TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ̀ TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẢNG - VINACOMIN

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
MỤC LỤC
Trang

1. Báo cáo của Ban Giám đốc ..... 2-4
2. Báo cáo kiểm toán ..... 5-6
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán ..... 7-9
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..... 10
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách ..... 11
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..... 12-13
- Thuyết minh Báo cáo tài chính ..... 14-31

TÂP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM
CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÔC

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin (dưới đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập. .

## 1. Thông tin chung

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin tiền thân là Công ty Kinh doanh Bất động sản TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 2699/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ - HĐTV ngày 28/9/2010 về việc phê duyệt Đề án và chuyển Công ty kinh doanh bất động sản - TKV (chi nhánh của Công ty mẹ) thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin (do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam sở hữu $100 \%$ vốn điều lệ). Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2010 với mã số doanh nghiệp là 0104945528 và thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12 tháng 07 năm 2013.

## 2. Chủ tịch Công ty, Ban Giám đốc

Chủ tịch Công ty và các thành viên Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty trong suốt năm tài chính và đến ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

Ho và tên:

- Ông Đặng Quốc Hùng
- Ông Trương Đức Mạnh
- Ông Trần Tùng Lâm


## Chức vu:

Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó giám đốc
3. Trụ sở

Công ty có trụ sở tại: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

## 4. Hoạt động chính

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, hoạt động chính của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông; Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản; Cung ứng vật tư, thiết bị.
Ngoài ra, Công ty không có họat động đáng kể nào ngoài các chức năng kinh doanh đã được đăng ký.

# TĀP ĐOÀN CÔNG NGHIÊPP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM <br> CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TU' PHÁT TRIẺN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN <br> Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội 

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## 5. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Chi tiết tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm.

## 6. Sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ

Ngày 25/12/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc thu hồi $19.901,5 \mathrm{~m} 2$ (trong diện tích 27.288 m 2 đất quy hoạch cho Công ty xây dựng nhà cao tầng gồm chung cư, trung tâm thương mại và văn phòng) tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý. Chi phí dở dang (không gồm tiền sử dụng đất phải nộp, chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật phải trả) tập hợp đến $31 / 12 / 2013$ phân bổ cho diện tích đất thu hồi là 13.708.184.600 đồng.
Ngày 25/3/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án tài chính tại Quyết định số 754/QĐ-UBND với tổng số tiền thanh toán cho Công ty là 65.090.009.000 đồng, gồm: tiền xây dựng, quản lý, tư vấn (ngoài chi phí từ vấn thiết kế kỹ thuật)...là 29.862.462.000 đồng; chi phí tư vấn thiêt kế kỹ thuật là 22.888 .030 .000 đồng; chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất phân bổ cho diện tích đất tỉnh Quảng Ninh thu hồi là 12.339.517.000 đồng.
Để giải ngân, ngày 17/4/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án ghi thu ghi chi tại Quyết định số $1006 / \mathrm{Q}$-UBND, trong đó ghi thu ghi chi khấu trừ tiền sử dụng đất còn phải nộp đối với diện tích đất xây dựng còn lại của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin $(7.749,1 \mathrm{~m} 2$ - được sử dụng xây nhà liền kề giai đoạn II$)$ với số tiền 39.087.450.500 đồng, số tiền còn lại là 26.002.558.500 đồng thanh toán bằng tiền. Năm 2013 đã được thanh toán thông qua hình thức ghi thu ghi chi với số tiền 39.087.450.500 đồng theo Quyết định nêu trên. Số tiền còn lại là 26.002.558.500 đồng, đến thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 chưa được thanh toán.

## 7. Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty.

## 8. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty được yêu cầu:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn phù hợp và áp dưng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thực hiện các xét đoán và uớc tính một cách hợp lý và thận trọng;


# TÅP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV ĐÂU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi giả thuyết Công ty sẽ tiếp tục hoạt động không còn phù hợp.
Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việcc lập và trình bày Báo cáo tài chính và nhận thấy không có vấn đề bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chêp đầy đủ, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp 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.
Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản và đã thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa và phát hiện sai sót và các trường hợp vi phạm khác.
Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo đúng các yêu cầu trên.


## 9. Ý kiến của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm) đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty và được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014
THAY Mạ̃T BAN GIÁM ĐỐC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN

về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 nằm 2013 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin

## Kính gửi: Chủ tịch Công ty và Ban Giám đốc

## Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin được lập ngày 19 tháng 03 năm 2014 bao gồm: Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 07 đến trang 31 kèm theo.
Báo cáo tài chính này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

## Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiế để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin 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.
Không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần như đã nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính đến Ghi chú 7.3 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: Ngày $25 / 12 / 2012$, Ủy ban Nhân dân tinh Quảng Ninh ra Quyết định số $3429 /$ QĐ-UBND về việc thu hồi $19.901,5 \mathrm{~m} 2$ (trong diện tích 27.288 m 2 đất quy hoạch cho Công ty xây dựng nhà cao tầng gồm chung cư, trung tâm thương mại và văn phòng) tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý. Chi phí dở dang (không qồm tiền sử dụng đất phải nộp, chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật phải trả) tập hợp đến 31/12/2013 phân bổ cho diện tích đất thu hồi là 13.708.184.600 đồng.Ngày 25/3/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án tài chính tại Quyết định số 754/QĐUBND với tổng số tiền thanh toán cho Công ty là 65.090 .009 .000 đồng, gồm: tiền xây dựng, quản lý, tư vấn (ngoài chi phí từ vấn thiết kế kỹ thuật)...là 29.862 .462 .000 đồng; chi phí tư vấn thiêt kế kỹ thuật là 22.888.030.000 đồng; chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất phân bổ cho diện tích đất tỉnh Quảng Ninh thu hồi là 12.339.517.000 đồng. Để giải ngân, ngày 17/4/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án ghi thu ghi chi tại Quyết định số 1006/QĐ-UBND, trong đó ghi thu ghi chi khấu trừ tiền sử dụng đất còn phải nộp đối với diện tích đất xây dựng còn lại của Công ty TNHH MTV Đầu tự phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin ( $7.749,1 \mathrm{~m} 2$ - được sử dụng xây nhà liền kề giai đoạn II) với số tiền 39.087.450.500 đồng, số tiền còn lại là 26.002.558.500 đồng thanh toán bằng tiền. Năm 2013 đã được thanh toán thông qua hình thức ghi thu ghi chi với số tiền 39.087.450.500 đồng theo Quyết định nêu trên. Số tiền còn lại là 26.002 . 558.500 đồng, đến thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 chưa được thanh toán.
Ngoài ra, liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐHTKD-2009 ngày 25/05/2009 được Công ty ký với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Hà Tây về việc hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác dự án "Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở cao cấp" đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hai bên không thỏa thuận được về khoản tiền thuế GTGT do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Hà Tây yêu cầu thanh toán thêm (số tiền 4.016.500.000 đồng tương ứng $10 \%$ giá trị góp vốn theo hợp đồng). Công ty đã khởi kiện vụ việc ra Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đề giải quyết. Công ty đã trích lập dự phòng phải trả với giá trị 5.232 .000 .000 đồng tại ngày $31 / 12 / 2013$. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý, chúng tôi chưa thể đánh giá được ảnh hưởng (nếu có) từ kết quả xét xử của vụ án này đến các thông tin đã được trình bày trên Báo cáo tài chính.


## Nguyễn Hồng Quang

Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0576-2013-009-1

Nguyễn Trung Thành
Kiềm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1673-2013-009-1

## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸTT NAM

## CÔNG TY TNHH MTV ĐÀU TƯ PHÁT TRIẾN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN

Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2013


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ̀ TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TÂNG - VINACOMIN
Địa chì: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND

| NGUON VON | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyĉ́t minh | 31/12/2013 | 01/01/2013 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 134.338.000.403 | 188.981.824.066 |
| Nợ ngắn hạn | 310 |  | 73.690.329.674 | 113.041.069.023 |
| Vay và nợ ngắn hạn | 311 |  | - | 27.864.756.024 |
| Phải trả người bán | 312 |  | 11.828.205.256 | 27.864.756.024 |
| Người mua trả tiền trước | 313 |  | - |  |
| Thuế và khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 5.10 | 2.792.987.810 | 28.764.497.177 |
| Phải trả người lao động | 315 |  | 681.683 .539 | 1.546.709.562 |
| Chi phí phải trả | 316 | 5.11 | 868.252 .502 | 150.961.071 |
| Phải trả nội bộ | 317 |  | 10.243.334.963 | 8.235.799.517 |
| Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD | 318 |  | 40.029.825.969 | 40.077.222.000 |
| Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 5.12 | 5.092.730.534 | 4.445.552.844 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 |  | - ${ }^{-}$ | - |
| Quỹ khen thường, phúc lợi | 323 |  | 2.153.309.101 | 1.955.570.828 |
| Nợ dài hạn | 330 |  | $\mathbf{6 0 . 6 4 7 . 6 7 0 . 7 2 9}$ | 75.940.755.043 |
| Phải trả dài hạn khác | 333 | 5.13 | 54.437.153.767 | 63.360.093.991 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 337 |  | 6.210.516.962 | 12.580.661.052 |
| VÔN CHỦ SỞ HỮU | 400 |  | 172.074.125.206 | 170.585.038.587 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 5.14 | 172.074.125.206 | 170.585.038.587 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |  | 166.907.419.717 | 166.907.419.717 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 413 |  | - | - |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 |  | - | - ${ }^{-}$ |
| Quỹ đầu tư phát triển | 417 |  | 5.166.705.489 | 1.307.124.377 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 418 |  | - | 2.370.494.493 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 |  | - | - |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 420 |  | - | - |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 |  | - | - |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 |  | - | - |
| Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 |  | - | - |
| Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | 433 |  |  | - |

