Signature Not Verified
Được ký bởi LE XUÂN TÎ́N

# báo CÁO TÀi Chính hợp NHÂT QUÝ III NĂM 2015 

## CÔNG TY CÓ PHÀN VIẼN THÔNG VTC

Số 750 (lầu 3), Điện Biên Phù, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Tel: 08. 38331106
Fax: 08.38300253

MŨC LUC
NOI DUNG
TRANG

BÅNG CÃN ĐÓI KÊ TOÁN HƠP NHȦT GIỮA NIÊN ĐỌ
BÅO CÁO KÉT QUÁ HOĄT ĐỘNG KINH DOANH HƠP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ
BÁO CÁO LUU CHUYÉN TIĖN TȨ HØ̛P NHÁT GIỮA NIÊN ĐQ
05-06
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH HƠP NHẢT GIỮA NIÊN ĐỌ
07-32

PHUV LUC 1: BẢO CẢO TẢI CHINNH CỦA CÔNG TY CÔ PHÅN VIĚN THÔNG VTC
BȦNG CẢN ĐÓI KÉ TOÁN GIỪA NIÊN ĐỘ
BÁO CẢO KÊT QUẢ HOAT ĐỌNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIĖN TȨ GIỮA NIÊN ĐỌ
PHUV LUVC 2: BÁO CÁO TẢI CHİNH CỦA CÔNG TY TNHH DT VẢ PT CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐQ̣
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOAT Đ@̣NG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐQ̣
BÁO CÁO LUU CHUYÊN TIÊN TȨ GIỨA NIÊN ĐỌ
PHƯ LƯC 3: BÁO CÁO TẢı CHİNH CỦA CÔNG TY CP CÔNG NGHẸ TiCH HƠP (ITE)
BÁNG CÂN ĐỚl KÊ TOÁN GIỮA NIÊN ĐÔ
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOAT ĐƠNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÊN TÊ GIỮA NIÊN ĐỌ́

CÔNG TY CÓ PHȦN VIĚN THÔNG VTC
Số 750 (lẩu 3), Điện Biên Phù, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Tel: 08.38331106
Fax: 08.38300253
BÁO CȦO TÀI CHINH HỢP NHȦT
cho kỳ hoat đông tù̀ ngày 01/01/2015 dén ngày 30/09/2015

Mẫu B 01a - DN/HN

## BẢNG CÂN ĐỐ KÊ TOÁN HỢP NHẢT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015
Đơn vi tinh: VND

| TȦI SẢN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | 30/09/2015 | 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TẢI SẢN NGẢN HACN $(100=110+120+130+140+150)$ | 100 |  | 57.360.744.348 | 98.257.336.081 |
| I Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1. | 5.487.489.097 | 5.037.059.226 |
| 1 Tièn | 111 |  | 5.487.489.097 | 5.037 .059 .226 |
| 2 Các khoản tưong đương tiền | 112 |  | - | - |
| II Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2. | 210.000 .000 | 6.152 .528 .000 |
| III Các khoàn phài thu ngắn hạn | 130 |  | 33.471.442.265 | 75.420.402.040 |
| 1 Phải thu ngắn hạn cua khách hàng | 131 |  | 18.738 .267 .298 | 66.518 .626 .733 |
| 2 Trà trước cho người bán ngắn hạn | 132 |  | 1.414.628.585 | 385.081 .500 |
| 3 Phài thu theo tiến đô kế hoạch HĐXD | 134 |  | 470.276 .881 | 388.214.130 |
| 4 Phài thu ngẳn hạn khác | 136 | V. 3. | 13.545 .073 .326 | 8.708.892.237 |
| 5 Dự phòng phải thu ngấn hạn khó đòi | 137 |  | (696.803.825) | (580.412.560) |
| IV Hàng tồn kho | 140 |  | 17.727.641.785 | 11.186.558.677 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | V.4. | 17.956 .136 .336 | 11.415.053.228 |
| 2 Dưphòng giăm giả hàng tồn kho | 149 |  | (228.494.551) | (228.494.551) |
| V Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 464.171.201 | 460.788 .138 |
| 1 Chi phi trà truớc ngắn hạn | 151 |  | 52.527 .500 | 460.788.138 |
| 2 Thuê GTGT được khâu trù̀ | 152 |  | 389.717.192 | 6.788. |
| 3 Thuế và các khoàn khác phải thu Nhà nước | 153 |  | 21.926.509 | - |
| B TẢI SẢN DẢI HAN ( $200=210+220+240+250+260$ ) | 200 |  | 38.089.946.174 | 38.371.545.428 |
| 1 Các khoàn phài thu dài hąn | 210 |  | 349.955.736 | 392.220 .971 |
| 1 Phài thu dâi hạn khác | 216 |  | 349.955 .736 | 392.220 .971 |
| II Tài sản cố định | 220 |  | 25.532.142.881 | 26.769.963.122 |
| 1 Tai sản cố định hữu hinh | 221 | V.5. | 25.427.486.638 | 26.721.838.126 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 60.584.418.735 | 60.445.136.878 |
| - Giá trị hao mòn luy kế | 223 |  | (35.156.932.097) | (33.723.298.752) |
| 2 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.6. | 104.656.243 | 48.124.996 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 410.598 .864 | 347.598.864 |
| - Giá trị hao mòn luy ké | 229 |  | (305.942.621) | (299.473.868) |
| III Bất động sản đầu tư | 230 |  | - | (29.47868 |
| IV Tài sản đở dang dài hạn | 240 |  | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 1 Chi phi xày dùng cơ bàn dơ dang | 242 | V.7. | 700.000.000 | 700.000 .000 |
| V Đầu tư tài chinh đài hạn | $250$ |  |  | 6.070.579.895 |
| 1 Đâuu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | VII. 2 | $6.300 .121 .590$ | 6.070 .579 .895 |
| VI Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 5.207.725.967 | 4.438.781.440 |
| 1 Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.8. | 4.557.852.306 | $3.721 .648 .292$ |
| 2 Taii sàn thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | 140.323.609 | 152.977.622 |
| 3 Thiết bi, vật tư, phut tùng thay thế dài hạn | 263 |  | 509.550 .052 | 564.155 .526 |
| TONG CONG TAI SÁN (280=100+200) | 270 |  | 95,450.690.522 | $\underline{136.628 .881 .509}$ |

(Các thuyết minh từ trang 5 đến 32 lả bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015
(tiếp theo)
Đon vi tính: VND

| NGUƠN VÔN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | 30/09/2015 | Đon vi tính: VND 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C NỢ PHẢI TRẢ $(300=310+330)$ | 300 |  | 28.653.147.746 | 65.857.711.217 |
| I Nọ ngắn hạn | 310 |  | 28.653.147.746 | 65.857.711.217 |
| 1 Phải trá người bán ngắn hạn | 311 |  | 7.390 .373 .036 | 37.896.610.125 |
| 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạ | 312 |  | 2.130 .144 .500 | - |
| 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 10. | 826.986 .923 | 3.325.732.117 |
| 4 Phải trả người lao động | 314 |  | 3.126.190.511 | 3.770.316.981 |
| 5 Chi phí phải trà | 315 | V.11. | 489.307.332 | 330.969 .454 |
| 7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 |  | 173.639 .786 | 286.056.736 |
| 8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 |  | 125.830.000 | 189.920.000 |
| 9 Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.12. | 1.820.983.387 | 5.606 .209 .871 |
| 10 Vay và nợ thuê tài chinh ngần hạn | 320 | V.9. | 12.172.935.273 | 13.550 .163 .935 |
| 11 Quŷ khen thường, phúc lội | 322 |  | 396.756.998 | 901.731 .998 |
| II $\mathrm{Nơo} \mathrm{dài} \mathrm{hạn}$ | 330 |  | - | - |
| D VƠN CHǓ SỞ HỮU ( $400=410+430)$ | 400 |  | 66.797.542.776 | 70.771.170.292 |
| I Vốn chủ sở hữu | 410 |  | 66.797.542.776 | 70.771.170.292 |
| 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.13. | 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |
| 2 Thặng dư vốn cồ phần | 412 | V.13. | 200.264.000 | 200.264.000 |
| 3 Vốn khác của chù sở hỡu | 414 | V.13. | 5.338 .982 .557 | 5.338 .982 .557 |
| 4 Cố phiếu quỹ (*) | 415 | V. 13. | (55.530.000) | (55.530.000) |
| 5 Quŷ đầu tư phát triển | 418 | V.13. | 6.752.409.955 | 6.752.409.955 |
| 6 Quŷ khác thuồc vốn chủ sở hữu | 420 | V. 13. | 1.012.877.181 | 1.373.369.866 |
| 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V.13. | (10.780.883.932) | (6.279.855.042) |
| Lơi nhuận chura phân phối lûy kế đên cuôi kỳ tru | 421 a |  | (7.328.095.114) | (8.395.869.149) |
| Ļi nhuân chra phân phối kỳ này | 421 b |  | (3.452.788.818) | 2.116.014.107 |
| 8 Lợ ich cổ đông không kiểm soát | 429 |  | 18.982.463.015 | 18.094.568.956 |
| II Nguổn kinh phí và quŷ khác | 430 |  | - | - |
| TONG COQNG NGUON VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 95.450.690.522 | 136.628 .881 .509 |

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 05 thảng 11 năm 2015
CÔNG TY CÔ PHÅN VIÊN THÔNG VTC

## Người lập biều



Nguyễn Thưy Kiều Giang

Kế toán trưởng


Nguyễn Thưy Kiểu Giang

Tồng Giâm đốc


Lê Xuân Tiến
(Các thuyết minh từ trang 5 đến 32 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này)

# BÃO CȦO KÉT QUẢ HOĄT DƠNG KINH DOANH HỢP NHȦT GIỚA NIÊN ĐQ <br> Tờ ngày 01/01/2015 đén ngày 30/09/2015 

|  | Chî tiêu | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { sós } \end{gathered}$ | Thuye <br> $t$ minh | $\begin{gathered} \text { Quy III } \\ \operatorname{aim} 2015 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \text { Quy III } \\ \text { nàm } 2014 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Tür agày } \\ 01 / 01 / 2015 \text { déa } \\ 30009 / 2015 \\ \hline \end{array}$ | Don vi tinh. VND <br> Tín ngdy <br> $01 / 01 / 2014$ dên <br> $30909 / 2014$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Doanh thu bín hang và cung cáp dich vy | 01 | V.14. | 18.246.979.136 | 13.101.799.931 | 47.858.811.695 | 42.113.423.136 |
| 2 | Cac khoin giam trit doanh thu | 02 |  |  |  |  | 18.236 .000 |
| 3 | Doanh thu thualn bin hàng và cung câp dịch vy ( $10=01-02$ ) | 10 |  | 18.246.979.136 | 13.101.799.931 | 47.858.811.695 | 42.095.187.136 |
| 4 | Già vốn hàng bàn | 11 | V1.15. | 12.770.326.019 | 9.029 .521 .174 | 33.443.661.747 | 31.955.626.678 |
| 5 | Lęí nhụ̣n gị̂p vè bán hàng và cung cáp đjech vp $(20=10-11)$ | 20 |  | 5.476.653.117 | 4.072 .278 .757 | 14.415 .149 .948 | 10.139.560.458 |
| 6 | Doanh thu hout \$0.ng tai chinh | 21 | V1.16. | 56.957 .094 | 14.316 .438 | 1096.532 .897 | 158.902.747 |
| 7 | Chi phil tai chinh | 22 | V1.17. | 303.455 .999 | 120.407 .902 | 938.274 .928 | 273.988 .117 |
|  | Trong dó: Chi phi liii vay | 23 |  | 315:319.485 | 119.723 .502 | 891.232 .417 | 266.288 .024 |
| 8 | Phân lai ( 0 ) trong cong ty liên doanh, liên kêt | 24 |  | 264.815 .036 | 42.589 .506 | 229.541 .695 | 291.851 .800 |
| 9 | Chi phi bin hang | 25 | VI. 20. | 2.982 .221 .339 | 2.493 .511 .270 | 9.877 .784 .196 | 6.332 .793 .042 |
| 10 | Chi phi quin ly doanh nghiêp | 26 | VI21. | 1.913 .846 .667 | 1.989 .499 .689 | 6.758 .024 .439 | 6.909.453,775 |
| 11 | Lq̧i nhuịn(clob) thuin tir hoąt động | 30 |  | 598.901.242 | (474.234.160) | (1.832.859.023) | (2.925,919.929) |
|  | kinh doanh $\{30-20+(21-22)-(24+25)\}$ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Thu nhlp khac | 31 |  | 9.545.455 | 133.039.091 | 10.606 .555 | 142.417.771 |
| 13 | Chi phi khac | 32 |  | 127.278 .373 |  | 198.745.790 | 168.261 .610 |
| 14 | L-gí nhuṣn khác ( $40-31-32$ ) | 40 |  | (117,732.918) | 133.039.091 | (188.139.235) | (25.843.839) |
| 15 | Tông lyị nhuạ̀n ké toán trub́c thuê ( $50-30+40)$ | 50 |  | 481.168 .324 | (341.195.069) | (2.020.998.258) | (2.951.763.76.8) |
| 16 | Chi phi thued thu nhḍp dounh nghiêp hiẹn hành | 51 |  | 513.826 .049 | 83.658 .060 | $1.301 .236,419$ | 509.739 .365 |
| 17 | Chi phi thued thu nhlp doanh nghiêp holn lai | 52 |  | 1.461 .010 | 12.832 .392 | 12.654 .013 | 38.627 .562 |
| 18 | Lyí uhuị̂n sas thué thu nhọp DN ( $60-50-51-52$ ) | 60 |  | (34.118,735) | (437.685.521) | (3,334.888.690) | (3.500.130,695) |
| 19 | Lqí nhận sau thué cua công ty me | 61 |  | (709.369.297) | (492.558.432) | (4.952.788.818) | (4.039.062.934) |
| 20 | Lại nhuịn sau thuê cuia cô đông không kiềm | 62 |  | 675.250 .562 | 54.872 .911 | 1.617 .900 .128 | 538.932 .239 |



