## BAKER TILLY A\&C

Công ty tnit kiểm toán và tú vấn åc A\&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

## BÁO CÁO TÀl CHÍNH

VĂM TÀI CHÍNH KÉT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

## CÔNG TY CƠ PHÀN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

## MỤC LỤC

## Trang

1. Mục lục ..... 1
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ..... 2-4
3. Báo cáo kiểm toán độc lập ..... 5
4. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng $\mathbf{1 2}$ năm 2014 ..... 6-9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 ..... 10
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 ..... 11-12
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 ..... 13-34
8. Phụ lụe ..... 35

## BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG Gİ́M ĐỐC

Ban Tồng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiềm toán.

## Khái quát về Công ty

Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng hoạt dộng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302760102 , đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17 tháng 6 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
244.305.960.000 VND

Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Sở giao dịch chưng khoán TP. Hồ Chi Minh từ ngày 28 tháng 11 năm 2007 với mã chứng khoán là TPC.

Trụ sở hoạt động:
Địa chi : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : $(84-8) 39737277-39737278$
Fax : $(84-8) 39737279-39737276$
E-mail : daihungplastic@hcm.vnn.vn
Mã số thuế : 0302760102
Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: Sản xuất, chế biến sản phẩm cao su (không hoạt dộng tại trụ sờ); Mua bán, sản xuất bao bì nhựa PP, PE, PET (trừ tái chế phế thải); Mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nông lâm nghiệp.

## Tinh hình tài chính và hoat động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyền tiền tệ cho năm tài chinh kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đinh kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 35 ).

Trong năm, Công ty đã chia cổ tức năm 2013 theo Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 09 tháng 5 năm 2014 với tổng số tiền là $21.268 .956 .000 \mathrm{VND}(1.400 \mathrm{VND} /$ cồ phiếu $)$.

## Sư kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Ban Tồng Giám đốc Công ty khẳng định không có sụ̣ kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

## Hôi đồng quản tri và Ban điều hành, quản lý

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

| Ho và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| Bà Phạm Đỗ Diễm Hương | Chủ tịch | 30 tháng 5 năm 2013 | - |
| Ông Nguyễ̃n Văn Hùng | Phó Chủ tịch | 30 tháng 5 năm 2013 | - |
| Bà Tôn Thị Hồng Minh | Phó Chủ tịch | 30 tháng 5 năm 2013 | - |
| Ông Phạm Văn Mẹo | Thành viên | 06 tháng 4 năm 2012 | - |


| Họ và tên | Chức vụu | Ngày bổ nhiệ̀m | Ngày miễn nhiệ̣m |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên | 11 tháng 8 năm 2007 | - |
| Ông Trần Hữu Vinh | Thành viên | 06 tháng 4 năm 2012 | - |
| Ông Huỳnh Thanh Tuấn | Thành viên | 06 tháng 4 năm 2012 | - |

## Ban kiểm soát

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| Ông Lâm Nguyễn Quốc Nghĩa | Trưỡng ban | 06 tháng 4 năm 2012 | - |
| Bà Đào Thanh Tuyễn | UUy viên | 06 tháng 4 năm 2012 | - |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc | Úy viên | 06 tháng 4 năm 2012 | - |

## Ban Tổng Giám đốc

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| :--- | :--- | :--- | :---: |
| Bà Phạm Đỗ Diễm Hương | Tồng Giám đốc | 30 tháng 5 năm 2013 | - |
| Ông Phạm Văn Mẹo | Phó Tồng Giám đốc | 01 tháng 6 năm 2013 | - |

## Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiềm toán và Tư vấn A\&C kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, A\&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chi định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dưng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêuu trên khi lập Báo cáo tài chinh; các sổ kể toán thich hợp được lưu giữ đầy đủ để phán ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QD-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trường Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thục hiện chuần mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thich hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

## Phê duyêt Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cố phần nhựa Tân Đại Hưng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũ̃ng như kết quả hoạt động kinh doanh vả các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuần mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số $15 / 2006 / \mathrm{Q}$ Đ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ngày 16 tháng 03 năm 2015

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẠP

## Kính gửi: CẢC CỎ ĐÔNG, HỌI ĐÒNG QUẢN TRỊ VẢ BAN TÓNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CÔ PHÅN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng, được lập ngày 26 tháng 01 năm 2015, từ trang 06 đến trang 35 , bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyến tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban Tồng Giám đốc

Ban Tồng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lýg Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiềm soát nội bộ mà Ban Tồng Giám đốc xảc định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tối là đưa ra y kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiềm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tô̂i tuân thủ chuần mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thục hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhẳm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rùi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rùi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Cônn ty liên quan đến việc lập và trình bảy Báo cáo tài chinh trung thực, hợp lỷ nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đich đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tinh hợp lý của các ước tinh kế toản của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.
Chủng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thich hợp làm cơ sở cho y yiến kiểm toán của chúng tôi.

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thục vả họ̣p lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần nhụa Tân Đại Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cūng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngảy, phủ hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lỷ có liển quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiến $10000448 \mathrm{P} / 5$


Nguyên Chin oung - Phó Tồng Giám đốc
Sô Gián CNDKHN kiểm toán: 0100-2013-008-1


Đỗ Thị Mai Loan - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0090-2013-008-1

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chì: 414 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TȦI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

## Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

## TÀI SẢN

A - TȦI SẢN NGÅN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Đầu tư ngắn hạn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

## III. Các khoãn phải thu ngắn hạn

1. Phài thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phài thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phài thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho
7. Hàng tồn kho
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
9. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
10. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152
11. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
13. Tài sản ngắn hạn khác

100

111
112
120
121 129

130
131 132 133

140
141

154
Mã Thuyết minh $\qquad$
421.146.651.307
V. 1
77.099.748.454
22.099.748.454
55.000 .000 .000
102.200 .000 .000
107.500 .000 .000
V. 2102.200 .000 .000
195.464.361.303
388.612.701.177
V. 3
V. 4
195.236.010.159
862.618 .245

134
135
139

157
158

| $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đẩu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 |  | 421.146.651.307 | 543.873.924.198 |
| 110 | V. 1 | 77.099.748.454 | 17.657.507.268 |
| 111 |  | 22.099.748.454 | 12.657 .507 .268 |
| 112 |  | 55.000 .000 .000 | 5.000 .000 .000 |
| 120 | - | 102.200.000.000 | 107.500.000.000 |
| 121 | V. 2 | 102.200.000.000 | 107.500 .000 .000 |
| 129 |  | - | - |
| 130 |  | 195.464.361.303 | 388.612.701.177 |
| 131 | V. 3 | 195.236.010.159 | 360.204.165.220 |
| 132 | V. 4 | 862.618 .245 | 26.542.435.734 |
| 133 |  | - |  |
| 134 |  | - | - |
| 135 | V. 5 | 1.012.591.391 | 3.580 .824 .730 |
| 139 | V. 6 | (1.646.858.492) | (1.714.724.507) |
| 140 |  | 29.514.887.879 | 21.631.954.808 |
| 141 | V. 7 | 29.514.887.879 | 21.631.954.808 |
| 149 |  | - | - |
| 150 |  | 16.867.653.671 | 8.471.760.945 |
| 151 |  | - | - |
| 152 |  | 14.768.406.019 | 6.364.695.135 |
| 154 | V. 18 | 1.878.063.127 | 1.885.381.285 |
| 157 |  | - | - |
| 158 | V. 8 | 221.184 .525 | 221.684 .525 |