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIẸP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND

| NGUȮN VÓN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | 31/12/2013 | 01/01/2013 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 134.338.000.403 | 188.981.824.066 |
| Nợ ngắn hạn | 310 |  | 73.690.329.674 | 113.041.069.023 |
| Vay và nợ ngắn hạn | 311 |  | - - | - ${ }^{-}$ |
| Phải trả người bán | 312 |  | 11.828.205.256 | 27.864.756.024 |
| Người mua trả tiền trước | 313 |  | - ${ }^{-}$ |  |
| Thuế và khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 5.10 | 2.792 .987 .810 | 28.764.497.177 |
| Phải trả người lao động | 315 |  | 681.683 .539 | 1.546.709.562 |
| Chi phí phải trả | 316 | 5.11 | 868.252 .502 | 150.961 .071 |
| Phải trả nội bộ | 317 |  | 10.243.334.963 | 8.235.799.517 |
| Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD | 318 |  | 40.029.825.969 | 40.077.222.000 |
| Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 5.12 | 5.092 .730 .534 | 4.445.552.844 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 |  | -153.309.101 | 1.955.570.828 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 |  | 2.153.309.101 | 1.955 .570 .828 |
| Nợ dài hạn | 330 |  | $\mathbf{6 0 . 6 4 7 . 6 7 0 . 7 2 9}$ | 75.940.755.043 |
| Phải trả dài hạn khác | 333 | 5.13 | 54.437 .153 .767 | 63.360 .093 .991 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 337 |  | 6.210.516.962 | 12.580.661.052 |
| VỐN CHỦ SỞ HŨU | 400 |  | 172.074.125.206 | 170.585.038.587 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 5.14 | 172.074.125.206 | 170.585.038.587 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 |  | 166.907.419.717 | 166.907.419.717 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 413 |  | - | - |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 |  | - ${ }^{-}$ | -307.124.377 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 417 |  | 5.166.705.489 | 1.307.124.377 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 418 |  | - | 2.370.494.493 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 |  | - | - |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 420 |  | - | - |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 |  | - | - |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 |  | - | - |
| Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 |  | - | - |
| Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | 433 |  |  | - |

TẢP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ̉U TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẢNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BẢNG CÂN ĐÔI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHï TIÊU NGOȦI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Thuyết

$$
31 / 12 / 2013
$$

Tài sản thuê ngoài
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
Nợ khó đòi đã xử lý
Ngoại tệ các loại
Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Như Quỳnh

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Trần Văn Nến

GIÁM ĐÔC


## TẠP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸTT NAM

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243 A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND


Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014


## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

## CÔNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIỄN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

TÌNH HİNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND

| CHï TIÊU | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Số còn phải nộp năm truớc chuyển qua | Số phait sinh phải nộp trong năm | Số dã nộp trong năm | Số còn phaii nộp chuyển qua năm salu |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B | C | 1 | 2 | 3 | $4=(1+2-3)$ |
| Thuế | 10 | 28.764.497.177 | (17.278.106.321) | 8.693.403.046 | 2.792.987.810 |
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11 |  | 8.073.358.000 | 5.853 .606 .419 | 2.219.751.581 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 12 | - | - | - | - |
| Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 13 | - | - - | - |  |
| Thuế Xuất, nhập khẩu | 14 |  |  |  |  |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 15 | 1.062.462.353 | 1.687.151.426 | 2.443.651.859 | 305.961 .920 |
| Thuế Tài nguyên | 16 | - | - | - |  |
| Thuế Nhà đất | 17 | - | - ${ }^{-}$ | 6 |  |
| Tiền thuê đất | 18 | 27.505.525.000 | (27.407.320.594) | 98.204.406 |  |
| Các khoản thuế khác | 19 | 196.509.824 | 368.704 .847 | 297.940 .362 | 267.274.309 |
| Thuế môn bài |  | - | 3.000 .000 | 3.000 .000 | . |
| Thuế thu nhập cá nhân |  | 196.509 .824 | 365.704 .847 | 294.940.362 | 267.274.309 |
| Các loại thuế khác |  |  |  |  |  |
| Các khoản phải nộp khác | 30 | - | - | - |  |
| Các khoản phụ thu | 31 | - | - - | - |  |
| Các khoản phí, lệ phí | 32 | - |  |  |  |
| Các khoản khác | 33 | - | - - |  |  |
| Thu điều tiết |  | - | - - |  |  |
| Các khoản nộp phạt |  | - | - - |  |  |
| Nộp khác |  |  | - - |  | 2.987.810 |
| $\text { TỒNG CỘNG }(40=10+30)$ | 40 | 28.764.497.177 | (17.278.106.321) | 8.693.403.046 | 2.792.987.810 |