Nguyln Thyy Kièu Giang

Ké toàn trường


Nguyln Thụy Kiếu Giang

# BẢO CÁO LƯU CHUYĖN TIÈN TẸ HỢP NHẢT GIỪA NIÊN ĐQ̣ 

(Theo phroong pháp gián tiép)
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015
Đơn vi tính: VND

| Chỉ tiêu | Mâ | Từ ngày 01/01/2015 | Từ ngày 01/01/2014 |
| :--- | :---: | ---: | ---: | ---: |
| Sốn | dễn 30/09/2015 | đên 30/09/2014 |  |

I. Lưu chuyển tiển từ hoạt động kinh doanh

1. Lơi nhuận trước thuế

| $(2.020 .998 .258)$ | $(2.951 .763 .768)$ |
| ---: | ---: |
| - |  |
| 2.001 .075 .137 | 1.413 .506 .139 |
| 116.391 .265 | 385.613 .986 |
| $(889.093)$ |  |
|  |  |
| $(1.303 .949 .271)$ | $(394.550 .484)$ |
| 860.977 .329 | 146.564 .522 |
| $(347.392 .891)$ | $(1.400 .629 .605)$ |
| 42.134 .241 .315 | 5.181 .220 .405 |
| $(6.131 .266 .602)$ | 4.088 .579 .551 |
| $(35.038 .126 .262)$ | $(10.535 .116 .428)$ |
|  |  |
| $(429.190 .649)$ | 364.045 .943 |
| - |  |
| $(663.540 .362)$ | $(109.231 .188)$ |
| $(1.844 .479 .953)$ | $(521.299 .102)$ |
| 50.327 .197 | 174.762 .907 |
| $(895.467 .685)$ | $(415.661 .164)$ |
| $(3.164 .895 .892)$ | $(3.173 .328 .681)$ |

1. Tiền chi đề mua sắm, xây dựng TSCE và các tài sán dài 21
hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhương bán TSCD và các tài sản 22
3. Tiên thu từ thanh lý, nhương bán TSCD và các tài sản
4. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ cùa đơ vi khác
23
5. Tiè̉n thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24
khác
6. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24
khác
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26
9. Tiền thu lải cho vay, cổ tức và lọi nhuận được chia 27

Luru chuyển tiền thuần tù̀ hoạt động đầu tur 30
(648.706.000)
(2.642.472.727)

- Khấu hao TSCĐ va BĐSÐT
- Các khoàn dư phòng02
- Lãi, lỗ chênh lệch tẏ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
- Lãi, Iỗ từ hoạt động đầu tư05
- Chi phi lai vay

3. Ļ̣i nhuận tì̀ hoạt ậng kinh doanh trước thay aổi

- Tăng, giảm các khoàn phải thu
- Tăng, giàm hàng tồn kho
- Tăng, giàm các khoàn phái trà (không kể lãi vay phải 11 trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phái nộp)
- Tãng, giảm chi phí trả trước

$$
12
$$

- Tăng, giàm chưng khoán kinh doanh
- Tiền lãi vay đã trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17

Luru chuyển tiè̉n thuần tù̀ hoạt động kinh doanh 20
(3.164.895.892)
(3.173.328.681)

## II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đẩu tư

920.000
(210.000.000)
6.152 .528 .000
373.634 .849
324.208.483
144.368 .190
5.991.665.332
(2.497.184.537)

# BẢO CẢO LƯU CHUYĖN TIĖN TẸ HỢP NHẢT GIỬA NIÊN ĐỌ 

(Theo phurong pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015 (tiếp theo)

## III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chinh

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chù sở 31
2. Tiền trà lại vốn góp cho các chủ sở hỗu, mua lại cố 32
3. Tiển thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
12.349.264.067 5.302.848.818
5. Tiền trà nọ̣ gốc thuể tài chính 35
6. Cồ tức, lọi nhuận đâ trả cho chủ sở hữu 36
$(1.000 .000 .000) \quad(1.000 .000 .000)$
Lıru chuyển tiển thuẩn tù̀ hog̣t ậ̣ng tài chính 40
Lưu chuyễn tièn thuần trong kỳ $(50=20+30+40) \quad 50$
(2.377.228.662) $\quad 1.530 .739 .207$

位n và tương đương tiền đầu ky
Ảnh huờng của thay đối tỳ giá hối đoải quy đổi ngoại tệ 6 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( $50+60+61$ )

61
70
(13.726.492.729) (2.772.109.611)
449.540 .778
(4.139.774.011)

Thành phố Hổ Chi Minh, ngày 05 tháng II nâm 2015
CÔNG TY CÓ PHẢN VIĚN THÔNG VTC

## Người lập biếu



Kế toán truờng


Nguyễn Thụy Kiều Giang


Nguyển Thụy Kiều Giang


Lê Xuân Tiến

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH HỢP NHẢT GIỪA NIÊN ĐỌ

(Các thuyết minh này là mồt bô phân hơp thành và cẩn đuroc đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)

## 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

## 1. Hình thức sờ hựu vốn

Công ty Cố phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), đực thành lập từ việc cố phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiết bị điện thoại là "Trung tâm nghiên cứu sàn xuát và bảo đưõng thiết bị thông tin 1 (VTC1)" theo Quyết định số 618/1999/QD-TCCB ngảy 08/09/1999 của Tồng cuc trường Tồng cục Bưu điện. Công ty Cồ phần Viễn thông VTC hiện nay hoạt đông theo Giây chựng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đồi lần thứ 19 số 0301888195 ngày $16 / 06 / 2015$ do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chi Minh cấp.

Vốn điểu lệ của Công ty: 45.346 .960 .000 VND (Bốn mươi lăm ty̌, ba trăm bốn mưoỉ sáu triệu, chín trăm sáu mươ nghin đồng).

## 2. Linh vự kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vuu.

## 3. Ngành nghề kinh doanh

1. Lấp đăt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điểu hơa không khi: Lắp đạt các động cơ nồ và thiết bỉ lạnh;
2. Lắp đật hệ thống điện: Láp đật và sưa chữa các công trình, các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện - điện tử, tin học, các thiết bị đầu cuối dùng trong viễn thông;
3. Sưa chữa thiết bị liên lạc: Sưa chữa và bảo đưỡng, nâng cấp, hỡ trợ vận hânh các thiết bỉ, công trinh bưu chính, viễn thông, điện - điện từ, tin học, diện thoại di động;
4. Sữa chữa máy vi tinh và thiét bị ngoại vi: sưa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thé, thiết bị phần cưnng, phần mềm phục vụu úng dưng thé;
5. Xuất bản phẩn mểm: Viêt phần mểm, sản xuất phần mềm điện thoại di động, sản xuất phần mềm phục vụ umg dung thè;
6. Bån buồn đồ đùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phầm;
7. Bán buôn máy vi tinh, thiết bỉ ngoại vi và phần mềm;
8. Bán buôn máy móc, thiết bi và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, thiết bi điện, điện lạnh, các loại thé dùng trong viển thông, camara quan sát, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất thé, cưa sử dưng khơa điện từ, khóa điện tử. Bản buôn vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác đừng trong mạch điện, Bán buôn mây mớc, måy công cụ điểu khiển bẩng máy vi tính. Bán buôn máy móc, thiết bi y tế;
9. Cho thuê máy móc, thiết bi và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê tải sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm, thiết bỉ viễn thông, điện tử, tin học, cho thuê thiết bi động co nổ và thiết bi lạnh;
10. Đại lý, mồi giỡi, đấu già: Đại lý ký gơi hàng hóa. Đại lý phân phối sản phẩm cảp và vật liệu viển thông. Đại lý mua bán hàng hóa. Đại lý cung cấp dịch vụ buru chính viễn thông;
11. Hoat động viễn thông khác: Dịch vu giá tri gia tăng trên mạng internet. Dịch vu ky thuật đo kiếm chất lượng thiết bị mang djech vư viễn thông, tin học. Cung cấp dich vư viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có nhu VOIP (diện thoại internet); Hoạt động cùa caac điểm truy cập internet;
12. Bán buồn vật liệu, thiết bị lấp đật khác trong xây dựng:

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHİNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ

(Các thuyứt minh này là môt bô phận hơp thành và cản đurocc đọc đổng thời với báo cáo tài chînh kèm theo) (tiép theo)
13. In ân: Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vựe tin học, viển thông, bảo vệ và các úng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thé;
14. Bân buôn thiết bi và lỉnh kiện điện từ, viễn thông: Mua bán các thiễt bị đầu cuối đùng cho mạng viễn thông, thiết bi điện từ, tin học, điện thoại di động;
15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chuyển giao ky thuật công nghệ chuyên ngành viển thông, điện - điện tử, tin học;
16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kŷ thuật có liên quan: Tư vấn quản lý, khảo sát các công trình bưu chinh, viễn thông, điện từ, tin học. Tư vấn giám định tổn thất công trình, thiết bi bưu chính, viễn thông, điện từ, tin hoc;
17. Xây dựng công trình công ich: Xây dựng và sửa chữa các công trình viễn thông, điện - điện từ, tin học, cơ sở hạ tầng công trình viễn thông;
18. Nghiền cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kŷ thuật: Nghiên cứu các thiết bỉ, công trình bưu chỉnh, viễn thông, điện - điện tữ, tỉn học, các động cơ nố và thiết bị lạnh;
19. Sản xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất các thiết bi bưu chính, viễn thông, điện - điện từ, tin học. Sản xuất, lắp ráp điện thoại đi động, các thiết bỉ phần cứng cùa điện thoại di động:
20. Sưa chữa thiết bi điện tử và quang học. Chi tiết: Sữa chữa, bảo đưỡng thiết bi khí tượng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
21. Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện từ tổng họp;
22. Xừ lý đự liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
23. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiêt: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch $v u ̣$ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sớ phí;
24. Hoạt động thiết kế chuyên dưng. Chỉ tiết: Hoạt động trang tri nội thất.

Địa chi: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phù, Phường 11, Q.10, Tp. HCM
Tel: 08.38331106 Fax: 08. 38300253

## 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỷ sån xuất, kinh doanh thông thường cùa Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

## 5. Cấu trúc doanh nghiệp

## Danh sách các Cồng ty con:

Tên đon vi

Công ty TNHH Đẩu tư và Phát triển công nghệ thông minh (STID)
$\frac{\text { Tỷ lề phần }}{\text { sờ hựu }} \frac{\text { Tỹ lệ quyền }}{\text { biễu quyết }}$ Đia chì
$60 \% \quad 60 \%$

CÔNG TY CÓ PHÀN VIĚN THÔNG VTC
Số 750 (lầu 3) Điện Biê̂n Phư, Phường 11, Q.10, Tp. HCM
Tel: 08. 38331106
Fax: 08.38300253
BẢO CȦO TẢl CHÍNH GIỪA NIÊN ĐỌ
cho kỳ hoat đọng tư ngày 01/01/2015
đên ngày 30/09/2015
Mẩu B 09a - DN

## BÅN THUYÊT MINH BẢO CÅO TẢI CHÍNH HỢP NHÅT GIỬA NIÊN ĐQ̣

(Cảc thưứt minh nạy là môt bô phân hop thành và cả̉n đurơc đoc đổng thời với bảo cáo tài chinh kèm theo) (tiếp theo)

## Danh sách các Công ty liên kết:

## Tên đơn vi

Công ty Cổ phần Dich vụ công nghệ Sao Bắc Đẩu

## Tỷ lệ phần Tỹ lệ quyền Đia chi

sở hữu biểu quyết $30 \% \quad 30 \%$

GH số T3 - B4L, Tầng hầm, Tòa nhà Topaz, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chi Minh
6. Thuyết minh về khà năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chinh

Như đã trinh bày tại Thuyết minh số III.1, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty đã áp đụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 200"), hương dã̃n chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư nảy có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngảy 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 nâm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TTBTC ngày 31 tháng 12 nầm 2009 của Bộ Tài chinh. Theo đó, một số số liệu của Bàng cân đối kể toản tại ngày 30 thang 09 nãm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỷ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 nảm 2015 đến ngày 30 thảng 09 nåm 2015 không so sánh đượe với số liệu tương ưng của năm 2014 do ảnh hướng cùa việc áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bảy báo cáo tài chính.
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toản

Kỳ kế toán năm cùa Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.

Bảo cáo tài chính giữa niên độ được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đên ngày 30/09/2015
2. Đơn vị tiển tệ sử dụng trong kể toán

Đơn ví tiè̉n tệ sử dưng trong kế toán là đổng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo nguyên tấc giá gốc, phủ họp với Chuần mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định phảp lý có liên quan đển việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính.
III. Chuân mưrc và Chê độ kê toản áp dụng

## 1. Chê độ kề toán âp dụng

Cõng ty áp dưng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày $22 / 12 / 2014$ của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HƠP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ

(Căc thuyứt minh này là một bộ phận hopp thành và càn đurgc đoc đồng thời với báo cáo tài chỉnh kèm theo) (tiểp theo)

## Ảp dụng hướng dả̃n kế toán mới <br> Hırởng dẫn mời vể chế độ kể toản doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC ("Thông tư 200") hướng dã̃n chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tải chỉnh bắt đẩu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số $15 / 2006 / \mathrm{Q}$-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bô Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 thảng 12 năm 2009 của Bồ Tài chính. Ban Tổng Giăm đốc đã áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015.

