ghi nhận là tài sản cố định vô hình căn cứ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền cấp. Tiền thuê đất trả trước cho các hợp đồng thuê đất có hiȩ̂u lực trước năm 2003 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ghi nhận lả tải sản cố định vô hình.
Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCD vô hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chỉ phí này chắc chắn làm tăng lợi ich kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kẏ.
Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ vô hình được xác định theo nguyên giá, khấu hao lự kế và giá trị con lại.
Khi TSCĐ vô hình được thanh lý hay bán, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa số. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng ( ${ }^{+}$) giá trị còn lại của TSCD vô hình. Số lâi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hay chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
Khấu hao TSCĐ vô hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dưng ước tính của tài sàn, cụ thế nhưr sau:

- Tài sản cố định vô hình khác 03-07 năm

Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sừ dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thởi gian trich khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp. Tập đoàn không trích khấu hao đối với TSCĐ vô hình là quyền sừ dụng đất lâu dài.
TSCD vô hình được ghi giảm khi thanh lý, nhượng bán hoặc khi xét thấy không thu được lợi ich kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau. Lâi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng số chênh lệch giựa thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng ( ${ }^{+}$) giá trị còn lại của TSCĐ vô hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hay chỉ phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021

### 4.8 Tài sản cố địinh thuê tài chính

Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu nội dung hợp đồng thuê tài sản thể hiện việc chuyển giao phần lớn rùi ro và lọi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản. Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rùi ro và lợi ich gắn liền với quyền sở hỡu tài sản.
Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bẳng giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc là giá trị hiện tại của khoán thanh toán tiền thuê tối thiều (trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu) cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính.
Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sữ dụng, TSCD hỡu hình được xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại.
Chính sách khấu hao tài sản thuê phài nhất quán với chính sách khấu hao tài sản cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp đi thuê. Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời hạn thuê hoặc thời gian sử dụng hữu ich của nó.
Khấu hao TSCĐ thuê tài chính được trịch theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính cùa tài sàn, cụ thể như sau:

- Máy móc, thiết bị
- Phương tiṣ̂n vận tải, truyền dẫn

05-10 năm
05-10 năm

### 4.9 Bất động sản đầu tur

Bất động sản đầu tư: Là bất động sản, gổm: quyển sử dụng đất, nhà, hoặc một phẩn của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chư sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chỉnh nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.
Bất động sản đầu tự phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gổm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đẩu.
Chỉ phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghỉ nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lọi ích kinh tế trong tưong lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tur.
Sau ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ bất động sản đầu tư được xác định theo nguyên giá, số khấu hao luyy kế và giá trị còn lại.
Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành bất động sản đầu tư hoặc tử bất động sản đầu tư sang bất động sàn chư sờ hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ khi có sụ̂ thay đổi vể mục đích sử dụng. Một bất động sản đầu tư được chuyền sang hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng, bằng chúng là sụr bắt đầu của việc triển khai cho mục đich bán.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa bất động sản đầu tư với bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi giá trị ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và không làm thay đổi nguyên giá của bất động sản trong việc xác định giá trị hay để lập báo cáo tài chính.
Khấu hao bất động sản đầu tư được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hựu dụng ước tính của tài sản, cur thế như sau:
$\begin{array}{ll}\text { - Nhà cừa, vật kiến trúc } & 46 \text { năm } \\ \text { - Sân Golf } & 49 \text { năm }\end{array}$

- Sân Golf 49 năm

Đối với bất động sán đầu tư là giá trị quyền sử dụung đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp. Tập đoàn không trích khấu hao đối với bất động sàn đầu tư là quyền sử dụng đất lâu dài.
Một bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong Bảng cân đối kế toán sau khi đã bán hoặc sau khi bất động sản đầu tư không còn được nắm giỡ lâu đài và xét thấy không thu được lọi ich kinh tế trong tương lai từ việc thanh lỷ bất động sản đầu tư đó. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình được xác định bằng số chênh lệch gĩ̛a thu nhập với chi phí thanh lý, nhượng bán cộng $\left({ }^{( }\right)$giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. Số lãi, lỗ nảy được ghi nhận là một khoản thu nhập hay chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỷ.

Dịa chì: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHİNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021

### 4.10 Hơp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BCC ) là thỏa thuận bằng hợp đồng của các bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Bên nhận tài sản các bên đóng góp cho hoạt động BCC kế toán khoản này là nợ phải trả, không được ghi nhận vào vốn chủ sở hỡu. BCC có các hình thức sau: BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát, BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, BCC theo chia lọ̣i nhuận sau thuế.

### 4.11 Thuế thu nhţ̣p doanh nghiệp

## Chi phit thuế thu nhṭ̂p doanh nghị̂̂p

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệ̣p (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp): Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lọi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.
Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành.
Chi phí thuế TNDN hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chỉ phí để tính lãi, lỗ của kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sụr kiện được ghi nhận trụcc tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác.

## Tài sản thuế thu nhṭ̂p doanh nghiệp, thuế thu nhṭ̣̂ doanh nghiệp phải trả̉

Thuế thu nhập hiện hành của kỷ hiện tại và các kỳ trước, nếu chưa nộp, phải được ghi nhận là nợ phải trả. Nếu giá trị đã nộp trong kỷ hiện tại và các kỷ trước vượt quá số phải nộp cho các kỳ đó, thì phần giá trị nộp thừa sẽ được ghi nhận là tài sản. Thuế thu nhập hiện hành phải nộp (hoặc tài sản thuế thu nhập hiện hành) cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi từ) cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ khi nợ thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nọ phải trả của một giao địch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lọi nhuận kế toán hoặc lọii nhuận tỉnh thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao djch.
Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lọi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ành hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lọi nhuận tính thuể thu nhập (lỗ tính thuế) tại thời điểm giao dịch. Tài sàn thuể thu nhập hoãn lại được ghi nhận cho giá trị được khấu trừ chuyển sang các kỷ sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản uuu đãi thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lọi nhuận tính thuế trong tương lai để sừ dụng các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng đó.

Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả cần được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Việc xác định giá trị thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả và tải sản thuế thu nhập hoãn lại phải phản ảnh các ảnh hương vể thuế theo đúng cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả mà doanh nghiệp đụ̣ kiến tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Doanh nghiệp phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lọi nhuận tính thuế cho phép lọi ich của một phần hoặc toàn bộ tải sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các khoản ghi giảm này cần phải hoàn nhập khi xác định chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT（Tiếp theo）

Quý III năm 2021

## Bù̀ trù̀

Doanh nghiệp chỉ được bù̉ trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và nợ phải trả thuế thu nhập hiện hành khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp để bù trừ các khoản đã được ghi nhận，và dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc sẽ̃ thu hồi tài sản đồng thời với thanh toán nợ phải trà．
Doanh nghiệp chỉ được bủ trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi doanh nghiệp có quyền hơp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp；và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc các đơn vị chịu thuế khác nhau có đự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phài trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoã̃ lại được thanh toán hoặc thu hồi．

## 4．12 Nguyên tắc ghit nhṭ̂̀n chỉ phí trả truớc

Chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoàn chi phí này vào chi phí SXKD của các kỷ kế toán sau．
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chỉ phí SXKD từng kỳ kế toán căn cứ vào tính chất，mức độ từng loại chi phí để lưa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý，nhất quán．
Các khoản chi phí trả trước được theo dõi theo tùng kỳ hạn trả trước đã phát sinh，đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí．

## 4．13 Nguyên tắc ghi nhị̂n các khoản phải trả

nợ phải trả không thấp hơn nghũa vụu phải thanh toán
Các khoản nợ phải trả được theo đỡi chi tiết theo kỳ hạn phải trả，đối tự̛̣ng phải trả，loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Tập đoàn．
Việc phân loại các khoản phải trả được thực hiện theo nguyên tắc：
－Phải trả người bán：các khoàn phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hơa，dịch vụ，tài sản．
－Phải trả khác：các khoản Phải trả không có tính chất thương mại，không liên quan đến giao dịch mua，bán，cung cấp hàng hóa，dịch vụ．
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính họp nhất，
－Các khoản phải trả có thời gian thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là ngắn hạn．
－Các khoản phải trả có thời gian thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên 1 chu kỷ sản xuất kinh doanh được phân loại là dài hạn．

## 4．14 Vay và n $⿳ ㇒ ⿻ ⿱ 一 一 ⿰ 丨 丨 一 八 ⺀^{\prime}$ phải trả thuê tàì chínhı

Các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đăi có điều khoàn bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai không phản ánh vào khoản mục này．
Các khoản vay，nợ cần được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng，từng khế ước và kỳ hạn trả nợ．Các khoản nợ thuê tài chính được phản ánh theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trỉ hợp lý của tài sản thuê．
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính họ̣p nhất，
－Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính có thời hạn trả nợ còn lại không quá 12 tháng được phân loại là ngắn hạn．
－Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính có thời hạn trả nợ còn lại hơn 12 tháng được phân loại là dài hạn．

Địa chì: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giây, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021

### 4.15 Chi phi di vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm, trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điểu kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay".

### 4.16 Chíphíphãii trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa, địch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong năm nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động được ghỉ nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm để đảm bảo khi chi phi phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp gĩ̛̛a doanh thu và chi phí. Việc trich trước chi phí phải trả phài được tính toán một cách chặt chẽ và phải có bằng chưng hợp lý, tin cậy. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phẩn chênh lệch.

### 4.17 Nguyên tŭ́c ghi nhậ̀n doanh thu chura thụrc hiện

Doanh thu chưa thực hiện bao gồm doanh thu nhận trước như: số tiền khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỷ kế toán về cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụunhiều kỳ. Doanh thu chưa thục hiện được phân bổ khi dịch vụu hoàn thành.