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

NGU'ỜI LẬP BIẺU


Phạm Như Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Nến


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BÁO CÁO LUUU CHUYÊ̌N TIÊN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND

| CHï TIÊU | Mã số | Năm 2013 | Năm 2012 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| LUU CHUYỂN TIÊN TỬ HOẠT ĐỘNG KD |  |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế | 01 | 6.618.162.753 | 6.446.147.557 |
| Điều chỉnh cho các khoản |  |  |  |
| Khấu hao TSCĐ | 02 | 490.229 .739 | 773.699 .906 |
| Các khoản dự phòng | 03 | (392.963.360) | 14.371 .880 .338 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | - - |  |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (2.749.679.621) | (1.982.210.948) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 3.533 .333 | 20.267.188 |
| Lợ nhuận tư H甲KD truớc thay đổi vốn LD | 08 | 3.969.282.844 | 19.629.784.041 |
| Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | 9.650 .048 .575 | 45.984.034.236 |
| Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | 32.412 .519 .052 | (17.687.927.339) |
| Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | (42.892.187.070) | (21.307.537.566) |
| Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 432.654 .865 | 2.147.524.023 |
| Tiền lãi vay đã trả | 13 | (3.533.333) | (20.267.188) |
| Thuế thu nhập đã nộp | 14 | (2.443.651.859) | (3.113.472.564) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 100.000.000 | 30.000 .000 |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (1.207.576.454) | (9.130.195.949) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 17.556.620 | 16.531.941.694 |
| LUU' CHUYỂN TIỂN TU̇̉ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TU' |  |  |  |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn | 21 | - | (8.835.972.590) |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS d.hạn | 22 | 30.909 .091 | - |
| Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2.740.484.148 | 1.982 .210 .948 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ạọng đầu tur | 30 | 2.771.393.239 | (6.853.761.642) |
| LU'U CHUYỂN TIĖ̉N TÙ̉ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH |  |  |  |
| Tiền thu từ phát hành CP , nhận vốn góp của chủ SH | 31 | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 2.000 .000 .000 | 632.500 .000 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (2.000.000.000) | (11.832.500.000) |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần tù hoạt động tài chính | 40 | - | (11.200.000.000) |

## TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸTT NAM

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ̀U TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## BÁO CÁO LUUU CHUYỀN TIÊN TẸ (Tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Đơn vị: VND


Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Như Quỳnh

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Trần Văn Nến


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin tiền thân là Công ty Kinh doanh Bất động sản TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 2699/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ - HĐTV ngày 28/9/2010 về việc phê duyệt Đề án và chuyền Công ty kinh doanh bất động sản - TKV (chi nhánh của Công ty mẹ) thành Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin (do Tập đoàn Công nghiệ̣p Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu $100 \%$ vốn điều lệ), Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2010 với mã số doanh nghiệp là 0104945528 và thay đổi lần thứ nhất ngày 12 tháng 07 năm 2013. Theo đó ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định bao gồm:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao;
- Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống; sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình đường thuỷ, cảng sông, cảng biển, công trình thuỷ lợi và các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp;
- Hoạt động xây dưnng chuyên dụng: phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng;
- Bán buôn, bán lẻ máy móc, thiết bị phụ tùng máy: máy khai khoáng, máy xây dựng, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị và phụ tùng các máy ngành sản xuất;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phầm liên quan, khí đốt và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn, bán lẻ sắt, thép, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng: xi măng, gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương, vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, đường sắt và vận tải thuỷ; bốc xếp hàng hoá và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;


# TÂP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN NHÅ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: kinh doanh dịch vụ khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà khách, nhà nghi lưu trú ngắn ngày;
- Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;
- Hoạt động tư vấn quản lý;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế kiến trúc công trình; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000 .000 .000 đồng.
Công ty đã tiếp nhận vốn, tài sản và các nguồn lực khác cũng như kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty kinh doanh bất động sản - TKV kể từ ngày 01/10/2010.
Công ty có trụ sở tại: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 55 người, trong đó số cán bộ quản lý là 19 người.

## 2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý về tài chính, kế toán có liên quan.
Hinh thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.
3 NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIÊN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ năm dương lịch.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## 4 CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN QUAN TRỌNG

Các chính sách đã được áp dụng trong việc trình bày Báo cáo tài chính này là nhất quán với các chính sách kế toán đã được áp dụng để trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày $31 / 12 / 2012$ của Công ty, ngoại trừ thay đổi về chính sách kế toán dưới đây.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## Thay đổi Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Từ ngày $10 / 06 / 2013$, Công ty áp dụng Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính thay cho Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 để ghi nhận và trích khấu hao tài sản cố định.
Việc thay đổi chính sách ghi nhận và trích khấu hao tài sản cố định để phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định được ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TTBTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính như nêu trên được Ban Giám đốc Công ty đánh giá không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của Công ty.