Riêng Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chinh hướng dẫn áp dụng Chuần mực kế toán Quốc tế vể trinh bày báo câo tài chính họp nhất và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính chưa được Công ty áp đụng trong việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính hơp nhất giựa niên độ này.

## 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chînh của Công ty được lập và trình bày phủ họp với các Chuẩn mựe kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Riêng Chuần mực kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" chưa được Công ty áp dụng trong việc trình bày Báo cáo tài chính này.

## 3. Hinh thức kế toán áp dụng

Công ty ảp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tinh, sử dưng phần mểm kế toán EFFECT.

## IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

1. Các loại ty̌ già hối đoái àp đụng trong kế toán

Ngân hàng thương mại mà Công ty lụa chọn tỳ giá để áp dụng trong kế toán: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

## 2. Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chỉ tiêu tổng họp phản ảnh toản bô̂ số tiển hiện có của doanh nghiệp tại thởi điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quŷ của doanh nghiệp và tiển gừi ngân hàng không kỷ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phủ họp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Các khoàn tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thởi hạn thu hồi hoạ̣c đảo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi đễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rùi ro trong chuyển đối thành tièn kể từ ngaly mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, phù họp với quy định cùa Chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyền tiền tệ.

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CÁO TẢI CHINHH HƠP NHẢT GIỮA NIÊN ĐQ̣

(Các thuyết minh này là một bô phận hơp thành và cản đurơe đoc đổng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiếp theo)

## 3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

## Các khoản đầu tur nẳm giự đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nấm giữ̛ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đển ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỷ hạn trên 3 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chọ Lớn với mục đich thu lãi hàng kẏ.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc.

Các khoän cho vay
Các khoàn cho vay đượe xác định theo giá gốc.
Các khoản đầu tur vào công ty con, đâu tur vào công ty liên kết
Đàu tue vào cōng ty con
Công ty con là các công ty do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ich từ hoạt động của các công ty này.

## Đả̉u tu vào công ty liên kết

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phài là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyển tham gia vào việc đưa ra các quyết định vể chính sách tài chỉnh và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoạ̃c đồng kiểm soát những chính sách này.

Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo giá gốc. Công ty hạch toản vào thu nhập trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuẩn lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoải lọi nhuận được chia được coi là phẩn thu hồi các khoản đẩu tư và được ghi nhận là khoản giàm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giá gốc trừ đi các khoản đự phòng giảm giá (nếu có). Dự phòng giảm giá đẩu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được trich lập theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 thảng 12 năm 2009 của Bộ Tài chinh vể "Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phông giàm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp", Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 Năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC và các quy định kế toán hiện hành.

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CẢO TẢI CHİNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ́

(Các thưết minh này là mồt bô phần hơp thành và cân đurợ đọc đồng thời với bào cáo tài chinh kèm theo) (tiếp theo)

## 4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nọ phải thu là số tièn có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tương khác. Nọ phải thu được trình bày theo giá trị ghi số trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trich lập cho những khoản nọ phải thu đả quả hạn thanh toán từ sáu tháng trờ lên.

## 5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hảng tồn kho được xác định trên cơ sờ giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thế thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở đia điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyển. Giá tri thuẩn có thể thực hiện được được xác định bằng già bàn ước tính trừ các chi phí uớc tỉnh để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thỉ, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Công ty áp dưng phương pháp kê khai thường xuyên
Tại thời điềm 30/09/2015, Công ty không trich lập dự phòng giâm giâ hàng tồn kho.

## 6. Nguyên tắc ghì nhận và khấu hao TSCĐ

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

Tài sản cố định hựu hình được ghi nhận theo nguyên giã, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chi tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tải sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sàn cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 - Tài sàn cố định hữu hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bồ Tài chính hương dả̉n chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn Chê độ quản lý, sừ dụng và trích khấu hao tài sàn cố định.

Nguyên giâ tài sàn cố định hữu hình mua sắm bao gồm giả mua (trử các khoản chiết khấu thương mại hoạ̃c giàm giá), các khoản thuế và các chỉ phí liên quan trực tiểp đến việc đưa tài sản vào trạng thâi sẫn sàng sữ dung.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hỡu hình đự̛̣ ghi tăng nguyên già của tài sản khí các chi phi này chắc chắn làm tăng lọi ich kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh khỏng thỏa mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kẏ.

Fax: 08. 38300253
cho kỳ hoat đông từ ngày 01/01/2015
dén ngày 30/09/2015

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH HỢP NHẢT GIỮA NIÊN ĐỌ

(Cäc thuyết minh này là mồt bơ phạn hơp thành và cả̉n đurgc đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiép theo)

Công ty áp dưng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sàn cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dữg trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

## $\underline{\text { Loai tài sản cố định }}$

Nhà cửa, vật kiến trúc
Thời gian khấu hao <năm>

$$
\begin{gathered}
10-50 \\
4-5 \\
6 \\
4-5
\end{gathered}
$$

Máy móc, thiết bi
Phương tiện vận tải, thiết bji truyển dẫn
Thiết bj, đưng cu quàn lý

### 6.2 Nguyên tắc ghi nhận phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Tài sàn cố định vô hình của Công ty là phẩn mểm máy vi tính
Việc ghi nhận Tải sàn cố định vô hình và Khấu hao tài sàn cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 - Tài sàn cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bồ Tài chính hướng dā̃n chể độ kể toán doanh nghiệp và Thông tư 45/2013/TT - BTC ngảy 25 tháng 04 năm 2013 hương dã̃n Chế độ quản lỷ, sừ dụng và trich khấu hao tài sàn cố định.

Tài sàn cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ảnh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỵ kế và giá trị còn lại.

Công ty áp đưng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sån cố đinh vô hình. TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sàn có củng tính chất và muc đích sừ dụng trong hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa Công ty gôm:

Loại tài sản cố định
Thời gian khấu hao <năm >
Phần mềm kế toán
5
Phần mềm Text to speech 2.0 (T2S)

## 3

## 7. Nguyên tắc ghỉ nhận chị phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phỉ xây dựng cơ bản dở dang của Công ty là chi phí đầu tư công trình xây dựng nhà xưởng trên lô đất 5.000 mét vuông tại khu Công nghệ cao và được ghi nhận theo giá gốc.
8. Nguyên tắc ghỉ nhận và phân bổ các khoản chỉ phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa nhiều kỳ kế toản. Chi phí trả trước bao gồm khoán trà trước tiền thuê đất khu công nghệ cao từ năm 2014 đến nằm 2044 và các khoản chi phí trá trước khác.

Tiển thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đã được trả trước. Tiển thuê đất trả trước được phân bồ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ưng với thời gian thuê.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHİNH HỢP NHÁT GIỪA NIÊN ĐỌ

(Các thuyè́t minh này là mồt bô phạ̀n hơp thành và cẩn đượ đọc đồng thời vời báo cáo tài chinh kèm theo) (tiép theo)

Các khoản chi phí trả trước khác bao gổm giá trị công cu, đưng $\mathrm{c} u$, lỉnh kiện loại nhỏ đã xuất đûng, các chi phí liên quan đến văn phòng đại diện tại Hà Nội. Các chi phí này được phân bố vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dưng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

## 9. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Các khoàn nợ phải trà được theo đõi chi tiết theo kỷ hạn phải trả, đối tự̛̣g phải trà, loại nguyên tệ phải trảa và các yếu tố khác theo nhu cầu quàn lý.

Việc phản loại các khoản phải trả là phài trà người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyền tắc:
Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tỉnh chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch $v u ̛$, tài sản.

Phải trả khác gổm các khoản phải trả không có tỉnh thương mại, không liên quan đển giao địch mua, bán, cung câp hàng hóa dịch vụ.

Đến thời điểm 30/09/2015 Công ty không còn các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ và không có khoản phài trà cần lập dư phòng.
10. Nguyên tắc ghí nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Các khoản vay ngấn hạn cùa Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chỉ và chứng từ ngân hàng.
10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phi phâi trà cùa Công ty bao gồm các khoàn chì phi phải trả Công ty TNHH Xây lắp Viễn Thông Ngọc Tiên - Dư án liên doanh 290 Vinaphone (Site survey, BSC và BTS); chi phí phải trà Công ty TNHH Vận tải Thương mại Bằng Phú - chi phí báo dường máy phát điện, ACCU và máy lạnh cho VNS 16 thưre tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chỉ phí sàn xuất, kinh doanh cúa kỳ báo cáo.

## 11. Nguyên tấc ghi nhận doanh thu chưa thực hiç̣n

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê thiết bị.

Các khoán doanh thu chưa thực hiện tại ngày 30/09/2015 gồm: doanh thu cho thuê thiết bị máy hàn quang IFS-10 và̀ $100 \%$ doanh thu dịch vụu cho thuê phần cứng và phẩn mểm HTTĐV-PABX viển thông Thanh Hóa.

Fax: 08. 38300253

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHẢT GIỪA NIÊN ĐỌ

(Các thuyết minh này là môt bô phân hơp thành và cần duơc đọc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo) (tiép theo)

## 12. Nguyên tấc ghỉ nhận vốn chủ sở hựu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty đự̛̣c ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng đư vổn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giaa cố phiếu khỉ phát hành cổ phiếu hợ̣̂c tải phát hành cố phiếu quy.

Vốn khác cưa chủ sở hữu lả vốn bổ sung từ các quŷ, từ lọi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh.
Lơi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lọi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và cảc khoản điểu chỉnh do áp dụng hồi tố thay đồi chính sách kế toán và điều chỉnh hổi tố sai sôt trọng yếu của các năm trước.

## 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động cung cấp lấp đặt các thiĉ́t bị viễn thông, xây dụng công trình viễn thông ...;

Doanh thu cùa giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiểu kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quá phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toản cùa kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp địch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khà năng thu được lọi ich kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày cùa Bảng cân đối kế toản; và
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu từ hơp đồng xây dựng cùa Công ty được ghi nhạ̊n theo chính sách kế toán của Công ty về họp đồng xây dựng.

Doanh thu hoạt động tài chính gồm doanh thu từ tiền lâi tiển gứi, lâi cho vay, thu cố tức.
Doanh thu từ tiển lãi tiền gửi, lăi cho vay, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lâi suất thực tế từng kỷ́, phù họp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tửc và lọi nhuận được chia quy định tại Chuấn mụrc kế toán Việt Nam số 14 - " Doanh thu và thu nhập khác".

Các khoàn nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kẏ.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ

(Căc thuyét minh này là môt bô phân hơp thành và cẩ đưoç đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo) (tiép theo)

## 14. Nguyên tắc ghỉ nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập họp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng, phủ hơp với doanh thu ghi nhận trong kẏ.

Giá vốn địch vụuđược ghỉ nhận theo chi phí thựe tế phát sinh để hoàn thành dịch vư, phù họp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chí phí tài chính

Chi phí tâi chỉnh được ghi nhận trong Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh là tống chi phí tài chính phát sinh trong kỷ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chinh, bao gồm chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch ty̌ giá, chỉ phí mở bảo lãnh ngân hàng, lãi do chuyển nhượng Công ty Cổ phần Công nghệ Tich Họp.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chỉ phí bản hàng và chi phí quản lý doanh nghiṣ̂p

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phât sinh trong quá trinh cung cấp dịch vụ bao gồm chi phí nhân viên, công $c u ̛$ dụng $c u$, chi phí bảo hành, chi phí quảng cáo tiếp thì, chí phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiển khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ảnh các chỉ phí quản lý chung của Công ty gồm các chỉ phí về lương và các khoản trich theo lương của nhân viên bộ phận quản lý (tiển lương, tiển công, cảc khoản phụi cấp,...); chi phí đồ đùng vẵn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bẳng tiền khác.

Các khoàn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đư hóa đơn chứng từ và hạch toán đủng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giàm chi phí kế toán mà chi điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.
17. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

## Cá nghĩa vuvè thuế

## Thuế Giá tri gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp áp dụng việc kề khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất $5 \%$ đối với một số mặt hàng thiết bị viễn thông, sản phẩm khác; $10 \%$ đối với hoạt động bán thé, cung cấp, lắp đặt thiết bị viễn thông; không chju thuế đối với hoạt đông cho thuê phần mềm.

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CÁO TẢI CHÍNH HƠP NHÁT GIƯ'A NIÊN ĐỌ

(Các thuyết minh này là môt bô phần hơp thành và cân đurocc đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiép theo)

## Thuế thu nhộp doanh nghię̣p

Thuế thu nhậ̃p doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại.
Công ty áp dưng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là $22 \%$ trên lọi nhuận chịu thuế.
Việc xác định thuễ Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào cảc quy định hiệñ hành vể thuế. Tuy nhiên, nhỡng quy định nảy thay đối theo tựng thời kỷ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quá kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

## Thuế khàc

Các loại thuế, phi khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

## THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP NHȦT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là môt bộ phạ̀n hơp thành và cà̉n đurocc đoc đồng thời với báo cảo tài chính kèm theo)
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bäng cân đối kế toán hợ nhất

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| $30 / 09 / 2015$ |  |
| ---: | ---: |
| VND | $01 / 01 / 2015$ <br> VND |
| 210.411 .103 | 199.033 .793 |
| 5.277 .077 .994 | 4.838 .025 .433 |

## Cộng

5.487.489.097
5.037.059.226
b. Phân loại theo bộ phận

| Công ty CP Viễn thông VTC | 755.282 .575 | 1.189 .866 .845 |
| :--- | ---: | ---: |

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền CN Thông Minh
4.732.206.522
3.840.638.039

Công ty CP CN Tich Hopp
6.554 .342

## Cộng

$5.487 .489 .097 \quad 5.037 .059 .226$
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn
a. Phân loại theo tính chất

|  | $30 / 09 / 2015$ |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  | $01 / 01 / 2015$ <br> VND |  |  |
|  | Giá gốc | Giá trị ghi sồ | Giá gốc | Giá trị ghi số |  |
| Tiền gừi có kỳ hạn | 210.000 .000 | 210.000 .000 | 6.152 .528 .000 | 6.152 .528 .000 |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC

## Công

210.000 .000
6.152 .528 .000

Là khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triến Việt Nam - Chi nhánh Chọ lớn theo Họp đổng tiển gừi có kỳ hạn số 03/2015/6690764/HĐ ngày 7/1/2015, thời hạn 12 tháng, ngày đảo hạn: 7/1/2016.