### 4.18 Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyến đổi thành cổ phiếu phổ thông của cùng một tổ chức phát hành theo các điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành.
Trái phiếu chuyển đối được theo đõi theo tưnng loại, kỳ hạn, lãi suất và mệnh giá.
Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đối được ghi nhận là nợ phải trả; cấu phần vốn (quyển chọn cổ phiếu) của trải phiếu chuyển đổi được ghi nhận là vốn chủ sở hữu.
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi được ghi giảm phần nợ gốc của trái phiếu. Định kỳ, chi phí phát hành trái phiếu chuyển đổi được phân bổ dần phủ hợp với kỷ hạn trái phiếu theo phương pháp đường thẳng bẳng cách ghi tăng giá trị nợ gốc và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lăi vay phài trả của trái phiếu.
Khi đáo hạn trái phiếu chuyển đổi, giá trị quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi đang phản ánh trong phần vốn chủ sở hữu được chuyển sang ghi nhận là thặng dư vốn cổ phần mà không phụ thuộc vào việc người nắm giỡ trái phiếu có thực hiện quyền chọn chuyển đổi thành cồ phiếu hay không. Nọ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi giảm tương úng với số tiển hoàn trả trái phiếu trong trường ḥ̛p người nắm giữ trái phiếu không thục hiện quyển chọn đồi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc ghi tăng vốn chù sờ hữu tương ưng với mệnh giá số cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp người nắm giữ trái phiếu thụcc hiện quyền chọn đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phần chênh lệch git̛̃a giá trị nợ gốc của trải phiếu chuyển đổi lớn hơn giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá được ghi nhận là thặng dư vốn cố phần.

### 1.19 Các khoản dự phòng phải trả

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phài chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỷ kế toán trước chưa sử dưng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỷ kế toán đó.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021

### 4.20 Vốn chui sở hî̃u


#### Abstract

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thục góp của chủ sở hữu và được theo dõi chi tiết cho từng tố chức, tùng cá nhân tham gia góp vốn. Vốn góp bằng tài sản được ghi nhận tăng vốn chủ sở hị̛u theo giá đánh giá lại của tài sản được các bên góp vốn chấp nhận. Đối với tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, quyền khai thác, phát triển dự án ... chỉ được tăng vốn góp nếu pháp luật có liên quan cho phép. Đối với công ty cổ phần, vốn góp cổ phần của các cổ đông được ghi theo giá thực tế phát hành cổ phiếu, nhưng được phản ánh tại hai chỉ tiêu riêng: Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo mệnh giá của cổ phiếu và Thặng dư vốn cố phẩn được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn gĩ̛̛a giả thực tế phát hành cổ phiếu và mệnh giá. Ngoài ra, thặng dư vốn cổ phần cũng được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn git̛̃a giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi tái phát hành cổ phiếu quỹ. Quyền chọn chuyển đồi trái phiếu phát hành cổ phiếu phát sinh khi Tập đoàn phát hành loại trái phiếu có thể chuyển đổi thảnh một số lượng cổ phiếu xác định được quy định sẵn trong phương án phát hành. Giá trị cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi là chênh lệch giữa tổng số tiền thu về từ việc phát hành trải phiếu chuyển đổi và giá trị cấu phần nơ của trái phiếu chuyển đổi. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, giá trị quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi được ghi nhận riêng biệt trong phần vốn đầu tư của chủ sở ht̛̃u. Khi đáo hạn trái phiếu, kế toán quyền chọn này sang thặng dữ vốn cổ phần. Vốn khác phàn ánh vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (theo quy định hiện hành).


### 4.21 Ļ̣i nhuị̂n chura phân phối

Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lọi nhuận từ các hoạt động của Tập đoàn sau khi cộng $(+)$ hoặc trừ $(-)$ các khoản điểu chỉnh đo áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kỉnh doanh của Tập đoàn phải đảm bảo theo đúng chính sách tài chính hiện hành.
Tập đoàn phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vưọt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lâi do ghi nhận từ giao dịch mua giá ré. Trường họp lọi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất riêng của Tập đoàn và nếu số lợi nhuận quyết định phân phối vưọ̣t quá số lọi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất riêng, Tập đoàn chỉ thực hiện phân phối sau khi đã điều chuyển lọii nhuận từ các công ty con về Tập đoàn.
Khi phân phối lơi nhuận cần cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lọi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiển và khả năng chi trả cổ tức, lọi nhuận của Tập đoàn.

### 4.22 Doanht thut

## Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩn

Doanh thu bán hàng hóa, thành phấm được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (05) điều kiện sau:

- Tập đoàn đã chuyển giao phần lơnn rùi ro và lơi ich gắn liển với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;
- Tập đoàn không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, Tập đoàn chỉ được ghi nhận doanh thu khi nhợng điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hảng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);
- Tập đoàn đă hoặc sẽ thu được lọi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng hóa, thành phẩm.

Địa chỉ: Tầng 29, tơa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp thco)
Quý III năm 2021

## Dounht thu cung cấp dich vù

Doanh thu cung cấp địch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại địch vụ đã mua theo những điều kiện cụu thể, doanh nghiệp chi được ghi nhận doanh thu khi những điều kię̂n cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
- Tập đoàn đã hoặc sẽ thu được lọi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụu đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập báo cáo;
- Xác đj̣nh được chi phí phát sinh cho giao địch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụi đó.


## Doanht tluu bán bất ậ̣ng sản

Doanh thu bán bất động sản mà Tập đoàn là chủ đầu tư được ghi nhận khi đồng thởi thỏa mã̃n tất cả năm (05) điều kiện sau:

- Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lọi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lỷ bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Tập đoàn đă thu được hoặc sẽ thu được lọi ich kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

Đối với các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả các công trình, hạng mục công trình doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vưa tự thi công), trường hợp khách hàng có quyền hoàn thiện nội thất của bất động sản và doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thiện nội thất của bất động sản theo đóng thiết kế, mẫu mã, yêu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu khi hoàn thành, bàn giao phần xây thô cho khách hàng.
Đối với bất động sản phân lô̂ bán nển, nếu đã chuyển giao nền đất cho khách hàng (không phụ thuộc đã làm xong thủ tục pháp lý về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa) và họ̣p đồng không hủy ngang, chủ đầu tư được ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã bán khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Đã chuyển giao rưii ro và lơi ich gắn liền với quyền sử dụng đất cho người mua;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao địch bán nền đất;
- Tập đoàn đã thu được hoặc chắc chắn sẽ thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch bán nền đất.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao địch bán bất động sản.


## Doanh thu cho thuê bất động sản

Doanh thu cho thuê bất động sản được ghi nhận theo nguyên tắc phân bổ số tiền cho thuê nhận trước phù hợp với thời gian cho thuê.
Trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên $90 \%$ thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, doanh thu được ghi nhận một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Bên đi thuê không có quyền hủy ngang hợp đồng thuê và Tập đoản không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền đã nhận trước trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức;
- Số tiển nhận trước từ việc cho thuê không nhỏ hơn $90 \%$ tồng số tiền cho thuê dự kiến thu được theo hợp đồng trong suốt thời hạn cho thuê và bên đi thuê phải thanh toán toàn bộ số tiền thuê trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm khởi đầu thuê tài sản;
Hầu như toàn bộ rưi ro và lọi icch gắn liền với quyền sở hựu tải sản thuê đã chuyến giao cho bên đi thuế;
- Giá vốn của hoạt động cho thuê được ước tính tương đối đầy đủ.

Dịa chi̛: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀı CHÍNH HỌP NHȦT (Tiếp thco)

Quý III năm 2021

## Doanh thut hoạt dộng tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cố tức, Iọi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.
Đối với việc nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, hoạt động mua, bán chưng khoán kinh doanh, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch git̛̛a giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, giá bán được tính theo giá trị hợp lý của khoản nhận dượ
Đối với tiền lăi phải thu từ các khoản cho vay, bán hàng trà chậm, trả góp: Doanh thu chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được và khoản gốc cho vay, nợ gốc phải thu không bi phân loại là quá hạn cần phải lập dụr phòng
Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, phần tiền lãi của các kỳ mà Tập đoàn mua lại khoản đầu tư này được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, khoản lải đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư đồn tích trước khi Tập đoản mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó.
Khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Tập đoàn chi theo đõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh BCTC, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính, không ghi nhận tăng giá trij khoản đầu tư.

## Thu nhị̂p khác

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sờ hỡu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu như: nhượng bán, thanh lý TSCB; tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất; khoản thu từ nọ̣ khó đòi đã xử lý xóa sổ; nợ phải trả không xác định được chử; thu nhập từ quà biếu, tặng bằng tiền, hiện vật ...

### 4.23 Các khoản giảm trù̀ doanht thu

Các khoản giàm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hảng bán bị trả lại.
Chiết khấu thương mại phải trả là khoàn Tập đoàn bán giàm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Giàm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế.
Hàng bán trả lại phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phấm chất, không đúng chủng loại, quy cách.
Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hiện như sau:

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụu sản phầm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh;
- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dj̣ch vụ đă tiêu tḥ̣ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:
+ Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụu đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhumg phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một ṣ̣̂ kiện cần điểu chinh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giàm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ truớc);
+ Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụu phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Địa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021

### 4.24 Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán, cung cấp trong kỳ. Giá vốn hàng bán còn bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phi khấu hao; chi phí sưa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát sinh không lơn); chi phí nhượng bán, thanh lý BDS đầu tư...
Trường hơp phát sinh doanh thu nhượng bán bất động sản nhưng hồ sơ, chứng từ về các khoản chi phf liên quan trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng bất động sản chưa được tập họp đầy đù, một phẩn chi phí được trích trước để tạ̀ tính giá vốn hàng bán. Khi tập hơp đủ hồ sơ, chứng từ hoặc khi bất động sản hoàn thành toàn bộ, chi phí đã trích trước vào giá vốn hàng bán được quyết toán, phần chênh lệch giữa số chi phỉ đã trich trước cao hơn số chi phí thụce tế phát sinh được điểu chỉnh giảm giá vốn hàng bán của kỳ thực hiện quyết toán.
Giá trị hảng tồn kho hao hụt, mất mát được ghi nhận vào giá vốn hàng bán sau khi trừ đi các khoản bồi thường (nếu có). Đối với chi phí nguyên vật liệu trụcc tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chỉ phí sản xuất chung cố định không phân bố vào giá trị sản phẩm nhập kho được tính vào giá vốn hàng bán sau khi trừ đi các khoản bồi thường (nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là tiêu tḥ̣.