## 4.1 Ước tính kế toán

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, yêu cầu Ban Giám đốc Công ty 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 tiềm tàng tại ngày kết thúc năm tài chính 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 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

### 4.3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, 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 sẵn sàng sử dụng.
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho 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 phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
- Chi phí SXKD dở dang khác

Giá đích danh
Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 . "Hàng tồn kho" và Thông tư số $228 / 2009 / \mathrm{TT}$ - BTC ngày $07 / 12 / 2009$ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản

# TẢP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM 

CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội

## THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

### 4.4 Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.

## Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỷ các khoản lãi iỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.
Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 (áp dụng đến hết ngày 09/06/2013) của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 (áp dụng kể từ ngày $10 / 06 / 2013$ ) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

### 4.5 Bất động sản đầu tư và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá bất động sản đầu tư ( $\mathrm{B} Đ \mathrm{~S}$ đầu tư) là toàn bộ các chi phí bằng tiền mà Công ty bỏ ra để có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới $B Đ S$ đầu tư được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi BĐS đầu tư được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý bất động sản đầu tư đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.
Khấu hao $\mathrm{B} Đ \mathrm{~S}$ đầu tư được tính theo phương pháp đuờng thẳng được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Thời gian sử dụng ước tính của $\mathrm{B} Ð \mathrm{~S}$ đầu tư được tính theo thời gian sử dụng của nhà cửa vật kiến trúc được hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 (áp dụng đến hết ngày 09/06/2013) của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 (áp dụng kể từ ngày 10/06/2013) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Bất động sản đầu tư là các văn phòng do Công ty sở hữu và cho thuê theo hợp đồng thuê hoạt động.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

### 4.6 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.
Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 90 ngày kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh được phần loại là tài sản dài hạn.
Các khoản góp vốn liên doanh là thỏa thuận trên cơ sở ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh mà theo đó Công ty và các bên tham gia thực hiện hoạt động kinh tế trên cơ sở đồng kiểm soát. Cớ sở đồng kiểm soát được hiểu là việc đưa ra các quyết định mang tính chiến lược liên quan đến các chính sách hoạt động và tài chính của đơn vị liên doanh phải có sự đồng thuận của các bên đồng kiểm soát. Các khoản đầu tư này được phản ánh theo giá gốc.
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 07/12/2009.


### 4.7 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm công cụ dụng cụ, giá trị của các tài sản không có đủ tiêu chuẩn là $\mathrm{TSCĐ} \mathrm{(có} \mathrm{giá} \mathrm{trị} \mathrm{nhỏ} \mathrm{hơn} 30$ triệu đồng) và các chi phí trả trước dài hạn khác. Chi phí trả trước dài hạn sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian 2 năm kể từ khi phát sinh. Chi phí trả trước dài hạn là chi phí thuê văn phòng tòa nhà đa năng được phân bổ trong thời gian không quá thời hạn thuê theo hợp đồng.

### 4.8 Chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, nhưng chưa được thực chi vào thời điểm kết thúc năm tài chính để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 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 phần chênh lệch.

### 4.9 Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty thuộc sở hữu Nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp quản lý.

Nguồn vốn kinh doanh được thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty bao gồm nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Các quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc phân phối quỹ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày $31 / 12 / 2013$ của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số $71 / 2013-\mathrm{NĐ} / \mathrm{CP}$ ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ $100 \%$ vốn điều lệ. Các quỹ trong năm được trích lập gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi.

### 4.10 Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
(i) Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.
(ii) Doanh thu xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong năm, khi Công ty đảm bảo thu được lợi ích từ hợp đồng xây dựng và chi phí để hoàn thành phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập Báo cáo tài chính được tính toán một cách tin cậy.
(iii) Doanh thu bất động sản được ghi nhận tương ứng với tiến độ đóng tiền của khách hàng được quy định trong hợp đồng mua bán. Các doanh thu liên quan như chi phí sử dụng đất được ghi nhận tương ứng với diện tích căn hộ bán được trên tổng diện tích dự án.
(iv) Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng. Lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc kỳ kế toán (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).
(v) Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

### 4.11 Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, các chi phí khác phát sinh trong năm tài chính. Trong đó chi phí lãi tiền vay là gồm lãi vay phải trả trong năm của các khoản vay ngắn hạn của Công ty.

### 4.12 Thuế

## Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

Hàng hoá do Công ty xây dựng và cung cấp chịu mức thuế suất $10 \%$
Thuế VAT đầu ra đối với doanh thu bất động sản được đơn vị tính dựa trên căn cứ giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất và chi phí giải phóng mặt bằng.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN):

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất $25 \%$.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong năm là chi phí thuế thu nhập hiện hành.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Các lọ̣i thuế khác: Theo quy định hiện hành của Việt Nam

### 4.13 Khoản phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

TẢP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM
CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chì: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,Ṭ Hà Nội

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## 5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|  |  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ (\mathrm{VND}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt tại quỹ | (i) | 1.650.921.000 | 2.898.991.000 |
| Tiền gửi ngân hàng | (ii) | 3.254.948.919 | 953.533 .5337 |
| Các khoản tương đương tiền | (iii) | 35.631.952.205 | 33.896.347.732 |
| Cộng |  | 40.537.822.124 | 37.748.872.265 |

(i) Số dư tiền mặt tại quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gồm:

Nguyên tệ $\qquad$
Đồng Việt Nam
1.650 .921 .000

Đồng ngoại tệ
Cộng
1.650 .921 .000
(ii) Số dư tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gồm:

Nguyên tệ
VND
Ngoại tệ
Đồng Việt Nam
3.254.948.919

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
387.899 .050

Ngân hàng TMCP Dầu khí
144.266 .826

Ngân hàng TMCP Sài Gòn công throong
86.857.824

Ngân hàng TMCP Buru điện Liên Việt
184.332.818

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Hà Nội
Ngân hàng TMCP Công thurơng Việt Nam
2.398.117.001