Khoàn tiền gứi kỷ hạn 210.000.000 VND đã mang cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ lớn theo Hợp đồng cầm cố số 375/2015/6690764/HĐBĐ ngày 9/1/2015 để đảm bảo thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đối với Hợp đồng cấp bảo lãnh số 90/2015/HĐ ngày 9/1/2015.

CÔNG TY CÔ PHẢN VIÊN THÔNG VTC
Số 750 (làu 3), Điện Biên Phú, Phường 11, Quận 10, Tp. HCM
Tel: 08. 38331106
Fax: 08.38300253

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH HỢP NHẢT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)


3. Phải thu ngằn hạn khác
a. Phân loại theo tính chất

Phải thu cán bộ công nhân viên
Phài thu khác
Tạm ung
Ký quy ký cượe ngắn hạn
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh Công ty CP CN Tich Hop

Cồng
4. Hàng tồn kho
a. Phân loại theo tính chất

Nguyên liệu, vật liệu
Công cu, düng cu
Chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Hàng gừi đi bán
Cộng giá gấc hàng tồn kho
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Cōng ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh
Cộng giá gốc hàng tồn kho

| $30 / 09 / 2015$ <br> VND | 01/01/2015 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 358.543 .860 | 7.377 .891 |
| 12.466 .407 .474 | 246.995 .091 <br> 720.121 .992 |
| 13.173 .554 .405 |  |
|  | 280.964 .850 |

12.657.211.806 8.209.321.577
$887.861 .520 \quad 397.154 .330$
102.416 .330

| 13.545 .073 .326 |  | 8.708 .892 .237 |
| ---: | ---: | ---: |
| $30 / 09 / 2015$ |  | $01 / 01 / 2015$ |
| VND | VND |  |
| 3.809 .733 .531 | 3.028 .088 .583 |  |
| 56.029 .166 | 68.661 .868 |  |
| 4.541 .876 .849 | 949.899 .889 |  |
| 130.426 .340 | 4.303 .921 .840 |  |
| 2.842 .673 .098 | 2.724 .300 .421 |  |
| 6.575 .397 .352 | 340.180 .627 |  |
| $\mathbf{1 7 . 9 5 6 . 1 3 6 . 3 3 6}$ | $\mathbf{1 1 . 4 1 5 . 0 5 3 . 2 2 8}$ |  |

8.423.863.063 4.243.069.265
9.532.273.273 7.171.983.963
$17.956 .136 .336-11.415 .053 .228$

## THUYÉT MINH BÅO CÅO TÀI CHINH HQP NHÁT GIÜ'A NIÊN ĐQ (tiêp theo)

(Các thuyết minh này là một bô phạn hopp thành và cả̀n đurơc đocc đồng thời wờ báo cáo tà̀ chi̛nh kèm theoo)
5. Tăng, giàm tài sản cố định hữu hỉnh
a. Phân loại theo tính chất Don vỉ tînh: VND

| Chî tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bj̣ | Phương tiện vận tải | Thiết bij, dụng cụ quản ly̆ | Tài sàn cố định khác | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |  |
| Số dư ngày 01/01/2015 | 23.833.792.553 | 30.243.808.955 | 5.336.455.145 | 928.527 .652 | 102.552.573 | 60.445.136.878 |
| Mua trong kẏ | - | 585.706 .000 | - | - | - | 585.706 .000 |
| Thanh lý công ty con - ITE | - | 114.548 .896 | - | (40.572.000) | - | 73.976 .896 |
| Giàm khác (*) | - | (436.330.249) | $\checkmark$ | (84.070.790) | - | (520.401.039) |
| Số dư ngày 30/09/2015 | 23.833.792.553 | 30.507.733.602 | 5.336.455.145 | 803.884.862 | 102.552.573 | 60.584.418.735 |
| Giá trị hao mòn luỹ kế |  |  |  |  |  |  |
| Số dur ngày 01/01/2015 | 3.844.124.849 | 25.642.540.626 | 3.210.137.199 | 923.943.505 | 102.552 .573 | 33.723.298.752 |
| Khấu hao trong ky | 803.342 .544 | 918.423.002 | 268.256.691 | 4.584.147 | - | 1.994.606.384 |
| Thanh lý công ty con ITE | - | - | - | (40.572.000) | - | (40.572.000) |
| Giám khác (*) | - | (436.330.249) | - | (84.070.790) | . | (520.401.039) |
| Giảm do điêu chình | - | - | - | - | - | - |
| Số dur ngày 30/09/2015 | 4.647.467.393 | 26.124.633.379 | 3.478.393.890 | 803.884.862 | 102.552 .573 | 35.156.932.097 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngày 01/01/2015 | 19.989.667.704 | 4.601.268.329 | 2.126.317.946 | 4.584.147 | - | 26.721.838.126 |
| Tại ngày 30/09/2015 | 19.186.325.160 | 4.383.100.223 | 1.858.061.255 | - | - | 25.427.486.638 |

(*) : Giá trị giảm khác trong kỷ là các tài sản cố định có nguyên già nhỏ hơn 30 triệu đồng, được phân loại lại theo quy định của Thông tư số 45/2013/TT - BTC $_{\text {4 }}$ ngày 25 tháng 04 năm 2013 cùa Bộ Tài Chính vể "Hương dẫn chế độ quán lý, sử đụng và trich khấu hao tài sản cố định", trong đó:

THUYÊT MINH BẢO CÁO TẢI CHİNH HỢP NHȦT GIỮA NIÊN ĐỌ́ (tiếp theo)
(Cäc thuyết minh này là mờt bô phạn hơp thành và cấn đurơe đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)
b. Phân loại theo bộ phận

Đon vi tinh: VND

|  | Đầu kỳ | Tăng trong ky | Giảm trong kẏ | Đon vi tinh: VND <br> Cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá | 60.445.136.878 | 700.254 .896 | (560.973.039) | 60.584.418.735 |
| VTC | 10.326.554.465 | 642.254 .896 | (520.401.039) | 10.448.408.322 |
| STID | 50.078 .010 .413 | 58.000 .000 | - | 50.136 .010 .413 |
| ITE | 40.572 .000 | - | (40.572.000) | - |
| Khấu hao lûy kế | 33.723.298.752 | 1.994.606.384 | (560.973.039) | 35.156.932.097 |
| VTC | 9.506 .571 .305 | 270.936.009 | (520.401.039) | 9.257.106.275 |
| STID | 24.176.155.447 | 1.723.670.375 | - | 25.899.825.822 |
| ITE | 40.572 .000 | - | (40.572.000) |  |
| Giá trị còn lại | 26.721.838.126 |  |  | 25.427.486.638 |
| VTC | 819.983 .160 |  |  | 1.191.302.047 |
| STID | 25.901.854.966 |  |  | 24.236.184.591 |
| ITE |  |  |  |  |

6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
a. Phân loại theo tính chất

Chì tiêu
Nguyên giá
Số dư ngày 01/01/2015
Mua trong năm
Giàm khác
Số dư ngày 30/09/2015

| Phần mềm | Tồng cộng |
| ---: | ---: |
| 347.598 .864 | 347.598 .864 |
| 63.000 .000 | 63.000 .000 |
| - | - |
| 410.598 .864 | 410.598 .864 |
|  |  |
| 299.473 .868 | 299.473 .868 |
| 6.468 .753 | 6.468 .753 |
| - | - |
| - | - |
|  |  |
|  |  |
| 48.124 .996 | 48.124 .996 |
|  |  |
| 104.656 .243 | 104.656 .243 |

## THUYÉT MINH BÁO CȦO TȦI CHÍNH HƠP NHȦT GIỬA NIÊN ĐỌ́ (tiếp theo)

(Câc thuyét minh này là mồ bô phạn hợp thành và cà̀n đuroc đoc đởng thời vớl báo cáo tà̀ chính kèm theo)
b. Phân loại theo bộ phận

|  | Đầu kỳ | Tăng trong kẏ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Nguyên giá | 347.598 .864 | 63.000 .000 | - | 410.598 .864 |
| VTC | 203.393 .864 | 63.000 .000 | - | 266.393 .864 |
| STID | 144.205 .000 | - | - | 144.205 .000 |
| Khấu hao lûy kế | 299.473 .868 | 6.468 .753 | - | 305.942 .621 |
| VTC | 203.393 .864 | - | - | 203.393 .864 |
| STID | 96.080 .004 | 6.468 .753 | - | 102.548 .757 |
| Giá trị còn lại | 48.124 .996 |  |  | 104.656 .243 |
| VTC | - |  |  | 63.000 .000 |
| STID | 48.124 .996 |  | 41.656 .243 |  |

7. Chì phí xây dưng cơ bản dở dang
a. Phân loąi theo tính chất

Chi phi xãy dựng cơ sở hạ tầng trên lô đất 5.000 m 2 tại khu công nghệ cao

## Cộng

b. Phân loại theo bộ phận

VTC

## Cồng

8. Chỉ phí trả trước dài hąn
a. Phân loại theo tính chất

Tiển thuê đất khu công nghệ cao từ 2015 tới 2044 của VTC
Tiền thuê đât khu công nghệ cao từ 2015 tới 2044 cưa STID
Giá trị lọi thế kinh doanh theo thầm định
Chi phi ISO
Công cu, dụng cur
Chi phí khác

## Công

- 

| $30 / 09 / 2015$ | $01 / 01 / 2015$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |


| 700.000.000 | 700.000 .000 |
| :---: | :---: |
| 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| $\begin{array}{r} 30 / 09 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| 1.507.215.919 | 1.545.862.483 |
| 2.042.265.254 | 2.080.101.362 |
| - | 31.508 .508 |
| 32.579.165 | 31.916 .666 |
| 975.791 .968 | - |
| - | 32.259 .273 |
| 4.557.852.306 | 3.721.648.292 |

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh

## Cồng

2.483.007.887 1.545.862.483
$2.074 .844 .419 \quad 2.175 .785 .809$
4.557.852.306 3.721 .648 .292

## THUYÉT MINH BÁo CÁo TẢ̀ CHINH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mọt bô phận hơp thành và cần đươc a̛oc đờng thời với báo cáo tài chiñh kèm theo)
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
a. Phân loại theo tính chất

|  | $\begin{gathered} \text { 01/01/2015 } \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  | Trong năm VND |  | $\begin{gathered} \text { 30/09/2015 } \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả no | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả ng |
|  | 13.550.163.935 | 13.550.163.935 | 12.349.264.067 | 13.726.492.729 | 12.172.935.273 | 12.172.935.273 |
| Vay ngân hàng | 6.182.163.935 | 6.182.163.935 | 4.127.001.496 | 8.136.230.158 | 2.172.935.273 | 2.172.935.273 |
| Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam CN Chạ Lón (1) | - | - | 911.322 .394 | 235.566.223 | 675.756.171 | 675.756 .171 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sở giao dich 2 (2) | - | - | 1.507.179.102 | 10.000.000 | 1.497.179.102 | 1.497.179.102 |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam $\AA$ - CN TP. HCM | 1.553.078.725 | 1.553.078.725 | - | 1.553.078.725 | - | - |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Viẹt Nam | 4.629.085.210 | 4.629.085.210 | 1.708.500.000 | 6.337.585.210 | - | - |
| Vay cá nhân (3) | 7.368.000.000 | 7.368.000.000 | 8.222.262.571 | 5.590.262.571 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Tồng cộng | 13.550.163.935 | 13.550 .163 .935 | 12.349.264.067 | 13.726.492.729 | 12.172.935.273 | 12.172 .935 .273 |

(1) Khoàn vay Ngân hàng TMCP Đầu tự và Phát triến Việt Nam - Chi nhánh Chạ Lón theo hợp đồng tún dưng hạn mức số 800/2015/6690764/HĐTD ngày 10/03/2015, hạn mức cấp

 được liệt kê tại hợp đồng tin dụng hạn mức.
(2) Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhảnh Sở giao dịch 2 theo hơp đồng cấp tín đụng số 10227.15.103.2344761.TD ngày 10/06/2015, giâ trị hạn mức tin dưng: 1.500 .000 .000 VND (thời hạn cấp tín đưng: đến hết ngày $31 / 12 / 2015$ ), thởi hạn vay: tổi đa 4 thâng/khế ước, lâi suất vay được xác định trong từng đề nghị giài ngl̂̀n kiêm khế ước nḥ̣̂n nọ, mục đích vay để chi trà lương cán bộ công nhân viên năm 2015; tâi sán đảm bảo khoản vay; tin chấp.
(3) Các khoản vay cá nhân với lâi suất $10 \% / n a ̆ m$, thởi hạn vay 3 thâng, mục đich vay để bố sung vốn lưu động của Công ty.
(Cấc thuyút minh này là môt bô phần hopp thành và càn đurợ đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triến CN Thông Minh

## Công

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
a. Phân loại theo tính chất