### 4.25 Chi phit tài chính

Chi phí tài chính bao gồm những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các họạ động đầu tư tài chính, chị phỉ cho vay và đi vay vốn (kể cả số trích trước), chi phí gốp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyến nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao địch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, tỗ tỷ giá hối đoái...

### 4.26 Chi phit bán hàng, chi phí quản lý doanh nghitệp

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp địch vụ.
Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí chung của Tập đoàn.
Các khoàn điều chỉnh giàm chi phí bán hàng và chỉ phí quản lý:...

### 4.27 Lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lãi cơ bán trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hợu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ (tử số) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ (mẫu số).
Lãi suy giảm trên cố phiếu dựa trên số lọi nhuận hoặc lỗ phân bố cho cồ đông sở hựu cố phiếu phổ thông của công ty mẹ và số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang luuu hành sau điểu chỉnh những ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông tiểm năng có tác động suy giảm để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu.

### 4.28 Bên liên quan

Các bên được coỉ 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 hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung bởi một bên.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn trong hình thức pháp lý.

### 4.29 Báo cáo bộ phị̂n

Bộ phận theo lĩnh vưrc kinh doanh: Là một bộ phận có thể phân biệt được cùa một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm các sản phấm hoặc các dịch vụ có liên quan mà bộ phận này có rủi ro và lọi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.
Bộ phận theo khu vực địa lý: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có rùi ro và lọi ich kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

Địa chỉ: Tầng 29, tò̀a nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHİNH HƠP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Đon vị tính: VND
5. Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền mặt tại quŷ
Tiển gừi ngânn hàng không kỷ hạn
Tiển đang chuyê̂n
Các khoản tương đương tiền
Cộng

| $30 / 09 / 2021$ | $01 / 01 / 2021$ |
| ---: | ---: |
|  | 5.948 .102 .477 |
| 51.878 .389 .961 | 491.795 .251 .472 |
| 231.678 .914 | 209.459 .999 |
| 87.325 .475 .567 | 717.618 .709 .269 |
| 145.383 .646 .919 | $\mathbf{1 . 2 1 5 . 0 1 8 . 9 1 3 . 1 5 3}$ |

6. Phải thu khách hàng

Ngắn hạn

Phải thu khách hàng khác
Công ty TNHH đầu tur và Phát Triển An Thịnh Đạt
Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Phúc Thịnh

| Công ty TNHH Khu công nghiệp Toàn Cầu | 92.457 .970 .990 | 150.129 .970 .990 |
| :--- | ---: | ---: |
| Các đối tượng khác | 2.948 .282 .618 .622 | 1.688 .333 .841 .576 |
| Phải thu của khách hàng là bên liên quan | $\mathbf{4 0 . 3 6 3 . 1 6 4 . 7 3 9}$ | $\mathbf{9 9 . 7 4 5 . 1 5 3 . 4 4 2}$ |

(Thuyết minh 43)
Cộng $\quad$ 3.523.957.004.735 $\quad 2.412 .291 .579 .435$
7. Trả truớc cho nguời bán

Ngắn hạn

|  | $30 / 09 / 2021$ | $01 / 01 / 2021$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Trả trước cho người bán khác | 1.317 .240 .060 .176 | 1.412 .393 .549 .672 |  |
| Công ty TNHH Kỹ Thuật QME-2T Corporation | 35.124 .816 .740 | 18.892 .679 .683 |  |
| Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Du | 298.971 .972 .653 | 383.276 .621 .059 |  |
| Úy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn | 91.061 .736 .605 | 91.061 .736 .605 |  |
| Các đối tương khác | 892.081 .534 .178 | 919.162 .512 .325 |  |
| Trả trước cho người bán là bêen liên quan | 1.577 .361 .323 .431 | 1.162 .066 .741 .437 |  |
| (Thuyết minh 43) |  |  |  |
| Cộng |  | 2.894 .601 .383 .607 | 2.574 .460 .291 .109 |

8. Phải thu về cho vay

Ngắn hạn

Phải thu về cho vay đối tượng khác
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ITH
Công ty TNHH KCN Toàn Cầu
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư phát triến Thịnh Phát
Công ty CP Đầu tư và Phát triến Định Tân
Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng Đô Thành Hà Nội Các đối turợng khác
Phải thu về cho vay bên liên quan (Thuyết minh 43)
Cộng

| $30 / 09 / 2021$ | $01 / 01 / 2021$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| $\mathbf{4 . 2 6 5 . 7 7 1 . 2 5 1 . 2 8 3}$ | 5.530 .227 .403 .842 |  |
| 702.470 .091 .050 |  | 732.025 .380 .000 |
| 676.928 .487 .460 |  | 819.188 .461 .960 |
| 529.338 .504 .936 |  | 357.527 .787 .387 |
| 282.978 .000 .000 | 325.300 .000 .000 |  |
| 722.600 .185 .492 | 719.227 .856 .395 |  |
| 1.351 .455 .982 .345 | 2.576 .957 .918 .100 |  |
| $\mathbf{4 . 2 6 5 . 7 7 1 . 2 5 1 . 2 8 3}$ |  |  |

Địa chi̛: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHẢT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bon vị tính: VND

Dài hạn

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu về cho vay đối tượng khác | - | 232.157.481.164 |
| Cong ty CP Lotte FLC | - | 83.475.000.000 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền ITH | - | 26.787.493.000 |
| Công ty CP Vật tư Thiết bị và Xây dựng Đô Thành Hà Nội | - | 93.397.988.164 |
| Công ty CP Đầu tư và Phát triến Binh Sơn | - | 28.497.000.000 |
| Phải thu về cho vay bên liên quan (Thuyết minh 43) | - | - |
| Cộng | - | 232.157.481.164 |

9. Phải thu khác

Ngắn hạn

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu về hợp tác kinh doanh | 1.308 .032 .987 .000 | 1.514.709.196.665 |
| Tạm úng | 35.438.916.656 | 42.208.658.498 |
| Ký quỹ, ký cược | 77.643 .182 .176 | 262.288.774.018 |
| Phải thu khác | 1.116.772.832.168 | 2.497.088.750.182 |
| Công | 2.537.887.918.000 | 4.316.295.379.363 |
| Trong dó: |  |  |
| Phải thu đối turọng khác | 2.524.058.381.384 | 4.273.971.372.518 |
| Phải thu đối tưong là bên liên quan (Thuyế minh 43) | 13.829.536.616 | 42.324.006.845 |

Dài hạn

Ký quỹ, ký cược
Phài thu khác
Công
Trong đó:
Phäi thu đối turọng khác
Phải thu đối tương là bên liên quan (Thuyếl minh 43)
10. Chi phí trả trước

Ngắn hạn

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí thuê tài sản | 48.268.278.126 | 89.350 .864 .487 |
| Chi phí bán hàng, quảng cáo, hoa hồng môi giới | 1.163.998.641.318 | 1.016.210.806.892 |
| Chi phí trá trước khác | 214.198.107.453 | 37.440.009.251 |
| Công | 1.426.465.026.897 | 1.143.001.680.630 |
| Dài hạn |  |  |
|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| Chi phí thuê tài san | 6.937 .358 .382 | 7.432 .639 .237 |
| Công cụ, dụng cur | 8.317 .641 .562 | 108.120.989.298 |
| Chi phi bán hàng, quảng cáo, hoa hồng môi giới | 44.726.593.588 | 279.897.738.412 |
| Chi phí trả trước khác | 312.705.651.900 | 626.765.650.907 |
| Cộng | 372.687.245.432 | 1.022.217.017.854 |

CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOẢN FLC
Địa chi: Tầng 29 , tồa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021

11 Các khoän đầu tư tài chính --

Cuưng khoân kinh doanh

| Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp ly̆ |
| :---: | :---: | :---: |
| 85.269.009.729 | - | 85.269.009.729 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 85.269.009.729 |  | 85.269.009.729 |



01/01/2021

| $30 / 09 / 2021$ |  |  |
| ---: | ---: | ---: |
| Giá gốc | Dưp phòng | Giá trị họp lý |
| 264.664 .704 .325 | $(161.515 .364 .679)$ | 103.149 .339 .646 |
| 3.754 .649 .646 | - | 3.754 .649 .646 |
| 260.909 .864 .679 | $(161.515 .364 .679)$ | 99.394 .500 .000 |
| 190.000 | - | 190.000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 264.664 .704 .325 | $(161.515 .364 .679)$ | 103.149 .339 .646 |



30/09/2021
30/09/2021

CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOẢN FLC
Địa chi：Tầng 29，tôa nhà Bamboo Airways，số 265 đường Cầu Giấy，Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢ̛ NHÁT（Tiếp theo） Quý III năm 2021
11.3 Đầu tur vào công ty liên doanh，liên kết

| Giá gốc | Phần chia lãi／／ỗ <br> trong công ty liên <br> doanh，liên kết | Giá trị hợp lý |
| :---: | :---: | :---: |
| 47.000 .000 .000 | $(1.794 .626 .936)$ |  |$\quad 45.205 .373 .064$


| 01／01／2021 |  |  |
| ---: | ---: | ---: |
| Giá gốc | Dư phòng | Giá trị hợp lýg |
| 49.200 .000 .000 |  | 49.200 .000 .000 |
|  |  |  |
| 2.200 .000 .000 | $(2.200 .000 .000)$ | － |