Ngân hàng TMCP Đại Duoong
7.821 .857

Ngân hàng TNHH MTV Hong leong
155.735

Cộng
3.254.948.919
(iii) Số dư các khoản tương đương tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 bao gồm:

|  | Nguyên tệ | VND |
| :--- | :---: | :---: |
| Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng <br> Cộng | 35.631 .952 .205 <br> $\mathbf{3 5 . 6 3 1 . 9 5 2 . 2 0 5}$ |  |

TÅP ĐOȦN CÔNG NGHIẸP THAN - KHOÁNG SẢN VIÊT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀ̀ TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
5.2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ (\mathrm{VND}) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2013 \\ (V N D) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ban Quản lý dự án Hastone | 1.104.988.237 | 932.259 .590 |
| Cộng | 1.104.988.237 | 932.259.590 |

### 5.3. Hàng tồn kho

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Hàng mua đang đi đường | - |  |
| Nguyên liệu, vật liệu | 15.287.708.068 | 27:441.453.000 |
| Công cụ, dụng cụ | - |  |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 128.306.784.273 | 148.109.058.393 |
| Hàng hoá | 58.050.000 | 58.050 .000 |
| Hàng mua đang đi đường |  | 456.500 .000 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (13.335.465.000) | (13.867.236.134) |
| Cộng giá trị thuần hàng tồn kho | 130.317.077.341 | 162.197.825.259 |



TÅP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸT NAM
CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIẾN NHÀ VÅ̀ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
5.5 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| - | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ (\mathrm{VND}) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Dự án toà nhà Tập đoàn tại Lâm Đồng | - | 400.968.291 |
| Cộng | - | 400.968.291 |

5.6. Bất động sản đầu tư

|  | Số đầu năm (VND) | Tăng trong năm (VND) | Giảm trong năm (VND) | $\begin{gathered} \text { Số cuối năm } \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá BDS đầu tur | 19.591.466.829 | 5.632.738.804 | 18.739.183.473 | 6.485.022.160 |
| Quyền sử dụng đất |  | - |  |  |
| Nhà | - | - |  |  |
| Nhà và Quyền sử dụng đất | 19.591.466.829 | 5.632 .738 .804 | 18.739.183.473 | 6.485.022.160 |
| Cơ sở hạ tầng | - | - |  |  |
| Giá trị hao mòn luỹ kế | 338.466 .580 | 408.931.312 | 563.178.050 | 184.219.842 |
| Quyền sử dụng đất | - | - |  |  |
| Nhà | - | - | - |  |
| Nhà và Quyền sử dụng đất | 338.466 .580 | 408.931.312 | 563.178.050 | 184.219.842 |
| Cơ sở hạ tầng | - | - | - |  |
| Giá trị còn lại của BĐS đầu tư | 19.253.000.249 | - | - | 6.300.802.318 |
| Quyền sừ dưng đất | - | - |  |  |
| Nhà |  |  |  |  |
| Nhà và Quyền sử dụng đất | 19.253.000.249 |  | - | 6.300.802.318 |
| Cơ sở hạ tầng |  | - |  |  |

5.7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

|  | 31/12/2013 |  | 01/01/2013 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | SL | Giá tri | SL | Giá tri |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |  | 74.157.250.000 |  | 74.157.250.000 |
| - Góp vốn dụ án Lê Trong Tấn |  | 38.157.250.000 |  | 38.157.250.000 |
| - Góp vốn dư án Hastone Tower |  | 36.000.000.000 |  | 36.000.000.000 |
| Đầu tư tài dài hạn khác |  | - |  | - |
| Công |  | 74.157.250.000 |  | 74.157.250.000 |

Giá trị đầu tư của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là giá trị góp vốn dự án theo hình thức liên doanh, liên kết hiện Công ty đang đầu tư được phản ánh theo giá gốc của khoản đầu tur

TÅP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ĐẢ́U TƯ PHÁT TRIÊN NHẢ VÅ HẠ TÅNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
5.8 Chi phí trả trước dài hạn

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} .01 / 01 / 2013 \\ (V N D) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 904.605.471 | 413.237 .306 |
| Chi phí thuê văn phòng tòa nhà đa năng | 22.564.515.999 | 23.292.403.611 |
| Công | 23.469.121.470 | 23.705.640.917 |

5.9 Chi phí trả trước dài hạn
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Cộng
5.10 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 3}$ <br> (VND) |  | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 3}$ <br> (VND) |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |
| 2.219 .751 .581 |  | - |
| 305.961 .920 |  | 1.062 .462 .353 |
| 267.274 .309 |  | 196.509 .824 |
| - |  | 27.505 .525 .000 |
| $\mathbf{2 . 7 9 2 . 9 8 7 . 8 1 0}$ |  | $\mathbf{2 8 . 7 6 4 . 4 9 7 . 1 7 7}$ |