Địa chỉ: 414 Lũy Bán Bich, phương Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| TȦI SẢN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B - TÀI SẢN DȦI HẠN | 200 |  | 177.239.999.039 | 66.057.551.730 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | - |  |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  | - |  |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trục thuộc | 212 |  | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 |  | - |  |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 |  | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đôi | 219 |  | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 3.264.556.097 | 1.951.535.442 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 9 | 3.264.556.097 | 1.951.535.442 |
| Nguyên giá | 222 |  | 7.717.759.469 | 5.714.975.286 |
| Giả trị hao mòn lũy kef | 223 |  | (4.453.203.372) | (3.763.439.844) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 |  | - |  |
| Nguyên giá | 225 |  | - |  |
| Giá tri hao mòn lũy kế | 226 |  | - |  |
| 3. Tải sản cố định vô hình | 227 |  | - |  |
| Nguyên giá | 228 |  | 164.800 .000 | 164.800.000 |
| Giá tri hao mòn lîy ké̉ | 229 |  | (164.800.000) | (164.800.000) |
| 4. Chi phi xây dựng cơ bản dở dang | 230 |  | - | - |
| III. Bất động sản đầu tur | 240 |  | - | - |
| Nguyên giá | 241 |  | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 |  | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | 61.820.640.549 | 63.935.061.600 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V. 10 | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | - | 31.844.447.615 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V. 11 | 21.300.198.949 | 31.844.447.615 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | V. 12 | (4.479.558.400) | (12.909.386.015) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 112.154.802.393 | 170.954.688 |
| 1. Chi phí trà trước dài hạn | 261 | V. 13 | 112.154.802.393 | 16.869 .625 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại | 262 | V. 14 | - | 154.085.063 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 |  | - | - |
| TƠNG CỌNG TȦI SẢN | 270 |  | 598.386.650.346 | 609.931.475.928 |

Địa chỉ: 414 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÅO CȦO TẢI CHINNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 nẵm 2014
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

## NGUÒN VÓN

A - NỢ PHẢI TRẢ
I. Nợngắn hạn

1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
5. Phài trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trà, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phài trả ngắn hạn
11. Quỳ khen thường, phúc lợi
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phù
II. Nợ đài hạn
13. Phải trả dài hạn người bán
14. Phải trả̉ dải hạn nội bộ
15. Phải trả dài hạn khác
16. Vay và nợ dài hạn
17. Thuế thu nhập hoã̃n lại phài trả
18. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
19. Dự phòng phải trả dài hạn
20. Doanh thu chura thưc hiện
21. Quŷ phát triển khoa học và công nghệ

B - NGUƠN VƠN CHỦ SỞ HỮU
I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỳ giá hối đoái
7. Quỳ đầu tư phát triển
8. Quy dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

421
II. Nguồn kỉnh phí và quỵ khác 430

1. Nguồn kinh phí 432
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sàn cố định 433 TÓNG CỘNG NGUȮN VÓN

300 400

410
Mã Thuyết
minh $\qquad$
303.256 .905 .671
236.431.812.851
224.890 .561 .831
220.091.651.395
197.943.913.238
11.741.327.936
21.773.216.542
2.654.910.846
328.184.000
943.068.728
1.247.268.477
66.825.092.820
93.128.591.475
295.129.744.675
295.129.744.675
244.305.960.000
86.242 .518 .451
(40.632.476.860)
291.912.322.622
291.912.322.622
244.305.960.000
86.242.518.451
(40.632.476.860)
1.996.321.031

## CÔNG TY CỔ PHÂN NHƯ'A TÂN ĐAI HƯNG

Địa chi: 414 Lãy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nằm 2014
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

## CÁC CHỈ TIÊU NGOẢI BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN

```
Thuyết
CHİ TIÊU
minh
```

$\qquad$

``` Số đầu năm
\[
753.327,93
\]
431.766,24
20,87
20,87
```

1. Tải sản thuê ngoài
2. Vật tưu, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gữi, ký cược
4. Nọ khó đòi đã xừ lý
5. Ngoại tệ các loại:

Dollar Mỹ (USD)
Euro (EUR)
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án


# BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỌ́NG KINH DOANH 

 Năm 2014
## CHİ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lơi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10. Lẹi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30
11. Thu nhập khác 31
12. Chỉ phí khác
13. Lợi nhuận khác
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17. Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Lāi cơ bản trên cổ phiếu

2223 40
$\begin{array}{cc}\text { Mã } & \text { Thuyết } \\ \text { số } & \text { minh }\end{array}$ Năm nay
VI. 1
VI. 1
VI. 2 20
VI. 3
VI. 4

V1.5
VI. 6
V. 18
601.866.062.045
680.175.992.333
10.343.486.963
24.680 .214 .676
667.473.870
671.084 .916
(3.611.046)
24.676.603.630
16.621.977.448

Đon vị tinh: VND
320.349 .587
679.855.642.746
673.733.543.423
6.122.099.323
35.139.633.203
16.696.944.413
11.338.453.309
9.554.354.809
8.376.703.896
6.633.729.408
10.098 .855 .335
110.607 .295
9.988.248.040
-
154.085.063
24.522.518.56
16.621.977.448


Hồ ŅhậtMMinh
Nguời lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Loan Kế toán trưởng


CONG TY:
CONG
CÖ PHÄN
NHUSA


Phạm Đỗ Diễm Hương
Tổng Giám đốc

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

## (Theo phương pháp gián tiếp)

## Năm 2014

## CHİ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lọi nhuận trước thué

01
2. Điêu chình cho các khoản:

- Khấu hao tài sån cố định
- Các khoán dự phòng
- Lãi, lỗ chênh lệch tẏ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phi lãi vay

3. Lọi nhuận tù̀ hoạt động kinh doanh trưởc thay aổi vốn luru aộng

- Tăng, giảm các khoán phài thu
- Tăng, giàm hàng tồn kho
- Tăng, giàm các khoản phài trả
- Tãng, giàm chi phí trả trước
- Tiền lãi vay đã trá
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã̃ nộp
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lǔu chuyển tiền thuà̀n từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sàn cố định và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sàn dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nọ̣ của đon vị khác
5. Tiền chi đả̉u tư, góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lọ̣i nhuận được chia Luru chuyển tiền thuà̀n từ hoạt động đầu tur

Mã Thuyết
số minh

Đơn vị tính: VND
16.621 .977 .448
462.954.170
2.640.460.507
1.702.053.213
(33.805.737.153)
11.338.453.309
(1.039.838.506)
12.763.292.889
(11.214.626.012)
(18.711.619.556)
(16.869.625)
(10.745.729.926) 23

26

| V. 9 | $(2.730 .191 .183)$ | $(1.614 .860 .364)$ |
| :---: | ---: | ---: |
| VI. 7 | 661.270 .000 | 182.000 .000 |
|  | $(172.400 .000 .000)$ | $(303.800 .000 .000)$ |
|  | 177.700 .000 .000 | 204.300 .000 .000 |
|  | - | - |
|  | 2.712 .259 .721 |  |
| V.5; VI.3 | 29.364 .338 .298 | 35.092 .704 .618 |
|  |  |  |
|  | 35.307 .676 .836 |  |
|  |  | $(65.840 .155 .746)$ |

Đja chi: 414 Lũy Bán Bich, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Báo cáo lưu chuyển tiển tệ (tiêp theo)

```
CHİ TIÊU
```

Mã

số | Thuyết |
| :---: |
| $\operatorname{minh}$ |$\quad$ Năm nay $\quad$ Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn cùa chủ sở hữu
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đă phát hành32
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
4. Tiền chi trà nợ gốc vay34
5. Tiển chi trà nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Luu chuyển tiền thuà̀n từ hoạt ậ̣ng tài chinh
Luu chuyển tiền thuần trong năm
Tiền và tương đương tiển đầu năm
Ảnh hương của thay đổi tỳ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiển và tương đương tiền cuối năm
$\begin{array}{lll}\text { V. } 15 & 354.090 .295 .415 & 328.177 .483 .160\end{array}$
V. $15 \quad(360.043 .770 .729) \quad(273.288 .399 .717)$
V.21, $23 \quad(20.662 .100 .000)$
(29.776.538.400)

| $(26.615 .575 .314)$ |
| :--- |

59.341.295.243
(69.693.001.439)
87.350.618.293
(109.586)
100.945 .943
V. 1
77.099.748.454
17.657 .507 .268


# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Năm 2014

## I. ĐẶC ĐIÉM HOẠT ĐỢNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, chế biến sản phầm cao su (không hoạt động tại trụ sở); Mua bán, sản xuất bao bì nhựa PP, PE, PET (trừ tái chế phế thải); Mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành công nông lâm nghiệp.