Thuế GTGT đầu ra
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Các khoản phí, lệ phi và các khoản phải nệp khác
Công
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh
Công ty CP Công nghệ Tich Họp

Cồng
11. Chỉ phí phải trả
a. Phân loại theo tính chất

Dư an LD 290 Vinaphone (Site survey + BSC + BTS)
Chi phi khác
Lai vay cá nhân phải trá
Cồng
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triến CN Thông Minh Công ty CP Công nghệ Tich Họp

Cồng
12.172.935.273 8.921.078.725
4.629.085.210
12.172.935.273 13.550.163.935

30/09/2015
01/01/2015
VND VND

|  |  |
| ---: | ---: |
| 8.895 .154 | 1.926 .683 .376 |
| 786.762 .652 | 1.330 .006 .186 |
| 25.695 .056 | 63.408 .494 |
| 5.634 .061 | 5.634 .061 |
| 826.986 .923 | 3.325 .732 .117 |

303.943.053 1.768.428.520
$523.043 .870 \quad 1.501 .060 .753$

- $\quad 56.242 .844$

| $\mathbf{8 2 6 . 9 8 6 . 9 2 3}$ |
| :--- |


| $\begin{array}{r} 30 / 09 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ | $01 / 01 / 2015$ VND |
| :---: | :---: |
| 208.704.900 | 208.704.900 |
| 4.168 .000 | 122.264 .554 |
| 276.434.432 |  |
| 489.307.332 | 330.969.454 |

$$
489.307 .332 \quad 267.872 .900
$$

- 33.096 .554
- 30.000 .000
$489.307 .332=330.969 .454$


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỌP NHȦT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là mốt bô phân hơp thành và cả̉n đupoc đoc đờng thời vớ báo cáo tà̀ chînh kèm theo)
12. Phải trả ngắn hạn khác
a. Phân loai theo tính chất

Kinh phí công đoàn
Báo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quŷ, ký cược ngắn hạn
Các khoản phải trà, phài nộp khác

## Công

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viển thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh Công ty CP Công nghệ Tích Họp

## Cộng

| $30 / 09 / 2015$ | $01 / 01 / 2015$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

$611.405 .850 \quad 536.612 .372$
$177.906 .038 \quad 75.810 .046$
$32.874 .269 \quad 61.683 .301$
$14.587 .031 \quad 33.888 .157$
130.000 .000
$854.210 .199 \quad 4.898 .215 .995$
$1.820 .983 .387 \quad 5.606 .209 .871$
$1.470 .636 .293 \quad 5.321 .132 .265$
350.347.094 $\quad 185.134 .856$
99.942 .750
1.820.983.387
5.606 .209 .871

## THUYÉT MINH BẢO CȦO TÀI CHINNH HƠP NHẢT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Các thuyé́t minh này là môt bô phận hơp thành và càn đươc đọc đờng thời với bão cáo tài chinh kèm theo)
13. Vốn chủ sở hữu
13.1 Bảng đối chiếu biển động cuia vổn chui sở hûu

Mẩu số 09 a - DN/HN

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hựu | Thặng du vổn cổ phần | Vốn khác của chù sở hữu | Cổ phiếu quy | Các quỳ của Công ty | Lọi nhuận chưa phân phối | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Số dur tại ngày 01/01/2014 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | 2.953.906.240 | (55.530.000) | 8.340.572.266 | (8.395.869.149) | 48.390.303.357 |
| - Tãng vốn trong năm trước | - | - | 2.385.076.317 | - | - | - | 2.385.076.317 |
| - Laxi trong năm trước | - | - | - | - | - | 4.551.122.468 | 4.551.122.468 |
| - Tãng do phân phối lọi nhuận | - | - | - | - | 2.177.990.380 | - | 2.177.990.380 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | 72.700 .316 | 72.700.316 |
| - Giàm vốn trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - |
| - Phân phối lọi nhuận | - | - | - | - | - | (2.507.808.677) | (2.507.808.677) |
| - Giàm khác | - | - | - | - | (2.392.782.825) | - | (2.392.782.825) |
| Số dư tại ngày 31/12/2014 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | 5.338.982.557 | (55.530.000) | 8.125.779.821 | (6.279.855.042) | 52.676.601.336 |
| - Tãng vốn trong năm nay | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong năm nay | - | - | - | - | - | - | - |
| - Tãng do phân phối lọi nhuận | - | - | - | - | - |  | - |
| - Tãng khác | - | - | - | - | - | 469.759 .928 | 469.759.928 |
| - Giàm vốn trong năm nay | - | - | - | - | - | - | - |
| - Phân phối lội nhuận | - | - | - | - | - | (18.000.000) | (18.000.000) |
| - Lỗ trong năm nay | - | - | - | - | - | (4.952.788.818) | (4.952.788.818) |
| - Giảm khác | - | - | $\bullet$ | - | (360.492.685) | - | (360.492.685) |
| Số dư tại ngày 30/09/2015 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | 5.338.982.557 | (55.530.000) | 7.765.287.136 | (10.780.883.932) | 47.815.079.761 |
| Lợi ich cổ đông không kiểm soát |  |  |  |  |  |  | 18.982.463.015 |
| Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/0 | /2015 |  |  |  |  |  | 66.797.542.776 |

## THUYÉT MINH BȦO CȦO TẢI CHİNH HƠP NHȦT GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Căc thuyết minh này là một bô phận hơp thành và cần đuơc đoc đổng thời với báo cáo tài chính kèm theo)
13.2. Chi tiết vốn đà̉u tur cüa chủ sờ hî̃u

Vổn góp của nhà nưởc
Vốn góp của các cổ đông

## Công

| $30 / 09 / 2015$ <br> VND | $01 / 01 / 2015$ <br> VND |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 21.163 .160 .000 <br> 24.183 .800 .000 | 21.163 .160 .000 <br> 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |

13.3. Caic giao dich vể vốn vởi cảc chủ sờ hû̃u và phân phối cổ tức, chia ļ̣i nhụ̂n

Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015

VND
45.346.960.000
45.346 .960 .000
45.346.960.000

Vốn đầu tư của chù sở hưu
Vốn góp đầu năm
Vốn góp cuối nầm
Cổ tức, Iq̣i nhuận đã̃ chia

Từ ngày 01/01/2014 đến 30/09/2014 VND
45.346.960.000
45.346.960.000
45.346.960.000

### 13.4. Cổ tî́c

Cổ tức đâ công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán nầm: Chưa công bố
13.5. Cổ phiếu

Số lự̛̣ng cố phiếu đăng ký phát hành
Số lự̛̣ng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Có phiếu phớ thông

| $30 / 09 / 2015$ <br> VND | 01/01/2015 <br> VND |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 4.534 .696 |  | 4.534 .696 |
| 4.534 .696 |  | 4.534 .696 |
| 4.534 .696 | 4.534 .696 |  |
| - | - |  |
| 5.553 | 5.553 |  |
| 5.553 | 5.553 |  |
| - | - |  |
| 4.529 .143 | 4.529 .143 |  |
| 4.529 .143 | 4.529 .143 |  |
| - | - |  |

- Cố phié́u uu đãi

Số lự̛̣ng cổ phiếu được mua lại
5.553
5.553

- Có phiếu phó thông
4.529 .143
4.529 .143
- Cổ phiếu uru đãi

Số lượng cố phiếu đang lưu hành
4.529 .143
4.529 .143

- Có phiéu uuu đã
- Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng
13.6. Các quŷ cuia Công ty

| $\begin{array}{r} 30 / 09 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 6.752.409.955 | 6.752.409.955 |
| 1.012.877.181 | 1.373 .369 .866 |
| 7.765.287.136 | 8.125.779.821 |

## THUYÊT MINH BÅO CẢO TẢI CHÍNH HƠP NHȦT GIỬA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là môt bô phân hạp thành và cần đuroç đocc đởng thởi với báo cáo tài chinh kèm theo)

Mục đich trich lập và sừ dụng các quỹ cưa doanh nghiệp
Quy đẩu tư phát triển của doanh nghiệp được trích lập để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bẳng việc đầu tư mờ rộng quy mô sán xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiĉ̀u sâu của doanh nghiệp. Phù họp với quy định tại điều lệ Công ty.

Quŷ khác thuộc vốn chủ sở hữu là quỹ khuyến mãi khách hàng, dưng để tổ chức hội nghị, hội ḥ̣p liên quan đến khảch hàng hằng nām vả thưởng cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài có quan hệ kinh tế đã hoàn thành tốt các điểu kiện kinh tế cùa họp đồng.
VI. Thông tin bồ sung cho các khoản mục trinh bày trong Báo cáo kết quả hoąt động kinh doanh hợp nhất
14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
a. Phân loąi theo tinh chất

Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu bán thành phẩm

| Từ ngày | Từ ngày |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 ~ đ e ̂ ́ n ~}$ | 01/01/2014 đến |
| $\mathbf{3 0 / 0 9 / 2 0 1 5}$ | $\mathbf{3 0 / 0 9 / 2 0 1 4}$ |
| VND | VND |
|  |  |
| 281.998 .291 | 2.235 .181 .353 |
| 44.405 .480 .000 | 32.814 .476 .750 |
| 2.625 .300 .359 | 5.749 .830 .538 |
| 546.033 .045 | 1.313 .934 .495 |
|  |  |
| $\mathbf{4 7 . 8 5 8 . 8 1 1 . 6 9 5}$ | $\mathbf{4 2 . 1 1 3 . 4 2 3 . 1 3 6}$ |

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
2.873.644.559 $\quad 6.640 .125 .538$

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh
Cồng
44.985.167.136
35.473.297.598
47.858.811.695 42.113.423.136
15. Giá vốn hàng bán
a. Phân loại theo tính chất

Già vốn hàng hóa
Giá vốn thành phẩm
Giá vốn cung cấp dịch vụ
Giá vốn khác
$\xlongequal{\text { 47.858.811.695 }} \xlongequal{\mathbf{4 2 . 1 1 3 . 4 2 3 . 1 3 6}}$

| $\begin{array}{r} \text { Từ ngày } \\ 01 / 01 / 2015 \text { dến } \\ 30 / 09 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Từ ngày } \\ 01 / 01 / 2014 \text { đến } \\ 30 / 09 / 2014 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 288.307 .875 | 2.144.045.155 |
| 30.483.953.177 | 24.306.503.808 |
| 2.115 .356 .592 | 4.374 .261 .786 |
| 556.044 .103 | 1.130.815.929 |
| 33.443.661.747 | 31.955.626.678 |

## THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHINH HỢP NHẢT GIỬA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)

(Câc thuyét minh này là mồr bô phận hơp thành và cần đurocc đọc đồng thời với báo cáo tài chình kèm theo)
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền CN Thông Minh
Cồng
16. Doanh thu hoảt động tài chinh
a. Phân loąi theo tính chất

Lãi tiển gừi, tiển cho vay
Lài thoải vốn công ty con ITE
Cồ tứe, Igi nhuận được chia
Lài chênh lệch tý giâ
Cồng
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viển thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền CN Thông Minh Công ty CP Công nghệ Tich Họp

## Cồng

17. Chí phí tài chinh
a. Phân loąi theo tính chất

Lai tiền vay
Lồ chênh lệch tỳ giá
Chi phí tải chính khác

## Công

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền CN Thông Minh Công ty CP Công nghệ Tich Hơp

Công
2.496.216.759 $\quad 5.360 .406 .479$
30.947.444.988 26.595.220.199
$3 3 . 4 4 3 . 6 6 1 . 7 4 7 \longdiv { 3 1 . 9 5 5 . 6 2 6 . 6 7 8 }$

| Từ ngày $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2015 \text { đến } \\ 30 / 09 / 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ | Từ ngày 01/01/2014 đến 30/09/2014 VND |
| :---: | :---: |
| 114.208.483 | 157.853.515 |
| 740.653 .638 | - |
| 210.000 .000 | - |
| 31.670 .776 | 1.049.232 |
| 1.096.532.897 | 158.902 .747 |
| 985.875 .885 | 12.282.202 |
| 110.653 .749 | 146.371 .479 |
| 3.263 | 249.066 |
| 1.096.532.897 | 158.902.747 |
| Từ ngày | Từ ngày |
| 01/01/2015 đển | 01/01/2014 đến |
| 30/09/2015 | 30/09/2014 |
| VND | VND |
| 860.977 .329 | 266.288.024 |
| 1.637.068 | 7.700 .093 |
| 75.660 .531 | - |
| 938.274.928 | 273.988.117 |


| 891.891 .603 | 260.796 .832 |
| ---: | ---: |
| 46.383 .325 | 6.951 .285 |
|  | 6.240 .000 |
| $\mathbf{9 3 8 . 2 7 4 . 9 2 8}$ | $\mathbf{2 7 3 . 9 8 8 . 1 1 7}$ |

THUYÉT MINH BÁO CȦO TȦI CHÍNH HỢP NHÁT GIƯ'A NIÊN ĐỌ (tiếp theo)
(Căc thngêt minh này là mọt bơ phân hop thành và cán đurơc a̛oc đồng thời với báo cáo tài chînh kèm theo)
18. Thu nhập khác
a. Phân loại theo tinh chất

Thu từ thanh lý TSC
Thu khác

## Cồng

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh

## Cộng

19. Chì phí khác
a. Phân loại theo tính chất

Tiền phạt do vi phạm hơp đồng
Lãi phạt chậm nộp
Xử lý công ng
Các chi phí khác
Cộng
b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triến CN Thông Minh
Công ty CP CN Tích Hơp