Giá trị hợplýg
49.200 .000 .000
－

| IzI＇9v6．9ヶ＊＊9ร1\％ |  | $000^{\circ} 000^{\circ} \mathrm{E} 6 L^{\prime} \mathrm{E} 8 \mathrm{I}^{\prime} \%$ |
| :---: | :---: | :---: |
| $188^{\circ} 000^{\circ} \mathrm{S} 78^{\circ} 160^{\circ} \downarrow$ |  | $000^{\circ} 000{ }^{\circ} \mathrm{E} 6 L^{\prime} 9 \varepsilon \mathrm{I}^{\prime} \downarrow$ |
| － | － | － |
| $0 \downarrow て ゙ S t く \cdot 109^{\prime}$ 切 | （09L＇vรで86をz） | 000＇000．000 Lt |
|  |  <br>  |  |
| 人¢ |  | วọs |

Chi tiêt về ty lỵ̂ vốn nắm giữ và tỳ lệ̣ quyền biểún quyŷ̉t
Tŷ̀ lệ vốn năm giữ Tỹ lệ quyền biễu quyết Hoạt động chính
47，00\％Xuắt khẩu lao động
25，67\％Kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa trong lînhh vực hàng không
2.
B 09a－DN／HN
CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOȦN FLC
Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021


| 01/01/2021 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hơp ly |
| - | - | - |
| 260.909.864.679 | (193.414.064.679) | 67.495.800.000 |
| 27.000.000.000 | - | 27.000.000.000 |
| 144.000.000.000 | - | 144.000 .000 .000 |
| 85.585 .500 .000 | - | 85.585 .500 .000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 83.475.000.000 | - | 83.475.000.000 |
| 120.000 .000 | - | 120.000 .000 |
| 245.000 .000 .000 | - | 245.000 .000 .000 |



凡

| Giá trị hợp lý |
| ---: |
| 567.750 .000 .000 |
|  |
| 27.000 .000 .000 |
| 144.000 .000 .000 |
|  |
| 96.000 .000 .000 |
| 95.000 .000 .000 |
|  |
| 83.475 .000 .000 |
| 3.870 .000 .000 |
| - |

Chi tiết về tỷ lệ vốn nắm giữ và tẏ lệ quyền biều quyết Công ty CP Rosland
Công ty Cố phần Cavico XD thủy điện
Công ty CP Quản lý vốn và tài sàn FLC Holding
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Định Tân
Công ty CP Đầu tư và Phát triền Binh Sơn
Công ty Cổ phần Lotte FLC
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Trà Cổ
Công ty Cố phần Đầu tư và Phát triển Ninh Dương

CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOÀN FLC
Địa chì: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BȦO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021
Nợ xấu

|  | 01/01/2021 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị họp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giáa trị hợp ly |
| 51.107.831.212 | 78.940.263.857 | (20.323.572.439) | 58.616.691.418 |
| 28.187.571.947 | 56.641 .282 .731 | (50.878.708.814) | 5.762 .573 .917 |
| 554.903.469 | 1.386.442.343 | (875.693.063) | 510.749 .280 |
| 79.850.306.628 | 136.967.988.931 | (72.077.974.316) | 64.890.014.615 |
| 30/09 |  | 01/0 |  |
| Giá gốc | Dự phòng | Giả gốc | Dư phòng |
| 14.228.367.680 | - | 13.496.766.924 | - |
| 23.100.407.645 | - | 46.445.000.056 | - |
| 1.226.144.483.047 | - | 1.990.198.154.906 | - |
| 647.560.166.054 | - | 618.764.284.008 | . |
| 1.953 .643 .845 | - | 1.953 .643 .845 | - |
| 468.390.935.945 | - | 12.149.970.951 | - |
| 2.381.378.004.216 | - | 2.683 .007 .820 .690 | - |


|  | 01/01/2021 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị họp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giáa trị hợp ly |
| 51.107.831.212 | 78.940.263.857 | (20.323.572.439) | 58.616.691.418 |
| 28.187.571.947 | 56.641 .282 .731 | (50.878.708.814) | 5.762 .573 .917 |
| 554.903.469 | 1.386.442.343 | (875.693.063) | 510.749 .280 |
| 79.850.306.628 | 136.967.988.931 | (72.077.974.316) | 64.890.014.615 |
| 30/09 |  | 01/0 |  |
| Giá gốc | Dự phòng | Giả gốc | Dư phòng |
| 14.228.367.680 | - | 13.496.766.924 | - |
| 23.100.407.645 | - | 46.445.000.056 | - |
| 1.226.144.483.047 | - | 1.990.198.154.906 | - |
| 647.560.166.054 | - | 618.764.284.008 | . |
| 1.953 .643 .845 | - | 1.953 .643 .845 | - |
| 468.390.935.945 | - | 12.149.970.951 | - |
| 2.381.378.004.216 | - | 2.683 .007 .820 .690 | - |

01/01/2021
CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN FLC
Địa chì: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, sổ 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021
14. Tăng giảm tài sãn cố định hữu hình

| Tồng cộng |
| ---: |
| 128.039 .511 .961 |
| - |
| - |
| - |
| $(362.647 .273)$ |
| 127.676 .864 .688 | 8ธで180'£ร8'ทร 10.067.955.010







 Phương tiện
vận tâi

|r



## CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOÀN FLC

Địa chi: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giây, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)
Quý III năm 2021
Tăng giàm tài sãn cố định thuê tài chính Nhà cưa,
vật kiến trúc Máy móc,
trang thiết bi?
59.263.518.519
$\mathbf{5 9 . 2 6 3 . 5 1 8 . 5 1 9}$
22.577 .878 .298
3.211 .265 .144


 $\begin{array}{r}- \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ - \\ \hline\end{array}$


15.
CÔNG TY CÓ PHÀN TÅP ĐOÀN FLC
Địa chì：Tầng 29，tòa nhà Bamboo Airways，số 265 đường Cầu Giấy，Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TẢI CHíNH HỢP NHÁT（Tiếp theo）
BAN THUYÉT MINH BAO CAO TAI CHính Hợp NHAT（Tiêp theo）
Quý III năm 2021
Phà̀n mềm máy tinh

 8
0
0
0
0
0
0
109．602．300
$\begin{array}{r}4.613 .602 .300 \\ \hline 2.500 .000 .000 \\ 528.380 .576 \\ 46.696 .509 \\ - \\ - \\ - \\ \hline 3.075 .077 .085 \\ \hline\end{array}$



13.661 .910 .461 \＄9L＇SSL＇ZOI＇t


 $000^{\circ}$ SLE 881 $000^{\circ} 000^{\circ}$ S8 $000^{\circ} 000^{\circ} \mathrm{S} 6 \mathrm{~S}$ 868.375 .000
て88＊ธร9＊ゅS！ しちを゙ちて8゙8L 586.576 .263
820.034 .492



Bän quyen
2.500 .000 .000 2.004 .000 .000



## Quyền sū̆ dụng đất

 4.210 .732 .130 1t8＇0SS＇S6t6LS＇9LZ＇LOO 11 （633．272．772）


| - |
| :--- |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| $000^{\circ}$ ZIL＇zI $z$ |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 000 ZIL＇zIZ |

## 16．Tăng giảm tài sàn cố định vô hình

## CÔNG TY CÓ PHȦN TÅP DOÀN FLC

B 09a-DN/HN
Bịa chì: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYĖt Minh báo CÁo TẢı Chính hợp nhít (Tiếp thco)

Quý III năm 2021
Đơn vị tính: VND
17. Tăng giảm bất động sãn đầu tur

|  | 01/01/2021 | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | 30/09/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá | 3.486.080.354.715 | 102.273.805.389 | (784.787.818.221) | 2.803.566.341.883 |
| Quyền sử dụng đất | 25.497.225.436 | - | - | 25.497.225,436 |
| Nhà | 58.166.892.722 | - | (58.166.892.722) |  |
| Nhà và quyền sứ dụng đất | 3.363.949.683.696 | 102.273.805.389 | (726.620.925.499) | 2.739.602.563.586 |
| Cơ sở hạ tầng | 38.466.552.861 | - | - | 38.466.552.861 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 2.514.264.708.253 | 48.343.864.564 | (111.654.100.674) | 2.450.954.472.143 |
| Quyền sứ dụng đất | - | - | - |  |
| Nhà | 20.141.998.032 |  | (20.141.998.032) |  |
| Nhà và quyền sừ dụng đất | 2.494.122.710.221 | 47.574.533.507 | (91.512.102.642) | 2.450.185.141.086 |
| Coo sở hạ tầng | - | 769.331 .057 | - | 769.331 .057 |
| Giá trị còn lại | 971.815.646.462 | 53.929.940.825 | (673.133.717.547) | 352.611.869.740 |
| Quyền sừ dụng đất | 25.497 .225 .436 | - | - | 25.497.225.436 |
| Nhà | 38.024.894.690 | - | (38.024.894.690) |  |
| Nhà và quyền sử dụng đất | 869.826.973.475 | 54.699 .271 .882 | (635.108.822.857) | 289.417.422.500 |
| Cơ sở hạ tầng | 38.466 .552 .861 | (769.331.057) | - | 37.697.221.804 |