## 4. Nhân viên

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Công ty có 32 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 34 nhân viên).
II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TẸ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

## III. CHUȦN MỰC VÀ CHÉ ĐỌ́ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Taii chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm báo đã tuân thủ yêu cầu của các chuần mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuấn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chinh trong việc lập Báo cáo tài chính.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư sau:

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trương Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.
- Thông tư số $202 / 2014 /$ TT-BTC về huớng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất thay thế cho các hướng dẫn liên quan đến lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính.
Các quy định của các thông tư này được áp dụng cho việc ghi sổ, lập và trình bày Báo cáo tài chính từ năm 2015 trờ di.

3. Hình thức kế toán áp dựg,

Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

# CÔNG TY CỐ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 

Địa chì: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHİNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## IV. CȦC CHINH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chinh được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyền đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyền đối thành tiền.
3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phi uớc tỉnh cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong năm.
4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa dơn, chứng từ.
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuồi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
- $30 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
- $50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
- $70 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
- $100 \%$ giá trị đối với khoàn nợ phài thu quá hạn từ 03 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tồn thất để lập dự phòng.

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

## 5. Tài sản cố định hữu hình

Tải sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đển thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ich kinh tế trong tương lai do sừ dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐAI HƯNG

## Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bịch, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

 BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việcc thanh lý đều dược tỉnh vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

| Loai tài sản cố đỉnh | $\underline{\text { Số năm }}$ |
| :--- | ---: |
| Nhà cưa, vật kiến trúc | $03-10$ |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | $02-10$ |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | $03-05$ |

## 6. Tài sản thuê hoạt động

## Công ty là bên cho thuê

Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí khi phát sinh hoạ̃c phân bồ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động.

## Công ty là bên đi thuê

Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sờ hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thằng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

## 7. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Công ty là phần mểm máy tính.

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 02 năm.
8. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tải sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãii suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoàn vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

## 9. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con được ghi nhận theo giá gốc. Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Tiển lãi, cổ tức và lọ̣i nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu.

## CÔNG TY CỐ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠ HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

## BÅO CÁO TẢl CHİNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán trên sổ sách. Giá thị trường làm căn cứ xem xét trích lập dự phòng được xác dịnh như sau:

- Đối với chứng khoán đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao dịch bình quân tại ngày trích lập dự phòng.
- Đối với chứng khoán đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là giá đóng cưa tại ngày trích lập dự phòng.
- Đối với chứng khoán đã đãng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày trích lập dự phòng.
- Đối với chứng khoán chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công ty đại chúng là giá trung binh trên cơ sở giá giao dịch do tối thiểu của 3 công ty chứng khoán công bố tại ngày lập dự phòng.
- Đối với chưng khoán niêm yết bị hủy giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi là giá trị sồ sách tại ngày lập Bảng cân đối kế toán gần nhất.

Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khác đự̛̣c trich lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã đự̛̣c xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trich lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với tỳ lệ góp vốn cùa Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phi tài chính trong năm.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí.

## 10. Chi phí trả truớc dài hạn

Công cu, dưng cụ
Các công cụ, dựng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

## Tiền thuê nhà xurởng

Tiền thuê nhà xưởng thể hiện khoản tiền thuê nhà xưởng đã trả cho phần diện tích nhả xưởng Công ty đang sử dụng. Tiền thuê nhà xưởng được phân bổ theo thời hạn thuê qui định trên hợp đồng thuê nhả xưởng.

## 11. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận đựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.
12. Trợ cấp thôi việc

Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc thường xuyên tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên. Mức chi trả trợ cấp thôi việ̣c bằng $1 / 2$ tháng lương cộng phụ cấp lương (nếu có) bình quân của sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc cho 1 năm làm việc đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty mà không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trợ cấp thôi việc được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi chi trả cho người lao động.
Tăng, giảm số dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc ghi nhận vào chi phi quản lý doanh nghiệp trong năm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HỮNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÁO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bãn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 13. Nguồn vốn kinh doanh

## Vốn đẩu tur của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

## Thặng dut vốn cổ phà̀n

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bồ sung cổ phiếu và tải phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

## Cổ phiếu quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiểu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chi tiêu Thặng dư vốn cồ phần.
14. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

## 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

## Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

## Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chi được ghi nhận khi chắc chẳn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi số của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lọi nhuận tinh thuế cho phép lợi ich của một phần hoạ̃c toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tải chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lọi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sàn được thu hồi hay nợ phải trà được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÅO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngảy 31 tháng 12 năm 2014
Bãn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 16. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dự các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được qui đối theo tỳ giá tại ngày kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỳ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Tỷ giá sử dưng để qui đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỳ giá thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Công ty có giao dịch phát sinh. Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm là tỳ giá mua vào của ngân hàng thương mại hoặc tỷ giá mua vào bình quân của các ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tỳ giá sử dụng đề qui đồi tại thời điểm ngày 31/12/2013:
21.075 VND/USD
28.865 VND/EUR

31/12/2014: $\quad 21.380 \mathrm{VND} / \mathrm{USD}$
25.542 VND/EUR

## 17. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

## Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ich gắn liền vói việc sở hữu cũng như quyền quản lý hảng hóa, thành phẩm đó được chuyển giao cho người mua, và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiển, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trá lại.

## Doanh thu cho thuê tài sản hoạt ậ̣ng

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được trình bảy ở thuyết minh số IV.6.

## Tiền läi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

## Cổ tức và lọi nhuận được chia

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lội nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tửc nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chi theo dõi số lượng tăng thêm.

## 18. Tài sản tài chính

## Phân loại tài sản tài chính

Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm các nhóm: các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng đế bán.

## Các khoản đầu tue nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngảy đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỷ đáo hạn cố định mà Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chì: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CȦO TẢI CHINH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## Các khoản cho vay và phäi thu

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường.

## Tài sán tài chinh sã̃n sàng đế bán

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn hoặc các khoản cho vay và phải thu.

## Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản tài chính

Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dừng ghi nhận tại ngày bán. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phi phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chínhr đó.

## 19. Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu

Các công cụ tài chính được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tại thời điểm ghi nhận ban đầu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả tải chính và công cụ vốn chủ sở hữu.

## Nọ phải trả tài chính

Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các khoản phải trả người bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó.

## Công cụ vốn chủ sở hữu

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ich còn lại về tài sản của Công ty sau khi cộng toàn bộ nghĩa vụ.
20. Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên Bảng cân đối kế toán khi và chi khi Công ty:

- Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
- Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời điểm.

21. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khảc với các bộ phận kinh doanh khác.