## Cồng

20. Chỉ phí bán hầng
a. Phân loại theo tính chất

Chi phí nhân viên
Chi phỉ đưng cư, đồ dùng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí bảo hành

| Tùr ngày | Tù ngày |
| ---: | ---: |
| $01 / 01 / 2015$ đến | $01 / 01 / 2014$ đến |
| $30 / 09 / 2015$ | $30 / 09 / 2014$ |
| VND | VND |


| Từ ngày 01/01/2015 đến 30/09/2015 VND | $\begin{array}{r} \text { Tù ngày } \\ 01 / 01 / 2014 \text { đến } \\ 30 / 09 / 2014 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 9.545.455 | 1.120 .000 |
| 1.061 .100 | 141.297 .771 |
| 10.606.555 | 142.417.771 |
| 10.606.555 | 9.578 .680 |
| - | 132.839 .091 |
| 10.606.555 | 142.417 .771 |
| Từ ngày | Từ ngày |
| 01/01/2015 đến | 01/01/2014 đến |
| 30/09/2015 | 30/09/2014 |
| VND | VND |
| - | 48.412.172 |
| 71.467.417 |  |
| - | 103.477.110 |
| 127.278 .373 | 16.372 .328 |
| 198.745.790 | 168.261 .610 |
| 71.467 .417 | 139.060.149 |
| 127.278 .373 | 28.185.850 |
| - | 1.015 .611 |
| 198.745 .790 | 168.261 .610 |

(Các thugứt minh này là mòt bô phần hop thành và cả̉n duač đoc đồng thờ với báo cào tài chình kèm theo)

Chi phi tiếp thi, hoa hồng
Chi phi dich vu mua ngoài
Chi phí bằng tiển khác

## Cộng

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh

## Cộng

21. Chi phíquản lý doanh nghiệp
a. Phân loại theo tính chất

Chi phí nhân viễn
Chi phí vật liệu quản lý
Chi phi đồ dùng vẵ phòng
Chi phi khấu hao TSCD
Thuế, phi và lệ phí
Chi phí dư phòng
Chi phí dich vu mua ngoài
Chi phi bằng tiển khác

## Cộng

b. Phân loại theo bộ phận

Công ty CP Viễn thông VTC
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CN Thông Minh
Công ty CP CN Tích Họp
Cộng
22. Chì phí sản xuât, kinh doanh theo yếu tố

Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phi công cụ, dưng cu
Chi phí nhân công
Chi phi khấu hao tài sàn cổ định
Chi phi dich vụ mua ngoài
Chi phi khác bằng tiền

## Cộng

$$
\begin{array}{rr}
517.455 .182 & 445.810 .526 \\
4.123 .833 .680 & 2.732 .316 .295 \\
1.376 .702 .583 & 845.618 .087
\end{array}
$$

| 9.877 .784 .196 | 6.332 .793 .042 |
| ---: | ---: |
| 4.436 .479 .823 | 2.396 .019 .987 |
| 5.441 .304 .373 | 3.936 .773 .055 |
| 9.877 .784 .196 | 6.332 .793 .042 |
| Từ ngày | Từ ngày |
| $01 / 01 / 2015$ đến | $01 / 01 / 2014$ đến |
| $30 / 09 / 2015$ | $30 / 09 / 2014$ |
| VND | VND |


| 3.943 .609 .557 | 3.581 .470 .081 |
| ---: | ---: |
| 68.233 .903 | 37.825 .232 |
| 168.019 .083 | 51.618 .417 |
| 95.842 .180 | 51.406 .579 |
| 173.452 .481 | 178.722 .308 |
| 116.391 .265 | 467.782 .006 |
| 1.424 .279 .554 | 1.478 .244 .483 |
| 768.196 .416 | 1.062 .384 .669 |
| $\mathbf{6 . 7 5 8 . 0 2 4 . 4 3 9}$ | $\mathbf{6 . 9 0 9 . 4 5 3 . 7 7 5}$ |


| $\mathbf{6 . 7 5 8 . 0 2 4 . 4 3 9}$ |  | $\mathbf{6 . 9 0 9 . 4 5 3 . 7 7 5}$ |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
| 3.406 .880 .382 | 3.552 .266 .105 |  |
| 2.799 .060 .183 | 2.629 .415 .742 |  |
| 552.083 .874 | 727.771 .928 |  |
| 6.758 .024 .439 |  |  |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| 1/01/2015 đến | 01/01/2014 đến |
| 1/01/2015 den | 01/01/2014 den |
| 30/09/2015 | 30/09/2014 |
| VND | VND |
| 23.437.923.602 | 7.440.562.379 |
| 787.057 .207 | 861.700 .971 |
| 16.216 .111 .255 | 8.889.888.880 |
| 1.783 .288 .033 | 1.394.926.815 |
| 7.696.692.888 | 3.317.023.233 |
| 4.444.592.546 | 4.182.280.431 |
| 54.365.665.531 | 26.086.382.709 |

THUYÉT MINH BÁO CȦO TẢI CHÍNH HỢP NHȦT GIỪA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)
(Các thugút minh này là môt bô phân hoop thành và cän duroc doc đöng thờ vờ bào cáo tài chinh kèm theo)

## VII. Những thông tin khác

## 23. Thông tin so sánh

Như trinh bày tai Thuyết minh số 01 , muc III, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty đã áp dưng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bô Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 200"), hướng dẩn chế đô̂ kế toán cho doanh nghiệp. Theo đô, mồt sổ sổ liệu của Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 09 năm 2015, Báo cáo kết quà hoạt đệng kinh doanh và Báo cảo lưư chuyển tiền tệ cho nâm tẩ chỉnh kêt thúc củng ngày không so sánh được vơi số liệ̣u tuơng ûmg cuả nầm 2014 do ành hường của viẹ̣c áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trình bady báo cáo tài chính.

Một số số liệu của kỷ báo cáo trước được phân loại lại để phủ hợp vơii việc so sánh với số liệu của kỳ này và nhằm chinh sủa một số sai sót trong việc trình bảy Bảng cân đối kế toán tại ngảy 31 thâng 12 năm 2014, cụ thể như sau:

|  | Số đâ báo caio | Số phân loại lại | Số sau phân loại lai |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND |
| Các khoản phài thu khác | 254.372.982 | 8.454 .519 .255 | 8.708.892.237 |
| Hàng tồn kho | 11.979.208.754 | (564.155.526) | 11.415.053.228 |
| Taì sản ngắn hạn khác | 8.616.876.505 | (8.616.876.505) |  |
| Phải thu dài hạn khác |  | 392.220.971 | 392.220 .971 |
| Thiêt bi vât tư phup tùng thay thế | - | 564.155 .526 | 564.155.526 |
| Tài sàn dài hann khác | 229.863.721 | (229.863.721) | 6.752. |
| Quy đâu tư phát triền | 4.173.203.928 | 2.579.206.027 | 6.752.409.955 |
| Quy dur phông tai chinh | 2.579.206.027 | (2.579.206.027) |  |

Thành phố Hở Chi Minh, ngày 05 tháng II nâm 2015
CÔNG TY CÓ PHẢN VIĚ̃ THÔNG VTC

Người lập biễu


Nguyễn Thưy Kiều Giang


Lê Xuân Tiến

## BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN GIỬA NIÊN ĐỌ

Quý 3 năm 2015
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

| TȦI SȦN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \\ \hline \end{gathered}$ | Thuyết minh | 30/09/2015 | Đon vi tinh: VND 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TȦI SȦN NGȦN HAN | 100 |  | 27.710 .010 .161 | 59.847.123.191 |
| I Tiền và các khoản tương đương tiển | 110 | V.1. | 755.282 .575 | 1.189.866.845 |
| 1. Tiền | 111 |  | 755.282 .575 | 1.189.866.845 |
| 2. Các khoàn tương đương tiên | 112 |  | - | - |
| II. Đầu tư tài chinh ngắn hạn | 120 | V.2.a. | 210.000 .000 | 6.152.528.000 |
| 1. Đẩu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn | 123 |  | 210.000 .000 | 6.152 .528 .000 |
| III. Các khoàn phải thu ngắn hạn | 130 |  | 17.878.619.831 | 47.465.299.911 |
| 1. Phải thu ngằn hạn khách hàng | 131 | V.3. | 3.696.974.160 | 38,623.669.748 |
| 2. Trà trước cho người bán ngấn hạn | 132 | V.4. | 646.471 .285 | 49.100 .000 |
| 3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hơp đồng XD | 134 | V.5. | 470.276 .881 | 388.214 .130 |
| 4. Phài thu vế cho vay ngắn hạn | 135 | V.6. | 280.600 .000 | - |
| 5. Phài thu ngắn hạn khác | 136 | V.7.a. | 12.900.688.770 | 8.404.316.033 |
| 6. Dư phòng phài thu ngắn hạn khó đơi (*) | 137 |  | (116.391.265) | 8.404 .316. |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.8. | 8.423.863.063 | 4.598.280.297 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 8.423.863.063 | 4.598.280.297 |
| 2. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | - | 4.598.280.297 |
| V Tài sản ngấn hạn khác | 150 |  | 442.244.692 | 441.148.138 |
| 1. Chi phi trà trước ngắn hạn | 151 | V.12.a. | 52.527 .500 | 441.148 .138 |
| 2. Thuế GTGT đươc khấu trù | 152 |  | 389.717 .192 | - |
| B TȦI SȦN DȦI HAN | 200 |  | 29.801.027.980 | 31.215.186.393 |
| I Các khoàn phài thu dài hạn | 210 |  | 28.081 .236 | 194.863.721 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.7.b. | 28.081 .236 | 194.863.721 |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 1.252.989.547 | 934.532 .056 |
| 1. Tài sản cố định hợu hình | 221 | V. 10. | 1.191.302.047 | 934.532 .056 |
| - Ngıyễ giá | $222$ |  | $10.448 .408 .322$ | $10.441 .103 .361$ |
| - Giá tri hao mỏn luŷ ké (*) | 223 |  | (9.257.106.275) | (9.506.571.305) |
| 2 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11. | 61.687 .500 | +5810305 |
| - Nguyên giá | 228 |  | $266.393 .864$ | 203.393.864 |
| - Giá tri hao mòn luỹ ké | 229 |  | (204.706.364) | (203.393.864) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 |  | (204.706.364) | (203.393.864) |
| IV. Tài sản đờ dang dài hąn | 240 | V.9. | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 1. Chi phí xây dưng cơ bàn dỡ dang | 242 |  | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| V. Đầu tư tài chinh dài hạn | 250 | V.2.b. | $\mathbf{2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | 27.702.978.823 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |  | 19.200 .000 .000 | 21.702.978.823 |
| 2. Đẳu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 6.000.000.000 | 6.000 .000 .000 |
| V1. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 2.619.957.197 | 1.682.811.793 |
| 1. Chì phí trà trước dài hạn | 261 | V.12.b. | 2.483.007.887 | 1.545.862.483 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | 136.949 .310 | 136.949 .310 |
| TÓNG CONG TẢI SȦN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 57.511.038.141 | 91.062.309.584 |

# BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOẢN GIỬA NIÊN ĐỌ <br> Quý 3 năm 2015 

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015
(tiếp theo)

| NGUÔN VÓN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | 30/09/2015 | Đon vi tính: VND 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A NƠ PHẢI TRẢ | 300 |  | 18.774.840.116 | 43.140.733.925 |
| L. Nơ ngắn hạn | 310 |  | 18.774.840.116 | 43.140.733.925 |
| 1. Phài trà người bán ngắn hạn | 311 | V.13. | 2.373.940.108 | 24.693.982.293 |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 15. | 303.943 .053 | 1.768.428.520 |
| 3. Phài trà người lao động | 314 |  | 626.190 .511 | 905.205 .981 |
| 4. Chi phi phài trà ngắn hạn | 315 | V. 16. | 489.307 .332 | 267.872 .900 |
| 5 Phài trả theo tiễn độ kế hoạch họp đồng XD | 317 | V. 17. | 173.639 .786 | 286.056 .736 |
| 6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V. 19. | 125.830 .000 | 189.920 .000 |
| 7. Các khoàn phài trà ngắn hạn khác | 319 | V. 18. | 1.499.663.968 | 5.352 .998 .685 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.14. | 13.172 .935 .273 | 9.621 .078 .725 |
| 9. Quỹ khen thướng, phúc lọi | 322 |  | 9.390 .085 | 55.190 .085 |
| II. Nợ dài hạn | 330 |  | - | - |
| B VÔN CHƯ SỞ HÛU | 400 |  | 38.736.198.025 | 47.921.575.659 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.20. | 38.736.198.025 | 47.921.575.659 |
| 1. Vốn gốp của chù sở hữu | 411 |  | 45.346 .960 .000 | 45.346.960.000 |
| 2. Thặng dư vốn cồ phần | 412 |  | 200.264 .000 | 200.264.000 |
| 3. Cồ phiếu quy (*) | 415 |  | (55.530.000) | (55.530.000) |
| 4. Quy̧ đẩu tur phát triễn | 418 |  | 5.815 .766 .683 | 5.815 .766 .683 |
| 5. Quy̧ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  | 654.702 .059 | 1.015.194.744 |
| 6. Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối | 421 |  | (13.225.964.717) | (4.401.079.768) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | $(4.401 .079 .768)$ | $(6.762 .734 .141)$ |
| - LNST chua phân phối kẏ này | 42 lb |  | (8.824.884.949) | 2.361 .654 .373 |
| II. Nguồn kinh phí và quy̆ khác | 430 |  | - | - |
| TÓNG CÓNG NGUỚN VÓN $(440=300+400)$ | 440 |  | 57.511.038.141 | 91.062 .309 .584 |

Thành phố Hô Chi Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2015 CÔNG TYCÓPHẢN VIE̊N THÔNG VTC