18. Tài săn dở dang dài hạn

Xây dụng cơ bản dỡ dang

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Mua sấm tài sản cố địnt | 555.030 .000 | 14.468.570.834 |
| Xây dựng cơ bửn dở dang | 6.306.287.098.363 | 5.311 .406 .603 .551 |
| Dı̧r án Hạ Long | 324.267.490.985 | 130.561 .587 .220 |
| Dưr án Khu nghi dưỡng Quảng Bình | 1.116.019.322.044 | 986.303.251.578 |
| Dụ̣ án Sầm Sơn - Giai đoạn 2 | 230.939.977.093 | 262.857.310.202 |
| Dụ án Bình Eịnh - Giai đoạn 2 | 666.312 .016 .083 | 887.658.808.925 |
| Dı̧r án khu đô thị Garden City Đại Mỗ | 362.305 .811 .017 | 335.558.727.101 |
| Dutrán FLC Premier Park | 1,040.036.495.294 | 930.071.005.239 |
| Dư án FLC Star Tower | 15.630.246.197 | 15.630.246.197 |
| Dự án Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp | 424.209.837.023 | 347.209.231.284 |
| Dụr án Hà Khánh Giai đoạn 1-Hạ Long | 471.045 .713 .712 | 329.694.824.884 |
| Dưr án Trường Chinh Kon Tum | 335.165.625.926 | 293.694.324.531 |
| Dịr án Centrer Point Gia Lai | 181.736.190.413 | 154.886.880.372 |
| Dụr án Hà Khánh Giai đoạn 2 - Hạ Long | 258.329.398.838 | 159.970.092.343 |
| Các dư án khác | 880.288.973.738 | 477.310.313.675 |
| Cộng | 6.306.842.128.363 | 5.325.875.174.385 |

Địa chì: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢı CHíNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bon vi tính: VND
19. Lọi thế thương mại

Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

| Năm 2021 | Năm 2020 |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 83.250 .066 .769 |  |
|  |  | 103.784 .863 .158 |

20. Plải trả người bán

Ngắn hạn

|  | 30/09/2021 |  | 01/01/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả <br> n $\boldsymbol{q}$ | Giá trị | Số có khả năng trả |
| Phải trả người bán klác | 2.599.589.854.471 | 2.599.589.854.471 | 3.300.387.280.898 | 3.300.387.280.898 |
| Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam | 63.906.784.585 | 63.906.784.585 | 54.353 .484 .143 | 54.353 .484 .143 |
| Công ty CP ky thuật Sigma | 26.218.403.514 | 26.218 .403 .514 | 111.067.847.150 | 111.067.847.150 |
| Công ty CP <br> Eurowindow | 37.562,205.397 | 37.562.205.397 | 7.380 .042 .085 | 7.380.042.085 |
| Các đối tượng khác | 2.471.902.460.975 | 2.471.902.460.975 | 3.127.585.907.520 | 3.127.585.907.520 |
| Phải trả người bán là bên liên quan (Thuyết minh 43) | 65.941.345.335 | 65.941.345.335 | 274.107.632.163 | 274.107.632.163 |
| Công | 2.665.531.199.806 | 2.665.531.199.806 | 3.574.494.913.061 | 3.574.494.913.061 |

21. Nguời mua trả tiền trước

Ngắn hạn

Nguời mua trà tiền trước là đối tượng khác
Nguời mua trả tiền truớc là bên liên quan (Thuyết minh 43)
Cộng

| 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: |
| 5.227.974.320.323 | 4.375.387.272.056 |
| 93.776.476.583 | 93.408.167.107 |
| 5.321.750.796.906 | 4.468.795.439.163 |

## CÔNG TY CÓ PHȦN TẠP DOÀN FLC

Dịa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bon vị tính: VND
22. Thuế và các khoăn phải thu, phải nộp Nhà nước
22.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nuớc

|  | 01/01/2021 | Số phăi nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | 30/09/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 76.280 .051 .836 | 290.031 .750 .581 | 356.672 .754 .198 | 9.639 .048 .219 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 51.442 .582 | 17.835 .399 | 58.706 .176 | 10.571 .805 |
| Thuế xuất, nhập khầu | 8.224.078 | 53.035.386 | 61.259.464 |  |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 160.418 .699 .164 | 41.434.001.219 | 159.152.878.677 | 42.699 .821 .706 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 222.473 .781 .150 | 7.047.302.502 | 209.069.741.408 | 20.451 .342 .244 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 169.117.768.094 | 170.305 .265 .541 | 339.423.033.635 |  |
| Các loại thuế khác | 9.079 .348 .839 | 501.347 .425 | 8.779 .295 .002 | 801.401 .262 |
| Phí, lệ phí và các khoản phài nộp | 22.920 .574 .927 | 52.740 .398 .103 | 517.855.304 | 75.143 .117 .726 |
| Cộng | 660.349.890.670 | 562.130.936.156 | 1,073.735.523.864 | 148.745.302.962 |

22.2 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng nộp thừa Thuế xuất, nhập khầu

Thuế thu nhập doanh nghiṣ̂p nộp Phí, lệ phí và các khoản phải nộp Cộng

| 01/01/2021 | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | 30/09/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 57.472 .822 |  | 3.035.762.740 | 3.093.235.562 |
| 9.898.369 | - | 324.615.784 | 334.514.153 |
| 323.784.892 | - | 956.779 .307 | 1.280.564.199 |
| 41.544 .265 |  | 25.979.720 | 67.523.985 |
| 432.700.348 | - | 4.343.137.551 | 4.775.837.899 |

23. Chí phí phải trả

Ngắn hạn

CÔNG TY CÓ PHȦN TÅP DOÀN FLC
B 09a-DN/HN
Địa chị: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bơn vi tính: VND

| Chi phi lâi vay | 66.609.396.976 | 22.792.890.752 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí trich trước dụt án | 1.051.601.949.975 | 1.275.352.692.787 |
| Chi phí thuê tài sán | - | 21.131.784.540 |
| Chi phí trả trước khác | 162.269.344.103 | 559.483 .302 .612 |
| Cộng | 1.280 .480 .691 .054 | 1.878.760.670.691 |

24. Doanh thu chua thựe hiện

Ngắn hạn

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu cho thuê tài san | 173.468.366.206 | 52.507 .615 .131 |
| Doanh thu nhận trước khác | 497.485.806.645 | 328.282.852.279 |
| Doanh thu chura thục hiện của Công ty CP Hàng không Tre Việt | - | 149.105.361.457 |
| Cộng | 670.954.172.851 | 529.895.828.867 |

25. Phải trả khác

Ng ắn hạn

|  | 30/09/2021 |  | 01/01/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả n $\frac{1}{\text { a }}$ | Giá trị | Số có khả năng trả |
| Tài sản thưa chờ giải quyết | 241.135 .810 | 241.135.810 | - | - |
| Kinh phit Công doàn | 9.297 .688 .814 | 9.297.688.814 | 8.849.161.353 | 8.849.161.353 |
| Bảo hiếm xã hội, y tế, thất nghiệp | 28.414.285.224 | 28.414.285.224 | 35.879.739.212 | 35.879.739.212 |
| Cố tức, lọ̣i nhuận phài trả | - | - | 1.970.100 | 1.970 .100 |
| Nhận ký quy̆, ký cược ngắn hạn | 8.779.582.678 | 8.779.582.678 | 70.766.136.580 | 70.766.136.580 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 3.577.665.053.495 | 3,577.665.053.495 | 2.352.426.429.175 | 2.352.426.429.175 |
| Cộng | 3.624.397.746.021 | 3.624.397.746.021 | 2.467 .923 .436 .420 | 2.467 .923 .436 .420 |
| Trong do: |  |  |  |  |
| Phải trả đối turong khác | 2.192.533.334.284 | 2.192.533.334.284 | 2.406.446.901.225 | 2.406.446.901.225 |
| Phải trả đối troong là bên | 1.431.864.411.737 | 1.431.864.411.737 | 61.476.535.195 | 61.476.535.195 |
| liên quan <br> (Thuyết minh 43) |  |  |  |  |

Dài hạn

## CÔNG TY CÓ PHȦN TĄP DOÀN FLC

B 09a-DN/HN
Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giây, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Đon vị tính: VND

|  | Giá trị | Số có khả năng tră | Giá trị | Số có khả năng trả |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | n nq |  |  | n\% |
| Nhận ký quŷ, ký cược dài hạn | 2.193 .037 .545 .776 | 2.193.037.545.776 | 1.544.641.218.614 | 1.544.641.218.614 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.735.290.661.604 | 1.735.290.661.604 | 2.063.259.151.743 | 2.063.259.151.743 |
| Cộng | 3.928.328.207.380 | 3.928.328.207.380 | 3.607.900.370.357 | 3.607.900.370.357 |
| Trong đó: |  |  |  |  |
| Phải trá đối tirong khác | 3.928.328.207.380 | 3.928.328.207.380 | 3.307.900.370.357 | 3.307.900.370.357 |
| Phải trả đối <br> turơng là bên <br> liên quan <br> (Thuyết minh 43) | - | - | 300.000 .000 .000 | 300.000 .000 .000 |

26. Dự phòng phải trả

Dài hạn

|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| Dự phòng phải trả của Công ty CP Hàng không Tre Việt | - | 610.591.542.025 |
| Cộng | - | 610.591.542.025 |


| Trong năm |  | 30／09／2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tăng | Giăm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 1．546．700．342．756 | 1．554．362．186．410 | 1．223．712．047．165 | 1．223．712．047．165 |
| 511.804 .200 .000 | 511.647 .000 .261 | 461．364．200．000 | 461．364．200．000 |
| 314．213．794．052 | 313．406．287．782 | 296．186．882．212 | 296．186．882．212 |
| 296．764．341．120 | 298．875．578．592 | 288．758．587．928 | 288．758．587．928 |
| 162.650 .000 .000 | 182．900．000．000 | 79.750 .000 .000 | 79.750 .000 .000 |
| 261．268．007．584 | 247．533．319．775 | 97．652．377．025 | 97．652．377．025 |
| 10．220．211．841 | 19．430．260．398 | 19．078．629．007 | 19．078．629．007 |
| 10．220．211．841 | 19．430．260．398 | 19．078．629．007 | 19．078．629．007 |
| 511．625．396．101 | 239．168．200．514 | 523．103．315．912 | 523．103．315．912 |
| 163．220．000．000 | 104．458．000．000 | 228．272．000．000 | 228．272．000．000 |
| 197．000．000．000 | 50.000 .000 .000 | 147．000．000．000 | 147．000．000．000 |
| 38.000 .000 .000 | 5．000．000．000 | 33.000 .000 .000 | 33.000 .000 .000 |