Bộ phận theo khu vực đija lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phầm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ich kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 22. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soảt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1.
V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 46.509 .285 | 9.969 .655 |
| Tiền gưi ngân hàng | 22.053.239.169 | 12.647.537.613 |
| Các khoản tương đương tiền ${ }^{(*)}$ | 55.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Cộng | 77.099.748.454 | 17.657.507.268 |

(*) Tiền gưi có kỳ hạn không quá 03 tháng.
2. Đầu tư ngắn hạn

Khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến dưới 01 năm tại Ngân hàng thương mại cố phần An Bình, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình và Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh.

Tiền gửi có kỳ hạn trị giá 102.200 .000 .000 VND được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cố phần ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình.
3. Phải thu khách hàng

| Pror | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khách hàng nước ngoài | 49.634.556.337 | 45.729.984.749 |
| Các khách hàng trong nước | 145.601.453.822 | 314.474.180.471 |
| Cộng | 195.236.010.159 | 360.204.165.220 |

4. Trả trước cho người bán

Trả trước cho các nhà cung cấp hàng hóa.
5. Các khoản phải thu khác

| Car plo | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi vay phải thu Công ty TNHH Đại Hưng | - | 2.712.455.103 |
| Lãi có kỳ hạn dụ̣ thu | 416.125.000 | 249.729 .583 |
| Thuế GTGT chờ hoàn | 596.466 .391 | 596.466 .391 |
| Phải thu khác | - | 22.173.653 |
| Cộng | 1.012.591.391 | 3.580.824.730 |

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán trên 03 năm của khoản công nợ phải thu khách hàng nước ngoài.

Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:

|  | Năm nay |  | Năm trước |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | Số đầu năm | $(1.714 .724 .507)$ |  |
| Hoàn nhập dự phòng | 67.866 .015 |  | 592.170 .193 |
| Số cuối năm | $(\mathbf{1 . 6 4 6 . 8 5 8 . 4 9 2 )}$ |  | $(\mathbf{1 . 7 1 4 . 7 2 4 . 5 0 7 )}$ |

## 7. Hàng tồn kho

| Hangon | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Hàng mua đang đi trên đường | 3.969.586.080 | 3.239.681.818 |
| Chi phí sàn xuất, kinh doanh dở dang | 25.545 .301 .799 | 18.392.272.990 |
| Cộng | 29.514.887.879 | 21.631.954.808 |

8. Tài sản ngắn hạn khác

Khoản tạm ứng của nhân viên Công ty.
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

|  | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc và thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 284.909 .134 | 724.683 .424 | 4.553.765.696 | 151.617 .032 | 5.714 .975 .286 |
| Mua sắm mới trong năm | - | - | 2.730 .191 .183 | - | 2.730 .191 .183 |
| Thanh lý, nhượng bán trong năm | - | - | (727.407.000) | - | (727.407.000) |
| Số cuối năm | 284.909.134 | 724.683.424 | 6.556.549.879 | 151.617.032 | 7.717.759.469 |
| Trong đó: <br> Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng | - | 724.683 .424 | 387.747 .273 | - | 1.112.430.697 |
| Giá trị hao mòn |  |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 221.274.850 | 724.683.424 | 2.706.143.908 | 111.337.662 | 3.763.439.844 |
| Khấu hao trong năm | 16.468 .824 | - | 746.605 .498 | 14.600.831 | 777.675 .153 |
| Thanh lý, nhượng bán trong năm | - | - | (87.911.625) | - | (87.911.625) |
| Số cuối năm | 237.743.674 | 724.683.424 | 3.364.837.781 | 125.938.493 | 4.453.203.372 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| Số đầu năm | 63.634 .284 | - | 1.847.621.788 | 40.279 .370 | 1.951.535.442 |
| Số cuối năm | 47.165.460 | - | 3.191.712.098 | 25.678.539 | 3.264.556.097 |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |
| Tạm thời chưa sử dụng | - | - | - | - | - |
| Đang chờ thanh lý | - | - | - | - | - |

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bich, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÁO CÁO TÅI CHÍNH
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
10. Đầu tư vào công ty con

Khoản đầu tư vào Công ty TNHH TĐH.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000837 thay đổi lần thứ 04 ngày 28 tháng 8 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp, Công ty đầu tư vào Công ty TNHH TĐH 45.000 .000 .000 VND , tương đương $100 \%$ vốn điều lệ.
11. Đầu tư dài hạn khác

Số cuối năm

| Số lượng | Giá trị |
| :--- | :--- |
|  | 11.300 .198 .949 |

Đầu tư cổ phiếu

- Ngân hàng thuoong mại cổ phần A Châu
- Ngân hàng thuoong mại cổ phần $\begin{array}{llllllllllll}\text { xuất nhập khẩu Việt Nam } & 532.847 & 11.300 .000 .000 & 532.847 & 11.300 .000 .000\end{array}$
- Công ty cố phàn văn hóa Tân Bình

Đầu tư vào đơn vị khác

- Công ty cổ phần dich vų âàu tue ha tầng A Châu
Cộng

$$
3198.949
$$

$$
532.847 \quad 11.300 .000 .000 \quad 532.847 \quad 11.300 .000 .000
$$

$$
-\quad .
$$

$$
193.976 \quad 10.544 .248 .666
$$

$$
10.000 .000 .000 \quad 10.000 .000 .000
$$

$$
-\quad 10.000 .000 .000
$$

$$
-\frac{10.000 .000 .000}{31.844 .447 .615}
$$

$$
31.844 .447 .615
$$

12. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn.
Tình hình biến động dự phòng giàm giá đầu tư tài chính dài hạn như sau:

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | (12.909.386.015) | (9.676.755.315) |
| Trích lập dự phòng bồ sung | - | (3.232.630.700) |
| Hoàn nhập dự phòng | 8.429.827.615 | - |
| Số cuối năm | (4.479.558.400) | (12.909.386.015) |

13. Chi phí trả trước dài hạn

|  | Số đầu năm | Chi phí phát sinh trong năm | Phân bổ vào chi phí trong năm | Số cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chi phí thuê nhà xưởng | - | 116.500.000.000 | (4.500.000.000) | 112.000.000.000 |
| Công cư, dụng cụ | 16.869.625 | 199.492 .759 | (61.559.991) | 154.802 .393 |
| Cộng | 16.869 .625 | 118.103.226.656 | (5.965.293.888) | 112.154.802.393 |

14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận cho những khoản mục sau:

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 419.479.019 | - |
| Lỗ tính thuế | 640.955 .159 | 2.067 .753 .654 |
| Cọng | 1.060.434.178 | 2.067.753.654 |

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hảnh, khoản lỗ của bất kỳ năm tịnh thuế nào dược chuyển sang bủ trừ vào thu nhập trong thời gian tối đa không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lổ và chênh lệch tạm thời có thể được khấu trừ không bi giới hạn về thời gian. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận cho nhũng khoản này vì khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai là không chắc chắn.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ’A TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHINH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
15. Vay và nợ ngắn hạn

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 192.440.284.275 | 170.687.109.938 |
| - Ngân hàng thurơng mại cổ phần Ả Châu-Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh ${ }^{(1)}$ | 84.714.294.700 | 25.416.450.000 |
| - Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ${ }^{\text {(i) }}$ | 41.761.874.700 | 68.378.522.438 |
| - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | - | 13.877.887.500 |
| - Ngân hàng thu*ơng mại cổ phần An Bình ${ }^{(i u)}$ | 20.674.460.000 | 46.365.000.000 |
| - Ngân hàng thurơng mai cổ phần ngoai thurơng Viêt $\mathrm{Nam}^{\text {(iv) }}$ | 45.289.754.875 | 16.649.250.000 |
| Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số |  |  |
| V.22) | 27.651.267.120 | 27.256.803.300 |
| Cộng | 220.091.651.395 | 197.943.913.238 |