Cộng
5.11 Chi phí phải trả

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2013 \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí trích trước liên quan đến dự án Cột 5 | 668.079.829 | - |
| Chi phí trích trước khác | 200.172 .673 | 150.961 .071 |
| Cộng | 868.252.502 | 150.961.071 |

TÂP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SẢN VIẸTT NAM
CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TƯ PHÁT TRIẾN NHÀ VÄ HẠ TÀNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243 A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội

## THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

### 5.12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ (\mathrm{VND}) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Kinh phí công đoàn | 49.434 .635 | 61.529 .940 |
| Phải trả đội thi công số 1 | 4.350.110.284 | 4.132.214.468 |
| Phải trả đội thi công số 2 | 168.942.520 | - |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 524.243 .095 | 251.808 .436 |
| Cộng | 5.092.730.534 | 4.445.552.844 |

5.13 Phải trả dài hạn khác

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả dài hạn Tập đoàn | 54.416.666.767 | 63.339.606.991 |
| Phải trả khác | 20.487 .000 | 20.487 .000 |
| Cộng | 54.437.153.767 | 63.360.093.991 |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|  | Vốn đầu tur ciia chit SH VND | Quỹ đî̀u tur phait triển VND | Quĩ dıır phòng tài chính VND | Loi nhuận chưa phân phối <br> VND | Tồng cộng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dư đầu năm trước | 163.474.651.486 | 1.031.859.685 | 1.887.125.915 | - | $\begin{array}{r} \mathbf{1 6 6 . 3 9 3 . 6 3 7 . 0 8 6} \\ 3.432 .768 .231 \end{array}$ |
| Tăng vốn trong năm trước | 3.432.768.231 | - | - | 4.827.193.030 | 4.827.193.030 |
| Lãi trong năm trước | - | 275.264 .692 | 483.368 .578 | 4.827.193.030 | 758.633 .270 |
| Tăng khác | - | 275.264.692 | 483.368 .578 | - | - |
| Giảm vốn trong năm trước |  | - | - | - | - |
| Lỗ trong năm trước | - | - | - | (4.827.193.030) | (4.827.193.030) |
| Giàm khác | - |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm trưóc/đầu năm nay | 166.907.419.717 | 1.307.124.377 | 2.370.494.493 | - | 170.585.038.587 |
| Tăng vốn trong năm nay | - | - | - | 4.963.622.065 | 4.963.622.065 |
| Lãi trong năm nay |  | 3859.581 .112 | - | 4.963.622.065 | 3.859 .581 .112 |
| Tăng khác | - | 3.859.581.112 | - | . | - |
| Giảm vốn trong năm nay | - | - | - | - | - |
| Lỗ trong năm nay | - | - | (2.370.494.493) | (4.963.622.065) | (7.334.116.558) |
| Giảm khác | - | - | (2.370.494.493) |  |  |
|  | 166.907.419.717 | 5.166.705.489 | - | - | 172.074.125.206 |
| Số dư cuối năm |  | 5.166.705.489 | - |  |  |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

| Chi tiết vốn đầu tur của chủ sở hưu <br>  <br> Vốn góp của Nhà nước <br> Cộng | 31/12/2013 <br> (VND) |  | 01/01/2013 <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lọi nhuận

|  | $\begin{gathered} \text { 31/12/2013 } \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 01/01/2013 } \\ (\text { VND }) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu |  |  |
| Vốn góp đầu năm | 166.907.419.717 | 163.474.651.486 |
| Nhận bàn giao từ Công ty Nhà nước | - |  |
| Vốn góp tăng trong năm | - | 3.432.768.231 |
| Vốn góp giảm trong năm | - |  |
| Vốn góp cuối năm | 166.907.419.717 | 166.907.419.717 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - |  |

Các quỹ của doanh nghiệp

|  | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 3}$ <br> (VND) |  | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 3}$ <br>  <br>  <br> Quỹ đầu tư phát triển | 1.307 .124 .377 <br> Quỹ dự phòng tài chính |
| :--- | ---: | :--- | :--- | :--- |
| 5.166 .705 .489 |  | 2.370 .494 .493 |  |  |

TÅP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CỒNG TY TNHH MTV ĐÀU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HA TÂNG - VINACOMIN
Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013
6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MƯC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | Năm 2013 <br> (VND) | Năm 2012 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 124.324.436.154 | 89.983.555.705 |
| Doanh thu bán hàng | 124.324.436.154 | 89.983.555.705 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | - |  |

6.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

|  | Năm 2013 <br> (VND) |  |  | Năm 2012 <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | - | - |  |
| Giảm giá hàng bán |  | - |  | - |
| Hàng bán bị trả lại |  | - |  | - |

6.3 Doanh thu thuần

|  | Năm 2013 (VND) | $\begin{gathered} \text { Năm } 2012 \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 124.324.436.154 | 89.983.555.705 |
| D.thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá | 124.324.436.154 | 89.983.555.705 |
| Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ |  |  |