1．231．373．890．819
461．207．000．261
295．379．375．942
290．869．825．400
100.000 .000 .000

83．917．689．216
28．288．677．564

250.646 .120 .325
169.510 .000 .000 1．231．373．890．819 19 ${ }^{\circ} 000^{\circ}$ LOZ＇19

ても6＇SLE゙ $6 L$ L゙S6て
290．869．825．400
100.000 .000 .000

83．917．689．216
28．288．677．564 28．288．677．564 250.646 .120 .325 169．510．000．000

CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOÀN FLC
Địa chì：Tầng 29 ，tòa nhà Bamboo Airways，số 265 đường Cầu Giấy，Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT（Tiếp theo） Quý III năm 2021

Vay và nọ thuê tài chính
27．1 Các khoăn vay và nọ thuê tài chính ngắn hạn
CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOẢN FLC
Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021

| Giá tri | Số có khả năng trả nọ |
| :---: | :---: |
| 19.780.039.079 | 19.780.039.079 |
| - |  |
| - | - |
| 93.706.743.655 | 93.706.743.655 |
| 12.857.106.726 | 12.857.106.726 |
| 12.857.106.726 | 12.857.106.726 |
| 393.799.879.274 | 393.799.879.274 |
| 393.799.879.274 | 393.799.879.274 |
| 53.449.025.014 | 53.449.025.014 |
| 2.183.420.482.947 | 2.183.420.482.947 |

Ngày họ̣p đồng
$11 / 08 / 2020$
họp đồng vay
Bên cho vay
Ngâñ hàng TMCP
Phuong Đông - CN Hà
Nội

| Trong năm |  | 30/09/2021 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tăng | Giãm | Giá trị | Số có khâ năng trà nọ̆ |
| 117.786.614.833 | - | 137.566.653.912 | 137.566.653.912 |
| 1.240.000.000.000 | - | 1.240.000.000.000 | 1.240.000.000.000 |
| 600.000.000.000 | - | 600.000.000.000 | 600.000.000.000 |
| 64.302.285.519 | 113.405.396.101 | 44.603.633.073 | 44.603.633.073 |
| - | 10.220.211.841 | 2.636.894.885 | 2.636.894.885 |
| - | 10.220.211.841 | 135.940.000 | 135.940 .000 |
| 1.594.316.757 | - | 395.394.196.031 | 395.394.196.031 |
| 1.594.316.757 | - | 395.394.196.031 | 395.394.196.031 |
| - | 53.449.025.014 | - | - |
| 2.101.590.731.765 | 575.294.632.956 | 3.709.716.581.756 | 3.709.716.581.756 |
| Thời hạn vay 12 tháng | Lải suát | Mục đích vay <br> Bố sung vốn lưu động | Tài sản đảm bảo Quyè̀n sừ dưng đắt |

## CÔNG TY CÓ PHÀN TẠ̇P ĐOÀN FLC

Địa chì: Tà̀ng 29 , tôa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021
Bên cho vay
Ngân hàng TMCP
Quốc Dân - CN Hà Nội
Ngân hàng TMCP
Phương Đông - CN Hà
Nội
Nội
Ngân hàng TMCP
Quốc Dản - CN Hà Nội
Ngân hàng NN và
PTNT Việt Nam - CN
Tây Đô
Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt
Nam - CN Quy Nhơn
Nam - CN Quy Nhon
Ngân hàng TMCP Đằu tur và Phát triển Việt
Nam-CN ĐB Sông

## Suot ṇว

Ngày hợp đồng
$15 / 07 / 2020$
0Z0Z/ZI/91
0ZOZ/LO/IZ
9
$\stackrel{9}{3}$
$\stackrel{\text { Nे }}{3}$
11/11/2015
26/11/2019
CÔNG TY CÓ PHÀN TẠP ĐOȦN FLC
Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BÃN THUYÉT MINH BȦO CÁo TÀI CHİNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021

> Кह^ очว นэ़g

$$
\begin{aligned}
& \text { Ngân hàng NN và PT } \\
& \text { Nông thôn Viẹt } \mathrm{Nam-} \\
& \text { Chi nhânh Đông Gia }
\end{aligned}
$$

 Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phàt triênn Việt Nam - CN Quảng Binh



Gön Thuoung Tin
(**): Thông tin bồ sung về trái phiếu phảt hành

- Kẏ han
400.000 .000 .000 Lăi suắt trái phiếu dược diều chình theo kỳ điều chình, xác định theo nguyẻn tác bằng tồng của lăi suấ tham chiểu cộng (+) biên độ $3,5 \%$ /năm



шæุ $/ \% 5^{\circ} 01$


## 01/01/2021



Tài sản bên thứ 3 :
Quyền sừ dưng đất và
tài sằn gănn liền vớ đăt มęns ! !

$9,65 \% /$ năm (diều
chinh 6 tháng 1 lần)
Theo từng khế ước
nhận nọ

144 tháng
®urẹ 09
5

Thời hạn vay
36 tháng
và các tài sàn khác
4uip op renns !eT
$10 \% /$ nă m Ngày họ̣ đồng 11/03/2020

| Trái phiếu phát hành SHB | Giá trị | Lải suất | Ky hạn |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 400.000.000.000 | Lăi suắt trải phiếu | 36 tháng |
|  |  | kỳ điều chinnh, xảc định |  |
|  |  | theo nguyên tắc bằng |  |
| Traí phiếu phát hành MBS |  | tổng cuaa lăi suất tham chiếu cộng (+) biền độ | 24 tháng |
|  |  | 3,5\%/năm |  |
| Trái phiếu phát hành MBS 2021 | 150.000.000.000 | Lãi suất danh nghĩa 10,5\% | 12 tháng |
| Träi phiếu phát hành OCB | 400.000.000.000 | Laxi suất cố định | 36 thảng |

47
400.000 .000 .000
. ?

E $10 \%$ /năm 30/09/2021

Lăi suất
Lăi suất trái phî̂́u
được điều chinh theo
kỳ điều chinh, xả́c đinnh
theo nguyên tẵc bẵng
แrequ pens
chiếu cộng ( + ) biên độ
150.000 .000 .000 Lãi suất danh nghĩa
$000 \cdot 000 \cdot 000 \cdot 00 t$
1
$+$

Trái phiếu phát hành OCB
CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN FLC
Địa chì: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, só 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) Quý III năm 2021

## Vốn chū sờ hữu

Bảng đối chiếu biến động cūa vốn chũ sở hữu


Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## bản Thuyét minh báo CÁo Tảı Chính hợp nhảt (Tiếp theo)

## Quý III năm 2021

Đon vi tính: VND

Các giao dịch về vốn với các chù sở hữu và phân phối cố tức, chia lọ̣i nhuận:
Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đảu kỳ
+ Vốn góp tăng trong kỳ
+ Vốn góp giảm trong kỳ
+ Vôn góp cuối kỳ

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 7.099.978.070.000 | 7.099.978.070.000 |
| - | - |
| - | - |
| 7.099.978.070.000 | 7.099.978.070.000 |

Cổ tức
Cố tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán

+ Cố tị̛c đã cỏng bố trên cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ıuu đãi
+ Cổ tức cuia cổ phiếu ưu đãi huỹ kế chuca đırọcc ghi nhận

Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

| $\mathbf{3 0 / 0 9 / 2 0 2 1}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 2 1}$ |
| ---: | ---: |
|  | 709.997 .807 |

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu phổ thöng 709.997.807
709.997 .807
+ Cố phiếu uu đãi
- Số lự̛̣ng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cồ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
* Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành: $10.000 \mathrm{VND} / \mathrm{CP}$

Các quỹ của doanh nghiệp

- Qữ đàu tı phát triến
$\frac{30 / 09 / 2021}{351.242 .504 .311} \frac{01 / 01 / 2021}{335.247 .960 .524}$
- Quỹ der phòng tài chinh
- Qữ khác thuộc vốn chủ sở hỡu
118.623 .112
118.623.112
$\begin{array}{lr}\text { - Quĩ khen thương, phüc lơi } & \text { 42.605.076.331 } \\ \text { 4l.157.065.327 }\end{array}$

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Ngoại tệ các loại
Chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ mà Công ty nắm giữ theo nguyên tệ như sau:

|  | $30 / 09 / 2021$ | $01 / 01 / 2021$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| USD | $1.069,63$ | $113.582,78$ |
| EUR | - | $1.538,12$ |
| JPY | - | $406.423,00$ |

30. Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Địa chi: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢı CHÍNH HỢP NHẢT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bon vị tính: VND
Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

Doanh thu bán hàng hóa, thành phấm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản
Doanh thu hoạt động kinh doanh khác
Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu và chi phi liên quan đến bất động sán đầu tu Thu nhập từ cho thuê BĐS đầu tur
Chi phỉ hoạt động kinh doanh trực tiếp của các BĐS đầu tư tạo ra thu nhập cho thuê trong kỷ
Chi phí hoạt động kinh doanh trực tiếp của các BĐS đầu tư không tặo ra thu nhập cho thuê trong kỳ
Thu nhập kinh doanh BĐS đầu tư
31. Các khoản giảm trù̀ doanh thu

|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chiết khấu thương mại | 498.660 .624 | 422.422 .226 |
| Hàng bán bị trả lại | 88.735 .575 .522 | 12.774.406.999 |
| Giảm giả hàng bán | - | - |
| Cộng | 89,234.236.146 | 13.196.829.225 |

31. Giá vốn hàng bán

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 3,473.613.429.190 | 5.125.812.905.057 |
| 676.987.697.940 | 3.645.916.607.886 |
| 1.536.254.383.328 | 1.152.882.138.975 |
| 7.111.705.652 | 2.329 .901 .229 |
| 5.693 .967 .216 .110 | 9.926.941.553.147 |
| (89.234.236.146) | (13.196.829.225) |
| 5.604.732.979.964 | 9.913.744.723.922 |
| Năm 2021 | Năm 2020 |