(i) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động với lãi suất được quy định cụ thể trong từng khế ước nhận nợ và được điều chinh 03 tháng một lần theo biểu lãi suất của ngân hàng. Khoản vay nảy được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị và bảo lãnh của Công ty TNHH Đại Hung.
(ii) Khoản vay Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh để bổ sung vốn lưu động với lāi suất được quy định cụ thề trong từng khế ước nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc cầm cố tiền gửi có kỳ hạn của Công ty ( $x$ em thuyết minh số V.2) .
(iii) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình để bổ sung vốn lưu động với lãi suất được quy định $\mathrm{c} u$ thể trong từng khế ưởc nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc cầm cố tiển gừi tiết kiệm của Công ty.
(iv) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để bồ sung vốn lưu động với lãi suất được quy định cụ thể trong từng khế ước nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc cầm cố tiền gứi có kỳ hạn của Công ty (xem thuyết minh số V.2).

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nọ ngắn hạn:

|  | Số đầu năm | Số tiền vay phát sinh trong năm | Số kết chuyền | Số tiền vay đã trả trong năm | $\begin{gathered} \text { Chênh lệch } \\ \text { tẏ giá } \end{gathered}$ | Số cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 170.687.109.938 | 354.090.295.415 | - | (333.543.248.214) | 1.206.227.136 | 192.440.384.275 |
| Vay dài hạn đễn hạn trả | 27.256.803.300 | - | 26.722.327.581 | (26.500.522.515) | 172.658 .754 | 27.651.267.120 |
| Cộng | 197.943.913.238 | 354.090.295.415 | 26.722.327.581 | (360.043.770.729) | 1.378.885.890 | $\underline{\text { 220.091.651.395 }}$ |

## 16. Phải trả người bán

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Các nhà cung cấp hàng hóa | 10.897.537.488 | 20.844.753.439 |
| Các nhà cung cấp dịch vụ | 843.790 .448 | 928.463 .103 |
| Cộng | 11.741.327.936 | 21.773.216.542 |

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐĄ HƯNG

Địa chì: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHINH
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 17. Nguời mua trả tiền truớc

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng hóa.
18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

|  | Số đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã nộp trong năm | Số cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | 12.893.774.089 | (12.893.774.089) |  |
| Thuế xuất, nhập khẩu | - | 773.110 .292 | (773.110.292) | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | (1.788.617.525) |  | - | (1.788.617.525) |
| Thuế thu nhập cá nhân | (96.763.760) | 979.725 .617 | (972.407.459) | (89.445.602) |
| Các loại thuế khác |  | 3.000 .000 | (3.000.000) |  |
| Cộng | (1.885.381.285) | 14.649.609.998 | (14.642.291.840) | (1.878.063.127) |

Các khoản thuế nộp thừa được trình bày ở chi tiêu Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước.

## Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tẵng như sau:

- Hàng hóa xuất khẩu $0 \%$
- Hàng hóa tiêu thụ trong nước $10 \%$


## Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

## Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất $22 \%$ (năm trước thuế suất là $25 \%$ ).

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

| Năm trước |
| :---: |
| 16.621.977.448 |
| $\begin{array}{r} 7.866 .016 .106 \\ (84.624 .944) \\ \hline \end{array}$ |
| $\begin{array}{r} 24.403 .368 .610 \\ (28.793 .067 .905) \end{array}$ |
| (4.389.699.295) |
| 25\% |
| - |

Theo Luật số $32 / 2013 /$ QH13 về sưa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông giảm xuống còn $20 \%$ từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

## Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bich, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BẢO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)
19. Phải trả người lao động

Tiền lương tháng 13 trích trước chưa chi.
20. Chi phí phải trả

| chi phi hoa | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi hoa hồng | - | 350.345 .345 |
| Chi phílãi vay | 557.147 .483 | 592.723 .383 |
| Chi phi vận chuyển | 60.148 .050 | - |
| Cộng | 617.295.533 | 943.068 .728 |

21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| Cá | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Kinh phí công doàn | -27.772.261 | 13.779 .117 |
| Cổ tức còn phải trả | 1.840 .345 .360 | 1.233.489.360 |
| Nhận ký quỹ ngắn hạn | 1.040.629.080 | - |
| Phải trả khác | 3.086 .820 | - |
| Công | 2.911.833.521 | 1.247.268.477 |

22. Vay và nợ dài hạn

Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh TP. Hổ Chí Minh để sang nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng ở lô $\mathrm{C} 9-\mathrm{Cl} 1-\mathrm{C} 15 \mathrm{Cụm}$ công nghiệp nhưra Đức Hòa Long An. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản của Công ty TNHH TĐH và tài sản của các cá nhân có liên quan.

Kỳ hạn thanh toán vay và nọ́ dài hạn:

|  | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Từ 1 năm trở xuống | 27.651.267.120 | 27.256.803.300 |
| Trên 1 năm đến 5 năm | 66.825 .092 .820 | 93.128 .591 .475 |
| Tổng nợ | 94.476.359.940 | 120.385.394.775 |

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn:

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | 93.128.591.475 | 118.993.872.096 |
| Chênh lệch tỷ giá | 418.828 .926 | 172.337 .607 |
| Kết chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả | (26.722.327.581) | (26.037.618.228) |
| Số cuối năm | 66.825.092.820 | 93.128.591.475 |

23. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
Thông tin về biến động của vốn chủ sở hũu được trình bày ở Phụ lục đính kèm.
Cổ tức
Công ty đã chi trả cổ tức cho các cổ đông trong năm nay là 20.662.100.000 VND (nãm trước là 29.776.538.400 VND).

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bịch, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

## BÁO CÁO TẢI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đãng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổphiếu phổ thông

| Số cuối năm | Số đầu năm |
| ---: | ---: |
|  | 24.430 .596 |
| 24.430 .596 | 24.430 .596 |
| 24.430 .596 | 24.430 .596 |
| - | 24.430 .596 |
| $(3.161 .640)$ | $(3.161 .640)$ |
| $(3.161 .640)$ | $(3.161 .640)$ |
| 21.268 .956 | - |
| 21.268 .956 | 21.268 .956 |
| - | 21.268 .956 |

- Có phiếu un đãai

Số lượng cổ phiếu được mua lại
(3.161.640)

- Cổ phiếu phổ thông
$21.268 .956 \quad 21.268 .956$
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cố phiếu phổ thông
21.268 .956
- Cổ phiếu uru đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND .
VI. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOATT ĐỌNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tồng doanh thu

- Doanh thu bán hàng hóa

| Năm nay |
| ---: |
| 601.866 .062 .045 |
| 206.679 .788 .370 |
| 390.144 .572 .286 |
| 5.041 .701 .389 |
| $\mathbf{6 0 1 . 8 6 6 . 0 6 2 . 0 4 5}$ |

206.679.788.370
390.144 .572 .286
5.041 .701 .389
Năm nay
202.007.635.467
373.205.066.139
3.041.809.357
578.254.510.963

Năm trước
680.175.992.333
531.305 .004 .822
148.870.987.511
(320.349.587)
679.855.642.746
530.984.655.235
148.870.987.511

| Năm trưóc |
| ---: |
| 529.435 .339 .429 |
| 144.298 .203 .994 |
| - |
| $\mathbf{6 7 3 . 7 3 3 . 5 4 3 . 4 2 3}$ |

