CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HƯNG ĐẠO CONTAINER

 Số: 2010/CV *Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2014*

 *V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận*

 *Quý 3/2014 so với Quý 3/3013*

 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ vào thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết quy định giải trình cụ thể khi lợi nhuận sau thuế quý III năm 2014 so với cùng kỳ năm trước biến động trên 10%. Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container xin giải trình như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **Quý 3-2014** | **Quý 3-2013** | **Chênh Lệch** | **%** |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |  **43,992,789,184**  |  **60,177,554,734**  |  **(16,184,765,550)** | **-27%** |
| 2 | Các khoản giảm trừ trong doanh thu |  -  |  4,000,000  |  (4,000,000) | -100% |
| 3 | **Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01-02)** |  **43,992,789,184**  |  **60,173,554,734**  |  **(16,180,765,550)** | **-27%** |
| 4 | Giá vốn hàng bán |  **45,214,689,236**  |  **51,257,883,180**  |  **(6,043,193,944)** | **-12%** |
| 5 | **Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)** |  **(1,221,900,052)** |  **8,915,671,554**  |  **(10,137,571,606)** | **-114%** |
| 6 |  Doanh thu hoạt động tài chính | 884,857 |  8,323,233  |  (7,438,376) | -89% |
|   |  *- Trong đó :Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng*  |   |   |  -  |   |
| 7 |  Chi phí tài chính | 3,888,026,236 |  3,301,759,664  |  586,266,572  | 18% |
|   |  *- Trong đó: Chi phí lãi vay* | *3,888,026,236* |  *3,301,759,664*  |  586,266,572  | 18% |
| 8 |  Chi phí bán hàng | 1,714,714,595 |  1,171,065,000  |  543,649,595  | 46% |
| 9 |  Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5,366,929,985 |  4,127,969,354  |  1,238,960,631  | 30% |
| 10 | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}** |  **(12,190,686,010)** |  **323,200,769**  |  **(12,513,886,779)** | **-3872%** |
| 11 |  Thu nhập khác  | 264,253,764 |  5,000,036  |  259,253,728  | 5185% |
| 12 |  Chi phí khác | 716,834,657 |  34,399,401  |  682,435,256  | 1984% |
| 13 |  **Lợi nhuận khác (40=31-32)** |  **(452,580,893)** |  **(29,399,365)** |  (423,181,528) | 1439% |
| 14 |  **Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)** |  **(12,643,266,903)** |  **293,801,404**  |  **(12,937,068,307)** | **-4403%** |
| 15 |  Chi phí thuế TNDN hiện hành |   |  73,450,351  |  (73,450,351) | -100% |
| 16 |  Chi phí thuế TNDN hoãn lại |  -  |   |  -  |   |
| 17 |  **Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)** |  **(12,643,266,903)** |  **220,351,053**  | **(12,863,617,956)** | **-5838%** |

Quý 3 năm 2014, nền kinh tế vẫn trong tình trạng sức mua bị giảm mạnh ảnh hưởng xấu đến doanh thu của Công ty. Doanh thu thuần giảm hơn 27% so với cùng kỳ, mặc dù Công ty nỗ lực giảm giá vốn 12% và các chi phí khác nhưng vẫn không thể bù đắp được, đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận giảm mạnh.

Trân trọng báo cáo,

 **Công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container**

**Nơi nhận:**

* UBCK nhà nước
* Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
* Lưu