Chiết khấu thương mại
Hàng bán bị trả lại
89.234.236.146
13.196.829.225

Lây kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Giá vốn hàng hóa đã bán, thành phẩm

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| ---: | ---: | ---: |
| 3.541 .955 .627 .523 | 5.108 .015 .852 .859 |

Giá vốn của thành phẩm đã bán
Giá vốn cùa dịch vụ đã cung cấp
860.976 .617 .337
6.517.762.135.929

Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản
1.098.942.222.064 826.551.751.060

Giá vốn của hợp đồng xây dụng
Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
Các khoản chi phí vượt mức bình thường
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác
37.776.253.255

Dự phòng giảm giá hàng tổn kho
Cồng
5.501.874.466.92
12.490.105.993.103
32. Doanh thu hoạt động tài chính

Lâi tiền gư̌i, tiền cho vay
Lãi chênh lệch tỷ giá

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 352,187.226.568 | 194.103.675.867 |
| 288.626.763 | 4.114.785.014 |
| - | - |
| 666.937.193.655 | 1.572.633.659.166 |
| 1.019.413.046.986 | 1.770.852.120.047 |

Địa chi: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Đơn vi tính: VND
33. Chi phí hoạt động tài chính

|  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| Chi phí lãi vay | 218.883.041.505 | 381.390.577.282 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm | 357.795 .456 | - |
| Lỗ chênh lệch tỳ giá | 203.895.201 | 26.349.489.537 |
| Dưr phòng/hoàn nhập giảm giá các khoản đầu tư | (32.793.349.646) | 6.844.424.066 |
| Chi phí tài chính khác | 133.069.653.671 | 251.189.128.257 |
| Cộng | 320.005.679.697 | 665.773.619.142 |

34. Chị phí bán hàng

|  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Năm 2021 | Năm 2020 |
| Chi phí nhân viên | 16.910.437.739 | 41.346.884.951 |
| Chi phí vật liệu, bao bì | 32.685.752 | - |
| Chi phí dưng cư, đồ dưng | 69.747 .969 | 142.248.468 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 606.099 .475 | 1.607.820.872 |
| Chi phi dịch vụ mua ngoài | 26.444.536.571 | 189.667.512.620 |
| Chi phí bằng tiền khác | 21.869.833.985 | 44.092.914.016 |
| Công | 65.933.341.491 | 276.857.380.927 |

35. Chi phíquản lí doanh nghiệp

## Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Cồng

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| ---: | ---: |
|  | 129.939 .277 .918 |
| 4.142 .303 .040 | 165.196 .177 .647 |
| 12.627 .720 .394 | - |
| 10.352 .124 .483 | 14.299 .865 .454 |
| $(4.024 .617 .496)$ | 27.081 .030 .657 |
| 150.340 .620 .816 | 889.486 .011 |
| 139.756 .629 .884 | 143.153 .107 .803 |
| $\mathbf{4 4 3 . 1 3 4 . 0 5 9 . 0 3 9}$ | $\mathbf{7 3 . 7 7 3 . 7 0 7 . 2 9 8}$ |

36. Thu nhập khác

Thanh lý, nhượng bán TSCE, CCDC
Tiền phạt thu được
Các khoàn khác
Cồng
Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| ---: | ---: |
| 266.548 .113 | 1.527 .947 .036 |
| 26.111 .460 .435 | 1.493 .633 .662 |
| 7.313 .095 .373 | 12.798 .929 .321 |
| $\mathbf{3 3 . 6 9 1 . 1 0 3 . 9 2 1}$ | $\mathbf{1 5 . 8 2 0 . 5 1 0 . 0 1 9}$ |

Dịa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉt MiNH bÁo CÁO TÀı CHíNH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Đon vi tinh: VND
37. Chi phí khác

Lûy kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC
Lỗ do đánh giá lại tài sản
Các khoản khác
Cộng
38. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại
Công
39. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| - | 24.032.635 |
| - | 1.449.506.290 |
| 34.230.312.403 | 42.082.852.360 |
| 34.230.312.403 | 43.556.391.285 |

Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

| Năm 2021 | Năm 2020 |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 41.434 .001 .219 |  |
|  | 4.873 .523 .278 |  |

Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí công cụ, dưng cu
Chi phi khấu hao TSCĐ
Thuế, phí, lệ phí

| Năm 2021 |  | Năm 2020  <br>  344.252 .264 .588 <br> 197.577 .470 .011 206.543 .062 .598 <br> 16.249 .490 .609 142.248 .468 <br> 133.368 .799 .358 126.746 .550 .207 <br> 10.352 .124 .483 27.081 .030 .657 <br> $(4.024 .617 .496$ 889.486 .011 <br> 185.158 .481 .176 332.820 .620 .423 <br> 227.898 .552 .143 122.866 .621 .314 <br> 1.710 .832 .564 .872 4.065 .158 .040 .417 |
| ---: | ---: | ---: |

40. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Lọi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Ḷ̛i nhuận phân bổ cho cồ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty
Quỹ khen thưởng, phúc lọ̣i trích từ lọi nhuận sau thuế Số lự̛̣ng CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 69.090.308.416 | (2.213.228.366.098) |
| 73.525.989.939 | (1.294.798.955.279) |
| (3,198.908.756) |  |
| 709.997.807 | 709.997 .807 |
| 99 | (1.824) |

Cổ phiếu phố thông đang lưu hành bình quân trong năm được xác định như sau:
Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III
Cố phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân đầu kỳ Số lự̛̣ng CP phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| ---: | ---: |
|  | 709.997 .807 |
| 709.997 .807 | 709.997 .807 |

41. Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lọi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lọi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông
Quy khen thưởng, phác lọi trich từ lọi nhuận sau thuế Số lương CP phổ thông dự kiến phát hành thêm Số lượng CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lây kế từ đầu năm đến cuối Quý III

| Năm 2021 | Năm 2020  <br>  69.090.308.416 <br> 73.525 .989 .939 $(2.213 .228 .366 .098)$ <br> $(3.198 .908 .756)$ $(1.294 .798 .955 .279)$. |
| ---: | ---: | ---: |

5.604 .732 .979 .964
$\mathbf{5 0 1 . 8 7 4 . 4 6 6 . 9 2 4 )}$
1.019 .413 .046 .986
33.691 .103 .921
$(320.005 .679 .697)$
$(34.230 .312 .403)$
$(65.933 .341 .491)$
$(443.134 .059 .039)$
$(182.134 .961 .682)$
110.524 .309 .635
$(41.434 .001 .219)$
69.090 .308 .416

Hoạt động tài chính
-
1.019 .413 .046 .986
676.987 .697 .940
$(860.976 .617 .337)$
$\begin{array}{rrr}1.447 .020 .147 .182 & 3.473 .613 .429 .190 \\ (1.098 .942 .222 .064) & (3.541 .955 .627 .523)\end{array}$
CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOȦN FLC
Địa chi: Tẩng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
 Quý III năm 2021

## Báo cáo bộ phận

Bất động sản
Hàng hóa
Chi phi không phân bố - Chi phi bản hàg
Chì phí không phân bồ - Chì phí quản lý doanh nghiệp
Lāi trong Công ty liên kết
Lợi nhuận trước thuế
Chi phi thuế TNDN không phân bồ
Lợi nhuận sau thuế
42.2 Bộ phận theo khu vực địa lý
Sản phẩm của Công ty chủ yếu được tiểu thụ tại cùng một khu vực địa lý, không có sự khảc biệt đáng kể về lợi ich kinh tế hay chịu rủi ro, do đỏ Ban Tổng Giám đốc quyết định không áp dụng Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHẢT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bon vị tính: VND
43. Thông tin về các bên liên quan

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt
Các thành viên quàn lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tồng Giám đốc.
Chi phí của Hội đồng quán trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III

## Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trịnh Văn Quyết
Bà Hương Trần Kiều Dung
Ông Đặng Tất Thắng
Ông Lã Quý Hiển
Bà Bủi Hải Huyền

| Năm 2021 | Năm 2020 |
| :---: | :---: |
| 415.000 .000 | 440.000.000 |
| 90.000 .000 | 90.000 .000 |
| 90.000 .000 | 90.000 .000 |
| 55.000 .000 | - |
| 90.000 .000 | 90.000 .000 |
| 90.000 .000 | 40.000.000 |
| - | 80.000.000 |
| - | 50.000 .000 |
| 6.327.786.658 | 8.744.494.855 |
| 6.742.786.658 | 9.184.494.855 |

Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác Bên liên quan
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Nhân lực Quốc tế FLC
Công ty Cồ phần Hàng không Tre Việt
Công ty CP Xây dưng FLC Faros
Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quán lý Tài sàn RTS
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden
Công ty TNHH Đầu tur và Phát triển Golden Choice
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triến Bất động sản FLC
Mối quan hệ
Công ty liên kết Homes
Công ty TNHH CEMACO Việt Nam
Công ty TNHH Nông nghiệp FLC Biscom
Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom
Công ty TNHH Nông nghiệp FLC Biscom Gia Lai
Công ty CP Đầu tư và Khoáng sán FLC Stone
Công ty CP Xây dựng TM và XNK Vạn Xuân
Công ty CP Khai thác Khoáng sản Lam Sơn
Công ty CP Nông dược H.A.I
Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền Địa ốc HAI
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại HAI Long An
Công ty CP FLC Travel
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ số FLC
Công ty liên kết
Công ty cùng chủ tịch
Công ty con của Faros
Công ty con của Faros
Công ty con của Faros
Công ty con của Faros
Công ty con của Faros
Công ty cùng Ban lãnh đạo

Công ty con của FLCHomes
Công ty con của FLCHomes
Công ty con của FLCHomes
Công ty con của FLCHomes
Công ty cùng Ban lãnh đạo
Công ty con của FLC Stone
Công ty con của FLC Stone
Cổ đông lớn
Công ty con của Nông dược HAI
Công ty con của Nông dược HAI
Công ty con của Nông dự̛̣c HAI
Công ty cùng Ban lã̃nh đạo
Công ty cùng Ban lãnh đạo