673.733.543.423

[^0]
## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chì: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁo CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 3. Doanh thu hoạt động tài chính

|  | Năm nay | Năm trước |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | Lãi tiền gửi có kỳ hạn | 6.317 .592 .815 | 4.904 .543 .059 |
| Lãí tiền gừi không kỳ hạn | 51.621 .993 | 56.045 .406 |  |
| Cố tức, lợi nhuận được chia | 23.213 .140 .900 | 28.793 .065 .850 |  |
| Lãi chênh lệch tẏ giá đã thực hiện | 1.338 .012 .404 | 904.804 .113 |  |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | 4.403 .652 .657 | 481.174 .775 |  |
| Cộng | $\mathbf{3 5 . 3 2 4 . 0 2 0 . 7 6 9}$ | $\mathbf{3 5 . 1 3 9 . 6 3 3 . 2 0 3}$ |  |

## 4. Chí phí tài chính

|  | Năm nay |
| :---: | :---: |
| Chi phi lãi vay | 10.887.015.784 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 3.117.523.813 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 1.420 .952 .317 |
| Lỗ thanh lý đầu tư cổ phiếu | 7.831.988.944 |
| Dự phòng/(hoàn nhập) giảm giá đầu tư tài chính dà hạ | (8.429.827.615) |
| Cộng | 14.827.653.243 |

5. Chi phí bán hàng

|  | Năm nay |
| :--- | ---: |
| Chi phí vật liệu, đồ dùng | 9.134 .000 |
| Chi phích vụ mua ngoài | 9.038 .282 .969 |
| Chi phí khác | 36.800 .000 |
| Cộng | $\mathbf{9 . 0 8 4 . 2 1 6 . 9 6 9}$ |

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

|  | Năm nay |
| :--- | ---: |
| Chi phí cho nhân viên | 7.177 .050 .964 |
| Chi phí nguuyên vật liệu, đồ dùng | 57.872 .317 |
| Chi phí khấu hao tài sán cố định | 777.675 .153 |
| Dự phòng/(Hoàn nhập) nơ phải thu khó đòi | 166.247 .620 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 335.717 .231 |
| Chi phi khác | 1.828 .923 .678 |
| Cộng | $\mathbf{1 0 . 3 4 3 . 4 8 6 . 9 6 3}$ |

## 7. Thu nhập khác

Thu nhập do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
$\begin{array}{r}\text { Năm nay } \\ \hline 661.270 .000\end{array}$
Chi phí lãi vay phải thu lại vì bất động sản đầu tư chuyền trả lại do không thực hiện được thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
Thu nhập khác
6.203 .870

Cộng
667.473 .870
8. Chi phí khác

| Chiph | Năm nay |
| :---: | :---: |
| Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán | 639.495 .375 |
| Chi phí khác | 31.589.541 |
| Cộng | 671.084.916 |

Năm trước
11.338.453.309
423.807.191
1.702.053.213
3.232.630.700
16.696.944.413

| Năm trước |
| ---: |
| - |
| 9.552 .866 .181 |
| 1.488 .628 |
| $\mathbf{9 . 5 5 4 . 3 5 4 . 8 0 9}$ |

Năm trước
5.165.289.061
9.010.026
462.954.170
(592.170.193)
342.094.621
2.989.526.211
8.376.703.896

| Năm trước |
| ---: |
| 182.000 .000 |
|  |
|  |
| 7.745 .802 .812 |
| 2.171 .052 .523 |
| $\mathbf{1 0 . 0 9 8 . 8 5 5 . 3 3 5}$ |

# Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bîch, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)
9. Lải cơ bản trên cổ phiếu

Công ty không tính chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính riêng vì theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 30 về "Lãi trên cổ phiếu" yêu cầu trương hợp Công ty phải lập cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất thỉ chỉ phải trình bày thông tin về lãi trên cổ phiếu theo qui định của chuẩn mực này trên Báo cáo tài chinh hợp nhất.
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 214.483.551.763 | 104.934.929.794 |
| Chi phí nhân công | 7.177.050.964 | 5.165.289.061 |
| Chi phi khấu hao tài sản cố định | 777.675 .153 | 462.954 .170 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 177.815.549.702 | 67.650.507.992 |
| Chi phi khác | 2.031.971.298 | 2.407.854.672 |
| Cộng | 402:285.798.880 | 180.621.535.689 |

## VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

## 1. Giao dịch vóri các bên liên quan

## Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tồng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan dùng tài sản cá nhân là quyển sử dụng đất để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần A Châu - Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh (xem thuyết minh sổ V. 15 và V.22).

Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không có khoản công ng̛ nào với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong năm là 583.629 .111 VND (năm trước là 617.050.000 VND).

Giao dịch với các bên liên quan khác
Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

| Bên liên quan | Mối quan hệ |
| :---: | :---: |
| Công ty TNHH TĐH | Công ty con |
| Công ty TNHH Đại Hưng | Người đại diện của Công ty TNHH Đại Hưng có mối quan hệ gia đình với Giám đốc Công ty TNHH TĐH |
| Công ty TNHH nhụra Đại Hưng | Người đại diện của Công ty TNHH nhưa Đại Hưng có mối quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng |
| Công ty cổ phần kinh doanh Đại Hưng Thịnh | Kế toán trương của Công ty cổ phần kinh doanh Đại Hưng Thịnh là thành viên quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng |

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BẢO CÁO TẢl CHINNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Các giao dịch phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

|  | Năm nay | Năm trước |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Công ty TNHH TDH |  |  |
| Mua hàng hóa | 44.447 .220 .489 | 272.622 .355 .231 |
| Thuê gia công | 163.941 .549 .500 | 53.555 .547 .190 |
| Bán hàng hóa | 37.895 .458 .802 | 169.385 .878 .314 |
| Bán tài sản cố định | 3.828 .151 .870 | 1.915 .589 .820 |
| Cho thuê kho | 4.500 .000 .000 |  |
| Lợi nhuận và cồ tức được chia | 23.000 .000 .000 | 28.500 .000 .000 |

## Công ty cổ phần kinh doanh Dại Hurng Thịnh

Bán hàng hóa
116.410.645.250
53.161.822.644

Thu hộ tiền điện, nước
25.573 .719
231.122.727
12.496.818.182

## Công ty TNHH Đại Hung

Thuê nhà xưởng
Bán hàng hóa
Chi phí lãi vay đầu tư mua BDS phài thu lại do đã
chuyễn trả

## Công ty TNHH nhụua Dại Hung

Thuê văn phòng
Bán hàng hóa
240.000 .000
240.000.000

Thu hộ tiền điện, nước
119.000 .000 .000
4.200.000.000

Bán hàng hóa
Chi phí lãi vay đầu tư mua BDS phải thu lại do đã
1.757.998.490
3.636.363.636
7.745.802.812

Giá hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thỏa thuận. Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đại Hưng còn dùng tài sản cố định là quyền sử dụng đất và nhà xưởng ở lô $\mathrm{C} 9-\mathrm{C} 11$ - C15 Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa - Long An để bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần Å Châu - Chi nhánh TP. Hồ Chi Minh.