Người lập biểu


Phąm Trường Nam

Kế toản truờng


Nguyễn Thụy Kiều Giang


Lê Xuân Tiến

## BẢO CÁO KÉT QUẢ HOATT ĐO̧NG KINH DOANH GIƯ'A NIÊN ĐQ̣ <br> Quŷ 3 näm 2015

Bon vi tinh: VND

|  | CHì TIÊU | $\begin{aligned} & \text { Mà } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyét minh | Quy III |  | Lây kế từ đầu ıằm đến cuối quỳ này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vup | 01 | VI.I. | 1.531.184.975 | 4.300.328.025 | 2.873.644.559 | 6.640.125.538 |
| 2 | Ciic khoàn giaim trừ doanh thu | 02 |  |  | - | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ $(10=01-02)$ | 10 |  | 1.531.184.975 | 4.300.328.025 | 2.873.644.559 | 6.640.125.538 |
| 4 | Già vốn hàng bân | 11 | V1.2. | 1,207.430.210 | 2.620.200.302 | 2.496.216.759 | 5.360.406.479 |
| 5 | Ḷ̛í nhuận ĝ̣̂p về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $20=10-11$ ) | 20 |  | 323.754.765 | 1.680.127.723 | 377.427.800 | 1.279.719.059 |
| 6 | Doanh thu hoat động taì chinh | 21 | VI. 3. | 2.556.301 | 7.092 .386 | 1.783.449.791 | 1.512.282.202 |
| 7 | Chi phit tài chinh | 22 | V1.4. | 326.555 .999 | 113.483.502 | 3.074.440.093 | 260.796.832 |
|  | Trong dó: Chi phi lai vay | 23 |  | 308.164.397 | 113.483.502 | 869,610.671 | 260.048 .024 |
| 8 | Chio phí bán hàng | 24 | VI.7. | 988.550.678 | 1.109.176.624 | 4.436.479.823 | 2.396.019.987 |
| 9 | Chi phí quàn lŷ doanh nghiệp | 25 | V1.7. | 1.014.697.639 | 1.047.441.725 | 3.413.981.762 | 3.552.266.105 |
| 10 | Lq̧i nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $(30=20+(21-22)-(24+25)\}$ | 30 |  | (2.003.493.250) | (582.881.742) | (8.764.024.087) | (3.417.081.663) |
| 11 | Thu nhập khàc | 31 | V1.5. | 9.545.455 | 200.000 | 10.606 .555 | 9.578 .680 |
| 12 | Chi phi khàc | 32 | V1.6. | - |  | 71.467.417 | 139.060 .149 |
| 13 | Lẹi nhuần khác ( $40=31-32)$ | 40 |  | 9.545.455 | 200.000 | (60.860.862) | (129.481.469) |
| 14 | Tổng lơi nhuận kế toản trước thuế $(50=30+40)$ | 50 |  | (1.993.947.795) | (582.681.742) | (8.824.884.949) | (3.546.563.132) |
| 15 | Chi phi thuê thu nhập doanh nghiẹp hiện hành | 51 |  |  |  | - | - |
| 16 | Chi phi thué thu nhạp doanh nghiçp hoăn lại | 52 |  |  |  | $\because$ | - |
| 17 | Lụi nhuận sau thué thu nhị̂p doanh nghiệp ( $60=50-51-52$ ) | 60 |  | (1.993.947.795) | (582.681.742) | (8.824.884.949) | (3.546.563.132) |

Ngưòi lập biểu


Phạm Trừ̀ng Nam

## Kế toán trường



Nguyẽ̃ Thuy Kiểu Giang

Thành phó Hó Chi Minh, ngãy 21 thảng 10 năm 2015


Lê Xuân Tiến

## BÁO CẢO LUUU CHUYẺN TIĖN TẸ GIỬA NIÊN ĐỌ <br> (Theo phuơng pháp giản tiếp) <br> Quý 3 năm 2015



Các thuyết minh từ trang 7 dến trang 30 là bó phận hơp thành của Báo cáo tài chinh này: CÔNG TY TNHH ĐẨU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH Địa chỉ : Lô I-3b-4-a, Đường N6, khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM

Mẫu số $\mathrm{B} 01 \mathrm{a}-\mathrm{DN}$
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày $22 / 12 / 2014$ của B 人̂ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Qúy 3 năm 2015
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

|  | Đơn vij tính: Đồng Việt Nam |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết Minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TȦl SÁN NGÁN HAN | 100 |  | 31.548.790.746 | 40.055.242.018 |
| 1. Tiển và các khoản turơng đurơng tiền | 110 | V. 1 | 4.732.206.522 | 3.840.638.039 |
| 1.Tiền | 111 |  | 4.732.206.522 | 3.840.638.039 |
| 2. Các khoản tuoung đương tiền | 112 |  |  |  |
| II. Đäu tur tài chininh ngắn hạn | 120 |  |  |  |
| 1. Chưng khoán kinh doanh | 121 |  |  |  |
| 2. Dí phòng giảm giá chửng khoán kinh doanh (*) | 122 |  |  |  |
| 3. Dâ" tur nắm giữ đến ngày đáo han | 123 |  |  |  |
| III. Các khoản phäi thu ngắn han | 130 |  | 17.490.878.993 | 29.271.114.567 |
| 1. Pasai thu ngằn hạn của khách hàng | 131 | V.2.a | 15.439.114.130 | 28.439.393.949 |
| 2. Trat tướe cho người bán ngấn hạn | 132 | V.3.a | 768.157.300 | 335.981 .500 |
| 3. Phải thu nội bồ ngán han | 133 |  |  | 335.981 .500 |
| 4. Phải thu theo tiên độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 |  |  |  |
| 5. Phải thu vể cho vay ngắn han | 135 | V. 4 | 1.000.000.000 | 700.000.000 |
| 6. Phaii thu ngằn han khác | 136 | V.5.a | 864.020.123 | 376.151.678 |
| 7. Dư phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.2.c | (580.412.560) | (580.412.560) |
| 8. Tai sán thiếu chờ xử lý | 139 |  |  |  |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V. 6 | 9.303.778.722 | 6.943.489.412 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 9.532.273.273 | 7.171.983.963 |
| 2. Dư phòng giàm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | (228.494.551) | (228.494.551) |
| V. Täi sän ngä̀n hịm khác | 150 |  | 21.926.509 |  |
| 1. Chi phi trá truớc ngắn han | 151 |  |  |  |
| 2. Thuế GTGT đươc khấu trừ | 152 |  |  |  |
| 3. Thueế vả các khoản phài thu Nhà Nước | 153 | V.12.b | 21.926.509 |  |
| 4. Giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 |  |  |  |
| 4. Tai sản ngắn hạn khác | 155 |  |  |  |


| Chì tiêu | $\begin{aligned} & \text { Mãã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết Minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. TAI SÅN DȦ HAN | 200 |  | 27.260.573.089 | 29.034.737.980 |
| I. Các khoản phải thu dài han | 210 |  | 321.874.500 | 197.357.250 |
| 1. Phải thu dài hạn cùa khách hàng | 211 |  |  |  |
| 2. Trả trước cho người bán dài han | 212 |  |  |  |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vi trự thuộc | 213 |  |  |  |
| 4. Phai thu nôi bô dài han | 214 |  |  |  |
| 5. Phài thu về cho vay dài han | 215 |  |  |  |
| 6. Phải thu dai hạn khác | 216 | V.5.b | 321.874 .500 | 197.357 .250 |
| 7. Dur phòng phài thu dài han khó đôi (*) | 219 |  |  |  |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 24.354.304.118 | 26.050.176.632 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 7 | 24.311 .335 .375 | 26.002 .051 .636 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 49.845 .628 .274 | 49.787.628.274 |
| - Giá tri hao mòn luy kế (*) | 223 |  | (25.534.292.899) | (23.785.576.638) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chinh | 224 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 225 |  |  |  |
| - Giá tri hao mòn luy kê (*) | 226 |  |  |  |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V. 8 | 42.968 .743 | 48.124 .996 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 144.205 .000 | 144.205.000 |
| - Giá tri laao mòn luy kế (*) | 229 |  | (101.236.257) | (96.080.004) |
| III. Bất đọng sản đầu tur | 230 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 231 |  |  |  |
| - Giá tri hao mòn luy kế (*) | 232 |  |  |  |
| IV. Tài sản dơ dang dài han | 240 |  |  |  |
| 1. Chi phi sån xuất, kinh doanh dở dang dài han | 241 |  |  |  |
| 2. Chi phí xåy dựng cơ bàn dở dang | 242 |  |  |  |
| V. Đâu tur tài chinh dài han | 250 |  |  |  |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |  |  |  |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  |  |  |
| 3. Đâu tư góp vốn vào đơn vi khác | 253 |  |  |  |
| 4. Dư phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 |  |  |  |
| 5. Đâu tư nắm giữ đến ngày đảo hạ | 255 |  |  |  |
| V. Tài sản dài han khác | 260 |  | 2.584.394.471 | 2.787.204.098 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V. 9 | 2.074.844.419 | 2.223.048.572 |
| 2. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  |  |  |
| 3. Thiết bi, vât tư, phut tùng thay thế dài han | 263 |  | 509.550 .052 | 564.155.526 |
| 3. Tài sàn dài hạn khác | 268 |  |  |  |
| TÔNG CÔNG TȦI SẢN $(270=100+200)$ | 270 |  | 58.809 .363 .835 | 69.089.979.998 |


| Chì tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết <br> Minh | Số cuối ky | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. NỢ PHÁI TRȦ | 300 |  | 11.353.206.297 | 23.503.645.082 |
| I. Nongắn han | 310 |  | 11.353.206.297 | 23.503.645.082 |
| 1. Phải trả ngưởi bán ngằn han | 311 | V. 11 | 5.459 .303 .920 | 13.792.114.796 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 2.130 .144 .500 |  |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 12 | 523.043 .870 | 1.501.060.753 |
| 4. Phải trá người lao đông | 314 |  | 2.500 .000 .000 | 2.513 .611 .000 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn han | 315 | V. 13 |  | 33.096 .554 |
| 6. Phải trả nôi bộ ngăn han | 316 |  |  |  |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hơp đồng xây dựng | 317 |  |  |  |
| 8. Doanh thu chura thực hiện ngắn hạn | 318 |  |  |  |
| 9. Phài trả ngắn hạn khác | 319 | V. 14 | 353.347 .094 | 188.134.856 |
| 10. Vay và nơ thuê tài chinh ngắn hạn | 320 | V. 10 |  | 4.629 .085 .210 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  |  |  |
| 12. Qũy khen thưởng, phúc lơi | 322 |  | 387.366 .913 | 846.541 .913 |
| 13. Qũy binh ồn giá | 323 |  |  |  |
| 14. Giao dich mua bán lai trái phiếu Chính phủ | 324 |  |  |  |
| II. No dài han | 330 |  |  |  |
| 1. Phài trả người bán dài han | 331 |  |  |  |
| 2. Noưởi mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  |  |  |
| 3. Chi phí phải trả dài han | 333 |  |  |  |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  |  |  |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 |  |  |  |
| 6. Doanh thu chura thưc hiên dài han | 336 |  |  |  |
| 7. Phài trá dài han khác | 337 |  |  |  |
| 8. Vay và nơ thuê tài chính dài hạn | 338 |  |  |  |
| 9. Trái phiếu chuyển đối | 339 |  |  |  |
| 10. Cô phiếu ưu đãi | 340 |  |  |  |
| 11. Thuế thu nhập hoã̃n lai phái trá | 341 |  |  |  |
| 12. Dưphòng phải trả dài han | 342 |  |  |  |
| 13. Qũy phát triển khoa học và công nghệ | 343 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

CÔNG TY TNHH ĐẨU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ THÔNG MINH Đia chỉ : Lô I-3b-4-a, Đường N6, khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM

| Chỉ tiêu | $\begin{aligned} & \text { Mãa } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết Minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. VÓN CHƯ SỚ HỮU | 400 |  | 47.456.157.538 | 45.586.334.916 |
| I. Vốn chỉu sở hữu | 410 | V. 15 | 47.456.157.538 | 45.586.334.916 |
| 1. Vốn góp của chú sở hữu | 411 |  | 32.000 .000 .000 | 32.000.000.000 |
| 2. Thăng dư vốn cổ phần | 412 |  |  |  |
| 3. Quyển chọn chuyển đối trái phiếu | 413 |  |  |  |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 |  | 8.898.304.261 | 8.898.304.261 |
| 5. Cố phiếu quy (*) | 415 |  |  |  |
| 6. Chênh lêch đánh giá lai tài sản | 416 |  |  |  |
| 7. Chênh lệch tỳ giá hối đoái | 417 |  |  |  |
| 8. Quy đầu tư phát triên | 418 |  | 1.561.072.119 | 1.561.072.119 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiêp | 419 |  |  |  |
| 10. Quỳ khác thuộc vốn chú sờ hựu | 420 |  | 596.958.536 | 596.958 .536 |
| 11. Lçi nhuân sau thuế chưa phân phối | 421 |  | 4.399.822.622 | 2.530.000.000 |
| - LNST chura phân phối lûy kể đển cuối kỳ trước | 421a |  |  | 3.884.267.710 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b |  | 4.399.822.622 | (1.354.267.710) |
| 12. Nguồn vôn đâu tư XDCB | 422 |  |  |  |
| II. Nguồn kinh phi và quỹ khác | 430 |  |  |  |
| 1. Nguồn kinh phi | 431 |  |  |  |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành định | 433 |  |  |  |
| TƠNG CONG NGUÓN VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 58.809.363.835 | 69.089.979.998 |