6.4 Giá vốn hàng bán và dị̣ch vụ cung cấp

|  | Năm 2013 (VND) | $\begin{gathered} \text { Năm } 2012 \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn hàng bán | 112.678.279.703 | 62.544.436.203 |
| Hoàn nhập DP giảm giá hàng tồn kho | (531.771.134) | - |
| Cộng | 112.146.508.569 | 62.544.436.203 |

### 6.5 Doanh thu hoạt động tài chính

|  | Năm 2013 (VND) | Năm 2012 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2.740.484.148 | 1.982.210.948 |
| Cộng | 2.740.484.148 | 1.982.210.948 |

# TÂP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

## CÔNG TY TNHH MTV ĐÂU TU' PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - VINACOMIN

Địa chi: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

### 6.6 Chi phí hoạt động tài chính

|  | Năm 2013 (VND) | Năm 2012 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền vay | 3.533.333 | 20.267.188 |
| Cộng | 3.533.333 | 20.267.188 |

6.7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | Năm 2013 (VND) | $\begin{gathered} \text { Năm } 2012 \\ (\text { VND }) \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 1.654.540.688 | 1.612.461.777 |
| Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế TNHH của năm nay | - | - |
| Cộng | 1.654.540.688 | 1.612.461.777 |

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

|  | VND |
| :--- | ---: |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | $\mathbf{6 . 6 1 8 . 1 6 2 . 7 5 3}$ |
| Các khoản điểu chỉnh tăng: | - |
| Các khoản điểu chỉnh giảm: <br> Tổng thu nhập chịiu thuế <br> Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp <br> Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <br> Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | $\mathbf{6 . 6 1 8 . 1 6 2 . 7 5 3}$ |

6.8 Chi phí sản xuất theo yếu tố

|  | $\begin{gathered} \text { Năm } 2013 \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Năm } 2012 \\ \text { (VND) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 3.765.327.646 | 9.445.796.076 |
| Chi phí nhân công | 7.292.586.978 | 7.801.503.402 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 490.229.739 | 741.344 .896 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 4.468.720.260 | 5.150 .839 .226 |
| Chi phí khác bằng tiền | 104.026.703.797 | 84.191.834.976 |
| Cộng | 120.043.568.420 | 107.331.318.576 |

# TÂP ĐOÀN CÔNG NGHIÊP THAN - KHOÁNG SANN VIẸT NAM 

CỒNG TY TNHH MTV ĐÂU TU' PHÁT TRIỀN NHÀ VÅ HẠ TẦNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,TP Hà Nội
THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

## 7. NHŨ̃NG THÔNG TIN KHÁC

### 7.1 Thông tin về các bên có liên quan

Các bên được xem là các bên có liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát bên kia hoặc tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong các quyết định về tài chính và kinh doanh. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn được nhận biết là các bên có liên quan của Công ty.
Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 và các giao dịch với các bên liên quan trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 được thể hiện tại phụ biểu đính kèm, cụ thể như sau:

- Phụ biểu 18-Vinacomin: Báo cáo các khoản phải thu, phải trả trong nội bộ Tập đoàn.


### 7.2 Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

### 7.3 Vấn đề khác

Ngày 25/12/2012, Ủy ban Nhân dân tinh Quảng Ninh ra Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc thu hồi $19.901,5 \mathrm{~m} 2$ (trong diện tích 27.288 m 2 đất quy hoạch cho Công ty xây dựng nhà cao tầng gồm chung cư, trung tâm thương mại và văn phòng) tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý. Chi phí dở dang (không gồm tiền sử dụng đất phải nộp, chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật phải trả) tập hợp đến $31 / 12 / 2013$ phân bổ cho diện tích đất thu hồi là 13.708.184.600 đồng.
Ngày 25/3/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án tài chính tại Quyết định số 754/QĐ-UBND với tổng số tiền thanh toán cho Công ty là 65.090.009.000 đồng, gồm: tiền xây dựng, quản lý, tư vấn (ngoài chi phí từ vấn thiết kế kỹ thuật)...là 29.862.462.000 đồng; chi phí tư vấn thiêt kế kỹ thuật là 22.888 .030 .000 đồng; chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất phân bổ cho diện tích đất tỉnh Quảng Ninh thu hồi là 12.339.517.000 đồng.
Để giải ngân, ngày 17/4/2013 UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án ghi thu ghi chi tại Quyết định số $1006 / \mathrm{Q}$ Đ-UBND, trong đó ghi thu ghi chi khấu trừ tiền sử dụng đất còn phải nộp đối với diện tích đất xây dựng còn lại của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacomin $(7.749,1 \mathrm{~m} 2$ - được sử dụng xây nhà liền kề giai đoạn II$)$ với số tiền 39.087.450.500 đồng, số tiền còn lại là 26.002.558.500 đồng thanh toán bằng tiền. Năm 2013 đã được thanh toán thông qua hình thức ghi thu ghi chi với số tiền 39.087.450.500 đồng theo Quyết định nêu trên. Số tiền còn lại là 26.002 .558 .500 đồng, đến thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 chưa được thanh toán.

NGU'ỜI LẬP BIỂU


Phạm Như Quỳnh