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan khác như sau:
Số cuối năm
Số đầu năm
Công ty TNHH TĐH
Tiền bán nguyên vật liệu
359.934.555.265
351.088.583.524

## Công ty TNHH Đại Hurng

Phi chuyền nhượng quyền sử dụng đất
Chi phí lãi vay đầu tư mua $B Đ S$ phài thu lại do đã
24.517.040.000
148.167.040.000
chuyển trà
Ứng trước tiền thuê nhà xưởng
2.712.455.103

Công ty TNHH nhụca Đại Hurng
Phải thu hộ tiền điện, nước 35.073.830
Cộng nợ phải thu
384.486.669.095
528.348.078.627

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯ'NG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bich, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÅO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH TĐH |  |  |
| Phải trả tiền hàng, phí gia công | 238.885.289.116 | 184.886.992.127 |
| Công ty TNHH nhụa Đại Hurng |  |  |
| Phải trả tiền thuê văn phòng | - | 66.000 .000 |

Công ty cổ phần kinh doanh Đại Hung Thịnh
Ư'ng trước tiền hàng
213.999 .779

Cộng nợ phải trả
238.885.289.116
185.166.991.906

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.
2. Thông tin về bộ phận

Thông tin bộ phận được trỉnh bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là hoạt động sản xuất bao bì nhụa PP, PE, PET. Thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công ty là Việt Nam và các nước Châu Âu.

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Việt Nam | 163.175.957.311 | 285.333.957.522 |
| Khu vực Châu Âu | 438.690.104.734 | 394.521.685.224 |
| Cộng | 601.866.062.045 | 679.855.642.746 |

3. Thuê hoạt động

Tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu trong tương lai thu được từ các hợp đồng thuê hoạt động như sau:

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Từ 1 năm trở xuống | 6.600.000.000 |  |
| Trên 1 năm đến 5 năm | 33.000 .000 .000 |  |
| Trên 5 năm | 83.050 .000 .000 |  |
| Cộng | 122.650.000.000 | - |

## 4. Quản lý rủi ro tài chính

Tổng quan
Hoạt động của Công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách và các kiểm soát nhẳm giảm thiểu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chinh sách và các kiểm soát đã thiết lập. Việc quản lý rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi Phòng kế toán theo các chính sách và các thủ tục đã được Ban Tồng Giám đốc phê duyệt.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯ'NG

Địa chì: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chi Minh BÅO CÁO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng và tiền gửi ngân hàng.

## Phải thu khách hàng

Để quản lý nợ phải thu khách hàng, Ban Tổng Giám đốc đã ban hành qui chế bán hàng với các qui định chặt chẽ về các đối tượng mua hàng, định mức bán hàng, hạn mức nợ và thời hạn nợ một cách cụ thể. Hàng tháng Ban Tổng Giám đốc thực hiện kiểm tra việc tuân thủ qui chế bán hàng này. Ngoài ra, nhân viên phòng kế toán thường xuyên theo đõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi.

Khoản phải thu khách hàng của Công ty liên quan đến nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực và các khu vực địa lý khác nhau nên rùi ro tín dụng tập trung đối với khoản phài thu khách hàng là thấp.

## Tiền gưi ngân hàng

Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không có kỷ hạn của Công ty được gừi tại các ngân hàng có uy tín do vậy rủi ro tin dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

Mức độ rủi ro tín dụng tối đa đối với các tài sản tài chính là giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính (xem thuyết minh số VII. 5 về giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính).

Bảng phân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau:

|  | Chưa quá hạn hay chura bi giảm giá | Đã quá hạn nhưng không giảm giá | Đã quá hạn và/hoặc bị giảm giá | Cônng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm |  |  |  |  |
| Tiền và các khoàn tương đương tiền | 76.725.940.534 | - | - | 76.725.940.534 |
| Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngảy đáo hạn | 102.200.000.000 | - | - | 102.200.000.000 |
| Phải thu khách hàng | 178.918.788.603 | 14.670.363.064 | 1.646.858.492 | 195.236.010.159 |
| Các khoản phải thu khác | 416.125.000 | - | - | 416.125.000 |
| Tài sản tải chính sẫn sàng để bán | 10.000 .000 .000 | - | 11.300.198.949 | 21.300.198.949 |
| Cộng | 368.260 .854 .137 | 14.670.363.064 | 12.947.057.441 | 395.878.274.642 |

## Số đầu năm

| Tiền và các khoản tương đương tiền | 17.657.507.268 | - | - | 17.657.507.268 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 107.500.000.000 | - | - | 107.500.000.000 |
| Phải thu khách hàng | 342.725 .340 .713 | 15.764.100.000 | 1.714.724.507 | 360.204.165.220 |
| Các khoản phải thu khác | 2.984 .358 .339 | - | - | 2.984.358.339 |
| Tài sản tải chính sã̃n sàng dề bán | 10.000 .000 .000 | - | 21.844.447.615 | 31.844.447.615 |
| Cộng | 480.867.206.320 | 15.764.100.000 | 23.559.172.122 | 520.190.478.442 |

Thời gian quá hạn của khoản phải thu khách hàng đã quá hạn nhưng không giảm giá là trên 01 năm đến dưới 02 năm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Địa chi: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÅO CÁO TẢI CHINN
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## Rüi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thục hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.
Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điềm đáo hạn lệch nhau.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua các biện pháp: thường xuyên theo dõi các yêu cầu về thanh toán hiện tại và dự kiến trong tương lai để duy trì một lự̛̣ng tiền cũng như các khoản vay ở mức phù hợp, giám sát các luồng tiền phát sinh thực tế với dự kiến nhẳm giảm thiểu ảnh hưởng do biến động của luồng tiền.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính phi phái sinh (không bao gồm lãi phải trả) dựa trên thời hạn thanh toán theo hợp đồng và chưa được chiết khấu như sau:

|  | Từ 01 năm trở xuống | Trên 01 năm đễn 05 năm | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm |  |  |  |
| Vay và nợ | 220.091.651.395 | 66.825.092.820 | 286.916.744.215 |
| Phải trả người bán | 11.741.327.936 | - | 11.741.327.936 |
| Các khoản phải trả khác | 3.501.356.793 | - | 3.501.356.793 |
| Cộng | 235.334.336.124 | 66.825.092.820 | 302.159.428.944 |
| Số đầu năm |  |  |  |
| Vay và nợ | 197.943.913.238 | 93.128.591.475 | 291.072.504.713 |
| Phải trả người bán | 21.773.216.542 | - | 21.773.216.542 |
| Các khoản phài trả khác | 2.176.558.088 | - | 2.176 .558 .088 |
| Cộng | 221.893.687.868 | 93.128.591.475 | 315.022.279.343 |

Ban Tổng Giám đốc cho rằng mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn. Công ty có đủ khả năng tiếp cận các nguổn vốn và các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng có thể được gia hạn với các bên cho vay hiện tại.

## Rüi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rùi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường.

Rủi ro thị trường liên quan đến hoạt động của Công ty gồm: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất, rủi ro về giá chứng khoán và rủi ro về giá hàng hóa.

## Rüi ro ngoait tệ

Rủi ro ngoại tệ là rùi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỳ giá hối đoái.

Công ty nhập khầu nguyên vật liệu với đồng tiền giao dịch chủ yếu là USD do vậy bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tẏ giá hối đoái.