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHȦT (Tiếp thco)

Quý III năm 2021
Đon vi tính: VND

| Các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan: |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Beñ liên quan | Giao dich | $\begin{array}{r} \text { đến cuối Quý III năm } \\ 2021 \end{array}$ |
| Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt | Bán dịch vụ, hàng hóa | 63.516 .439 .621 |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 19.489.755.721 |
|  | Góp vốn | 550.000 .000 .000 |
| Công ty Cố Phần Xây Dịng FLC Faros | Bán dịch vụ, hàng hóa | 58.424.348.080 |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 351.464.613.138 |
| Công ty TNHH Quản lý tài sản RTS | Mua dịch vụ, hàng hóa | 1.135.004.569 |
| Bên liên quan | Giao dịch | Lãy kế từ đầu năm đến cuối Quý III năm 2021 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes | Bán dịch vư, hàng hóa | 5.445.841.710 |
|  |  |  |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 40.924.594.590 |
| Công ty TNHH CEMACO Việt Nam | Bán dich vụ, hàng hóa | 364.225.729 |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 10.278.142.980 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom | Bán dj̣ch vư, hàng hóa | 11.471 .590 .909 |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 1.434.774.956 |
| Công ty Cố phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | Bán dịch vụ, hàng hóa | 1.057.777.545 |
|  | Mua hàng hóa dịch vụ | 228.853.464 |
| Công ty Cổ phần Nông Dược Hai | Bán hàng hóa dịch vụ | 16.227.271 |
|  | Mua hàng hóa dịch vụ | 327.276 .954 |
| Công ty TNHH Nông Dược Hai Quy Nhơn | Bán hàng hóa dịch vụ | 2.409 .081 |
| Công ty Cồ phần FLC Travel | Bán dịch vụ, hàng hóa | 1.057.616.800 |
|  | Mua dịch vụ, hàng hóa | 1.972.075.000 |
| Công ty Cố phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC | Bán dịch vụ, hàng hóa | 12.466.352.368 |
|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| Phăi thu ngắn hąn của khách hàng | 40.363.164.739 | 99.745.153.442 |
| Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực Quốc tế FLC | 72.022 .240 | 72.022 .240 |
| Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt | 5.874 .379 .603 | 9.123 .145 .000 |
| Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros | 4.008.735.144 | 1.416.773.178 |
| FLC Homes |  |  |
| Công ty TNHH CEMACO Viȩ̂t Nam | 4.603.411.703 | 959.417 .847 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom | 11.510.836.762 | 40.087.597.448 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sàn FLC Stone | 754.422.486 | 894.798.815 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI | 2.789.102.841 | 22.963.163.629 |
| Công ty Cồ phần FLC Travel | 7.069 .909 .165 | 21.953.329.585 |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC | 2.403 .138 .894 | 2.274.905.700 |

## CÔNG TY CÓ PHȦN TẠ̊ BOÀN FLC

Dịa chỉ: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CẢO TÀı CHINNH HỢP NHÅT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Đon vị tính: VND

| Trả trươ cho người bán ngắn hạn | 1.577.361.323.431 | 1.162.066.741.437 |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cồ phần Hàng không Tre Việt | - | - |
| Công ty Cồ phần Xây dụng FLC Faros | 1.571.015.608.467 | 1.157.687.665.070 |
| Công ty TNHH CEMACO Việt Nam | 25.200.000 | 541.503 .852 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sàn FLC Stone | 76.785 .249 |  |
| Công ty Cồ phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC | - |  |
| Công ty Cổ phần FLC Travel | 6.243.729.715 | 3.837.572.515 |
|  | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| Phải thu ngắn hạn khác | 13.829 .536 .616 | 42.324.006.845 |
| Công ty Cồ phần Hàng không Tre Việt | 25.772 .000 |  |
| Công ty TNHH Quản lý tài sản RTS | - |  |
| Công ty Cổ phần Xây dụng FLC Faros | 4.067.050.358 | 9.211 .291 .014 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes | - | 31.449.497.218 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom | 8.785.286.189 | 1.374.864.218 |
| Công ty Cổ phần FLC Travel | 78.468 .395 | 78.468.395 |
| Công ty Cồ phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC | 568.832 .674 |  |
| Công ty Cổ phần Nông durợc H.A.I | 304.127.000 | 209.886.000 |
| Phải thu dài hạn khác | - | 700.000 .000 .000 |
| Công ty Cổ phẩn FLC Travel | - | 700.000 .000 .000 |
| Phải trả nguời bán ngắn hạn | 65.941.345.335 | 274.107.632.163 |
| Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt | 18.183.491.246 | 4.606 .217 .891 |
| Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros | 78.233 .600 | 2.227.695.572 |
| Công ty TNHH Quản lý tài sản RTS | 194.487 .387 | 397.720 .672 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes | 11.452.387.341 | 131.927.844.903 |
| Công ty TNHH CEMACO Việt Nam | 2.749.054.288 | 87.150.412 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom | 4.725.855.697 | 16.256.484.062 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 23.761.857.870 | 103.091.229.164 |
| Công ty Cổ phần Nông dược Hai | 1.132 .818 .729 | 772.814 .079 |
| Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn | 1.053.006.000 | 739.806 .000 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đija ốc HAI | - | 114.818 .688 |
| Công ty Cổ phần FLC Travel | 2.610.153.177 | 1.014.850.720 |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vu Số FLC | - | 12.871.000.000 |
| Nguời mua trả tiền trước ngắn hạn | 93.776.476.583 | 93.408.167.107 |
| Công ty Cố phần Hàng không Tre Việt | 30.252.928.370 | - |
| Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros | - | 19.815.546.220 |
| Công ty TNHH CEMACO Việt Nam | - | 1.360.389.210 |
| Công ty Cổ phần Nông dược Hai | 14.639 .000 | - |
| Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC | 63.508.909.213 | 72.122 .231 .677 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom | - | 110.000 .000 |

Bịa chí: Tầng 29 , tòa nhà Bamboo Airways, số 265 dường Cầu Giấy, Hà Nội

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHINH HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Quý III năm 2021
Bonn vị tính: VND

Phải trả ngắn hạn khác
1.431.864.411.737 61.476.535.195

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
Công ty TNHH Quản lý tài sản RTS
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC Homes
Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom
Công ty Cổ phần FLC Travel
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Số FLC
36.694.044.640
1.044.136.715
1.389 .226 .492 .163
56.088.857.691
4.046.091.068
3.873.954.489
469.586.300
1.897.783.866

30/09/2021
01/01/2021
300.000 .000 .000

## Phải trả dài hạn khác

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triền Bất động sản 300.000 .000 .000 FLC Homes
44. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong các kỳ sau ngày kết thúc niên độ kế toán.
45. Thông tin về hoạt động liên tục

Cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính này không có hoạt động hoặc sưr kiện nào ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoản. Vì vậy, Báo cáo tài chính của Tập đoàn được lập trên cơ sở già định Tập đoàn sẽ hoạt động liên tục
46. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam và Báo cáo tà̀i chính hợp nhất Quý III năm 2020 do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tự lập.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## Nguời lập biểu



TRẢN TRUNG TỦNG


NGUYĖN THANH BA


## CÔNG TY CP TẠP ĐOÀN FLC

## Số: 993/FLC- BKT

V/v: Giaai trình chênh lệch KQSXKD trén báo cáo tài chinh hơp nhát Quý 3/2021

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

## Tên công ty: CÔNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOẢN FLC (gọi tất là "Công ty")

Mã chứng khoán: FLC
Địa chi trụ sở chỉnh: Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

## Nội dung giài trình:

Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hơp nhất Quý 3 năm 2021 biến động trên $10 \%$ so với củng kỳ năm 2020. Cụ thề:

Đon ví tinh: Tÿ đồng

| STT | Chỉ tiêu | $\begin{array}{r} \text { Quý } 3 \\ \text { năm } 2021 \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Quý } 3 \\ \text { năm } 2020 \end{gathered}$ | Chênh lệch |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Ty̌ đồng | $\begin{gathered} \text { Tăng } \\ \text { (giảm) \% } \end{gathered}$ |
| 1 | Doanh thu bán hảng vả cung cấp dịch vụ | 1.455,31 | 3.436.85 | (1.981,54) | $(57,66)$ |
| 2 | Lơi nhuận gộp vể bán hàng và cung cấp dịch vụ | 144,08 | $(326,91)$ | 471,00 |  |
| 3 | Doanh thu hoạt động taii chinh | 271,30 | 1.317,21 | (1.045.91) | $(79,4)$ |
| 4 | Chi phi tài chinh | 66,80 | 151,02 | $(84,22)$ | $(55,77)$ |
| 5 | Phần lãi lồ trong công ty liẻn doanh liên kết | $(194,08)$ | 0,39 | (194,47) |  |
| 6 | Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5,60 | 576,92 | $(571,32)$ | $(99.03)$ |

Do ảnh hưởng trực tiếp cùa đại dịch Covid, Hà nội và nhiều Tỉnh thành bị giã̃n cách xã hội trong thời gian dải nên ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt là lĩnh vực hàng không và khách sạn làm cho Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất Quý 3 năm 2021 giảm $57,66 \%$ so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã tối đa tiết kiệm giảm toàn bộ chi phi giá thành, chi phi lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để cải thiện, tuy nhiên Doanh thu hoạt động taii chinh giàm $79,4 \%$, bên cạnh đó lỗ từ công ty liên kết làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 194,47 tỷ đồng Vì vậy lọ̣i nhuận sau thuể thu nhập doanh nghiệp giàm sâu so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty làm công văn này giải trình với Quý Cơ quan nội dung trên. Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của Quý Cơ quan.
Trân trong càm on!



[^0]:    11. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
[^1]:    Quy Nhơn, Tïnh Binh Địhh, Việt Nam