Lê Phạm Quỳnh Đan
Q. Kế toán trưởng


Lê Phạm Quỳnh Đan

Lâp ngǎy 20 tháng 10 năm 2015
Gàm đốc


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ THÔNG MINH
Địa chỉ : Lô I-3b-4-a, Đường N6, khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
Mẫu số B $02 \mathrm{a}-\mathrm{DN}$
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2015
Đơn vị tính: Đờng Việt Nam

| CHí Tiêu | $\begin{gathered} \text { Ma } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Quý 3 |  | Lãy kế từ đẩu năm đên cuóf quŷ này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm nay | Nâm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bain hà̀ng val cung cifip dich vu | 01 | V1. 1 | 16.720.237.171 | 8,801.471,906 | 44.992.268.516 | 35.473.297.598 |
| 2. Caic khoàn giàm trừ doanh thu | 02 | V1. 2 |  |  |  | 18.236 .000 |
| 3. Doanh thu thuần vể bán hàng và cung cáp dich vu $(10=01-02)$ | 10 |  | 16.720.237.171 | 8.801 .471 .906 | 44.992.268.516 | 35.455.061.598 |
| 4. Giầ vốn hàng bán | 11 | VI. 3 | 11.562.895.809 | 6.459.017.449 | 30.947.444.988 | 26.745.054.980 |
| 5. Lgi nhuân gôp vè bân hàng và cung calp dich vu ( $20=10-11$ ) | 20 |  | 5.157 .341 .362 | 2.342.454.457 | 14.044.823.528 | 8.710 .006 .618 |
| 6. Doanh thu hoat đọng tài chinh | 21 | V1. 4 | 77,500.793 | 7.031 .271 | 142.570.416 | 146.371 .479 |
| 7. Chi phit tai chinh | 22 | V1. 5 |  | 684.400 | 46.383 .325 | 6.951 .285 |
| - Trong đó: Chi phi lai vay | 23 |  |  |  | 46.383.325 |  |
| 8. Chi phi bán hàng | 25 | VL.8.a | 1.993.670.661 | 1.384.334.646 | 5.441 .304 .373 | 3.936.773.055 |
| 9. Chî phí quain lyy doanh nghiệp | 26 | V1.8.b | 911.940 .666 | 717.041.865 | 2.871 .368 .832 | 2.700 .309 .887 |
| 10. Lơi nhuṣ̂n thuần từ hoạt động kinh đoanh \{ $30=20+(21-22)-(25+26)]$ | 30 |  | 2.329.230.828 | 247.424 .817 | 5.828.337.414 | 2.212.343.870 |
| 11.Thu nhưp khac | 31 | V1. 6 |  | 132.839.091 |  | 132.839.091 |
| 12.Chi phí khác | 32 | VL7 | 127.278 .373 |  | 127.278 .373 | 28.185 .850 |
| 13.Lơi nhuân khác ( $40=31-32$ ) | 40 |  | (127.278.373) | 132.839.091 | (127.278.373) | 104.653.241 |
| 14. Tồng lọi nhuị̂n ké toán truóc thué $(50=$ $30+40$ ) | 50 |  | 2.201.952.455 | 380.263 .908 | 5.701 .059 .041 | 2.316.997.111 |
| 15.Chi phî thuế TNDN hiện hành | 51 | VL. 9 | 513.826 .049 | 83.658 .060 | 1.301.236.419 | 509.739.365 |
| 16.Chi phi thuê TNDN holn lại | 52 |  |  |  |  |  |
| 17. Lvi nhuị̂n sau thuêt thu nhịp doanh nghiẹp ( $60=50-51-52$ ) | 60 |  | 1.688.126.406 | 296.605.848 | 4.399.822.622 | 1.807.257.746 |
| 18. Lai cou biñ trên cô phiéu (*) | 70 |  |  |  |  |  |
| 19.Lai suy giàm trên cô phicúu (*) | 71 |  |  |  |  |  |

(*) Chii âp dụng tại công ty co phần


Lê Phạm Quỳnh Đan
Q. Kế toán trưởng


Lê Phạm Quỳnh Đan
angay 20 tháng 10 năm 2015
Gà́m đốc


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH Địa chỉ : Lô I-3b-4-a, Đường N6, khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM

Mẫu số B 03a-DN
(Ban hảnh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của B $\widehat{6}$ Tài chính)

## BÁO CÁO LUUU CHUYẺN TIẺN TẸ <br> (Theo phurơng pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2015
Đơn vỉ tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { Số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| 1. Loli nhuî̀n trước thuế | 01 |  | 5.701.059.041 | 2.316.997.111 |
| 2. Diêulu chinh cho các khoản |  |  |  |  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 |  | 1.753.872.514 | 1.747.011.652 |
| - Các khoản dư phòng | 03 |  |  | 467.782 .006 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đo đánh giá lại các | 04 |  |  |  |
| khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ |  |  | (928.125) |  |
| - Lãi, lỗ từ hoọt động đầu tư | 05 |  | (111.615.714) | (272.920.366) |
| - Chi phílai vay | 06 |  | 46.383.325 |  |
| - Các khoản điếu chinh khác | 07 |  |  |  |
| 3. Lơti nhup̣̂n tù̀ hoạt động kinh doanh trước thay đổi | 08 |  |  |  |
| vồn luru động |  |  | 7.388.771.041 | 4.258.870.403 |
| - Tãng, giàm các khoản phải thu | 09 |  | 11.928.005.065 | 905.685.214 |
| - Tãng, giàm hàng tồn kho | 10 |  | (2.305.683.836) | (4.476.177.166) |
| - Tăng, giám các khoán phải trà (không kể lãi vay | 11 |  |  |  |
| phài trà, thuế thu nḥ̣̂p phâi nộp) |  |  | (6.485.838.487) | 3.182.560.950 |
| - Tâng, giàm chi phi trả trước | 12 |  | 148.204.153 | 395.579.783 |
| - Tăng giȧm chứng khoán kinh doanh | 13 |  |  |  |
| - Tiền lăi vay đã trà | 14 |  | (79.479.879) |  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nọp | 15 |  | (1.844.479.953) | (521.299.102) |
| - Tiền thu khác từ hoalt động kinh doanh | 16 |  | 5.786 .750 | 44.310.000 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 |  | (489.175.000) | (934.552.166) |
| Luru chuyển tiền thuần tì̀ hoạt đọng kinht doanh | 20 |  | 8.266.109.854 | 2.854.977.916 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |  |  |  |  |
| 1.Tiền chi để mua sằm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 |  | (58.000.000) | (3.827.915.747) |
| 2.Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  |  | 127.380.000 |
| 3. Tiễn chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vi khác | 23 |  | (1.000.000.000) |  |
| 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nọ của đơn vi khác | 24 |  | 700.000.000 |  |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  |  |  |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác | 26 |  |  |  |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lọi nhuân được chia | 27 |  | 111.615 .714 | 145.540 .366 |
| Luru chuyển tiên thuà̉n từ hoọt đọng đầu tur | 30 |  | (246.384.286) | (3.554.995.381) |


Q. Kế toán trưởng

Lê Phạm Quỳnh Đan


Lâpngày 20 tháng 10 năm 2015


Lê Phạm Quỳnh Đan


Lê Văn Giảng

CÔNG TY CÔ PHÅN CÔNG NGHẸ TICH HỢP
Đja chì: 750 Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10, Tp. HCM Tel: (84-08) 38301667

BÁO CÁO TẢI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ
cho kỳ hoat động tù̀ ngày 01/01/2015
đến ngày 30/06/2015
Mẫu số B 01a - DN

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÅN GIỮA NIÊN ĐỌ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
Đon vi tính: VND

|  | TÀ̇ SẢN | Mã | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | TȦI SȦN NGÁN HAN | 100 | 150.666.251 | 173.660 .672 |
|  | $(100=110+120+130+140+150)$ |  |  |  |
|  | Tiền và các khoản turơng đương tiên | 110 | 1.812.151 | 6.554.342 |
| 1 | Tiền | 111 | 1.812.151 | 6.554 .342 |
|  | Các khoản tương đương tiền | 112 | - |  |
| II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - |
|  | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 147.466.330 | 147.466.330 |
| 1 | Phài thu của khách hàng | 131 | 45.050 .000 | 45.050.000 |
|  | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | - |  |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | 202.416.330 | 102.416.330 |
| 4 | Các khoản phài thu khác | 136 | 102.416 .330 | 102.416.330 |
| IV | Hàng tồn kho | 140 | - | - |
| V | Tai sản ngắn hạn khác | 150 | 1.387.770 | 19.640 .000 |
| 1 | Chi phi trà trước ngắn hạn | 151 | 1.247 .273 | 19.640.000 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 140.497 | - |
| B | TÀ̇ SȦN DȦI HAN | 200 | - | - |
|  | $(200=210+220+240+250+260)$ |  |  |  |
| I | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - |  |
|  | Tài sản cố định | 220 | - |  |
| 1 | Tài sàn cố định hữu hình | 221 | 40.572.000 |  |
|  | Nguyên giá | 222 | 40.572 .000 | 40.572.000 |
|  | Già tri hao mòn luỹ kế | 223 | (40.572.000) | (40.572.000) |
| III | Bât động sản đầu tư | 230 | - | - |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | - |  |
|  | Chi phí sàn xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | - |  |
|  | Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang | 242 | - | - |
| V | Dầu tư tài chính dài hạn | 250 | - | - |
| VI | Tài sản dài hạn khác | 260 | - | - |
|  | TONG CONG TȦI SÁN ( $270=100+200$ ) | 270 | 150.666 .251 | 173.660 .672 |

# BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỬA NIÊN ĐỌ <br> Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 <br> (tiếp theo) 

Đơn vi tính: VND

|  | NGUÔN VÓN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C | NỢ PHẢI TRẢ $(300=310+330)$ | 300 | 1.276.893.784 | 732.680.050 |
| I | Nơ ngắn hạn | 310 | 1.276.893.784 | 732.680 .050 |
| 1 | Phải trà người bán ngắn hạn | 311 | 59.174 .740 | 51.510 .181 |
| 2 | Người mua trà tiền trước ngắn hạn | 312 | 62.84284 |  |
| 3 | Thuêt và các khoàn phải nộp Nhà nước | 313 | 62.842 .844 | 56.242 .844 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | 544.666 .667 | 351.500.000 |
| 5 | Chi phí phải trà ngắn hạn | 315 | 229.466.783 | 162.575.184 |
| 6 | Phải trả nội bộ | 316 |  |  |
| 7 | Phải trà theo tiến độ kế hoạch H XXD | 317 | - |  |
| 8 | Doanh thu chura thực hiện ngắn hạn | 318 | 100.142.750 |  |
| 9 | Phải trà ngắn hạn khác | 319 | 100.142.750 | 110.851 .841 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 280.600.000 |  |
| II | Nợ dài hạn | 330 | - | - |
| D | VÓN CHỦ̉ SỞ HỮU(400=410+430) | 400 | (1.126.227.533) | (559.019.378) |
|  | Vốn chủ sở hữu | 410 | (1.126.227.533) | (559.019.378) |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 3.338.978.823 | 3.338.978.823 |
| 2 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | (4.465.206.356) |  |
| 3 | Lưi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | (4.465.206.356) | (3.897.998.201) |
| - | LNST chura PP lũy kế đến cuoúi kỳ trữc | 421 a | (3.897.998.201) | (3.986.472.001) |
|  | LNST chusa phân phối kỳ này | 42 lb | (567.208.755) |  |

II Nguồn kinh phí và quy khác

Phụ trách kế toán


Phạm Trường Nam

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015 CÔNG TY CÓ PHiṫÊNG NGHẸ TÍCH HƠP

CÔNG TY CÔ PHẢN CÔNG NGHỆ TICH HỢP
Đj̣a chí: 750 Điện Biên Phư, P. 11, Q. 10, Tp. HCM Tel: (84-08) 38301667

BÅO CẢO TÀI CHİNH GIỮA NIÊN ĐỌ
cho kỳ hoat đông tù ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Mẩu số B 02a-DN

## BẢO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌNGG KINH DOANH GIŨ'A NIÊN ĐỌ

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
Đon vi tính: VND

| Chỉ tiêu | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 | Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | - | - |
| 2 Các khoàn giàm trừ doanh thu | 02 | - | - |
| 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ $(10=01-02)$ | 10 | - | - |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | - | - |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $20=10-11$ ) | 20 | - | - |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chinh | 21 | 3.263 | 56.285 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | 15.127.544 | - |
| Trong đó: Chi phi lãi vay | 23 | 15.127 .544 | - |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | - | - |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 552.083 .874 | 479.124.447 |
| 10 Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(24+25)\}$ | 30 | (567.208.155) | (479.068.162) |
| 11 Thu nhập khác | 31 | - | - |
| 12 Chi phi khác | 32 | - | 1.015 .611 |
| 13 Lọi nhuận khác ( $40=31-32$ ) | 40 | - | (1.015.611) |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50=30+40)$ | 50 | (567.208.155) | (480.083.773) |
| 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | - | - |
| 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại | 52 | - | - |
| 17 Lọi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( $60=50-51-52$ ) | 60 | (567.208.155) | (480.083.773) |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015 CÔNG TY CÓ PHȦN CÔNG NGHẸ TÍCH HƠP Phụ trách kế toán


Phạm Trường Nam

# BÁO CẢO LƯU CHUYÉN TIĖN TȨ GIƯA NIÊN ĐỌ <br> (Theo phrong pháp gián tiếp) 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015
Đon vị tính: VND

Từ 01/01/2015
Từ 01/01/2014


Thành phố Hổ Chí Minht, ngày 20 tháng 07 năm 2015
CÔNG TY CÓ PHÅN CÔNG NGHẸ TÍCH HỌP

## Phụ trách kế toán