Công ty quản lý rủi ro liên quan đến biến động của tỷ giả hối đoái bằng cách tối ưu thời hạn thanh toán các khoản nợ, dự báo tỷ giá ngoại tệ, duy trì hợp lý cơ cấu vay và nợ giữa ngoại tệ và VND, lưa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rùi ro tý giá và rưii ro thanh khoản.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯ'NG

Đja chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CȦO TẢI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)
$\mathrm{Nợ}$ phải trả thuần có gốc ngoại tệ của Công ty như sau:

Tiền và các khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng
Vay và nợ
Phải trả người bán

## Nợ phải trả thuần có gốc ngoại tệ

| Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| USD | EUR | USD | EUR |
| 753.327,93 | 20,87 | 431.766,24 | 20,87 |
| 2.243.252,24 | - | 2.088.354,98 |  |
| $(13.419 .861,75)$ | - | $(13.811 .269,50)$ |  |
| $(505.260,00)$ | - | - | - |
| (10.928.541,58) | 20,87 | (11.291.148,28) | 20,87 |

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, vởi giả định các biến số khác không thay đổi, nếu tỷ giá hối đoái giữa VND và USD tăng/giảm $02 \%$ thỉ lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu năm nay của Công ty sẽ giảm/tăng 4.673.044.379 VND (năm trước giảm/tăng 4.759.219.000 VND).

Rủi ro do biến động của tỷ giá hối đoái giữa VND và EUR đến lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty là không đáng kể.

## Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.
Rủi ro lãi suất của Công ty liên quan đến các khoản vay có lãi suất thả nổi.
Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tich tình hình thị trường để đưa ra các quyết định hợp lý trong việc chọn thời điểm vay và kỳ hạn vay thích hợp nhằm có được các lãi suất có lợi nhất.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Công ty có khoản vay với lãi suất thả nổi là USD $7.087 .904,00$ (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là USD 13.811.269,50).

Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá mức độ ảnh hưởng do biến động của lãi suất đển lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty là không đáng kế.

## Rủi ro về giá chíng khoán

Các chứng khoán do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương lai của chứng khoán đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá chứng khoán bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức độ ảnh hưởng do biến động của giá chứng khoán đến lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty là không đáng kể.

Rủi ro vê giá hàng hóa
Công ty có rủi ro về sự biến động của giá hàng hóa. Công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa bằng cách theo dõi chặt chẽ các thông tin và tình hỉnh có liên quan của thị trường nhằm quàn lý thời điểm mua hàng và mức hàng tồn kho một cách hợp lý.

## Tài sản đảm bảo

Tài sản thế chấp cho đơn vi khác
Công ty cầm cố tiền gửi có kỳ hạn để đảm bảo cho khoản vay của Commonwealth Bank of Australia - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình và Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (xem thuyết minh số V.2). Giá trị sổ sách của tài sản cầm cố tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 102.200 .000 .000 VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 107.500.000.000 VND).
Công ty sẽ được giải chấp các tài sản thế chấp khi đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ. Không có các điều khoản và điều kiện đặc biệt liên quan đến việc sử dụng các tài sản thế chấp này.
Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác
Công ty không nhận tài sản đảm bảo nào của đơn vị khác tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2013.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯ'NG

Địa chỉ: 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Bãn thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 5. Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính

 Tài sản tài chính|  | Giá trị ghi sỗ |  |  |  | Giá trị hơp lý |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |  |  |
|  | Giá gốc | Dur phòng | Giá gốc | Dưphòng | Số cuôi năm | Số đầu năm |
| Tiển và các khoán trơong đương tiển | 76.725.940.534 | - | 17.657.507.268 | . | 76.725.940.534 | 17.657.507.268 |
| Caic khoàn đẩu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn | 102.200.000.000 | - | 107.500.000.000 | - | 102.200.000.000 | 107.500.000.000 |
| Phaii thu khàch hàng | 195.236.010.159 | (1.646.858.492) | 360.204.165.220 | (1.714.724.507) | 193.589.151.667 | 358.489.440.713 |
| Các khoàn phài thu khác | 416.125.000 | - | 2.984.358.339 | - | 416.125 .000 | 2.984.358.339 |
| Tài sản tải chính sần sâng để bán | 21.300.198.949 | (4.479.558.400) | 31.844.447.615 | (12.909.386.015) | 16.820 .640 .549 | 18.935.061.600 |
| Copng | 395.878.274.642 | (6.126.416.892) | 520.190.478.442 | (14.624.110.522) | 389.751.857.750 | 505.566.367.920 |

## No phäai trả tài chính

Vay và nọ
Phải trả người bán Các khoản phải trả khác Cộng

Giá trị ghi sổ

| Số cuối năm | Số đầu năm | Số cuối năm | Số |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 286.916.744.215 | 291.072.504.713 | 286.916.744.215 | 291.072.504.713 |
| 11.741.327.9 | 21.773 .2 | 11.741 .3 | 21.77 |
| 3.501.356.793 | 2.176.558.088 | 3.501.356.793 | 2.176.558.088 |
| 302.159.428.944 | 315.022.279 | 2.159.4 | 315.022.279.34 |

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau để ước tính giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phài trả tài chính:

- Giá trị hợp lý của tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu khách hàng, các khoán phài thu khác, vay, phải trả người bán và các khoản phải trả khác ngắn hạn tương đương giá trị sổ sách (đã trừ dự phòng cho phần ước tính có khả năng không thu hồi được) của các khoản mục này do có kỳ hạn ngắn.
- Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán được niêmm yết trên thị trường chứng khoán là giá giao dịch công bố tại ngày kết thúc năm tài chính.
- Giá trị hợp lý của vay dại hạn được ước tính bằng cách chiết khấu dòng tiền với lăi suất áp dụng cho các khoản nợ có đặc điểm và thời gian đáo hạn còn lại tương tự. Giá trị hợp lý của các khoản vay dài hạn tương đương giá trị sồ sách do ảnh hưởng của việc chiết khấu là không đảng kế.

Công ty chưa thực hiện đánh giả chinh thức các tài sản tài chính sẵn sàng để bán chưa niêm yết. Tuy nhiên, Ban Tồng Giảm đốc đánh giá giá trị hợp lý của các tài sản tài chính nảy không có sự khác biệt trọng yê̂́ so với giá trị ghi sồ.


## CÔNG TY CỔ PHÂN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Dia chi: 414 Lũy Bán Bich, phường Hỏa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TȦI CHINH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014
Phụ lục: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đonn vị tính: VND

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng du vốn cổ phần | Cổ phiếu quī | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cồng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số đầu nằm trước | 244.305.960.000 | 86.242 .518 .451 | (40.632.476.860) | 15.488.167.983 | 305.404.169.574 |
| Lơi nhuân trong nām trưóc | - | - | . | 16.621.977.448 | 16.621.977.448 |
| Chia cổ tức trong năm truởc | - | - | - | (29.776.538.400) | (29.776.538.400) |
| Thuế GTGT những năm trước không được hoàn | , - | - | - | (337.286.000) | (337.286.000) |
| Số dư cuối năm trước | 244.305 .960 .000 | 86.242 .518 .451 | (40.632.476.860) | 1.996.321.031 | 291.912.322.622 |
| Số dư dầu năm nay | 244.305.960.000 | 86.242.518.451 | (40.632.476.860) | 1.996.321.03I | 291.912.322.622 |
| Lợi nhuận trong năm nay | - | - | - | 24.522.518.567 | 24.522.518.567 |
| Chia cổ tức trong năm nay | - | - | - | (21.268.956.000) | (21.268.956.000) |
| Xử lý chênh lệch thuế GTGT | - | - | - | (36.140.514) | (36.140.514) |
| Sô dư cuôi năm nay | 244.305 .960 .000 | 86.242 .518 .451 | (40.632.476.860) | 5.213 .743 .084 | 295.129.744.675 |



Người lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Loan
Kế toán trưởng



[^0]:    Năm trước
    104.934.929.794
    $\begin{array}{r}57.755 .547 .190 \\ \hline 62.690 .476 .984\end{array}$
    162.690 .476 .984
    (18.392.272.990)
    144.298.203.994
    144.298.203.994

