## BÁO CÁO TÀı CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỐ PHÂN CAO SU TÂY NINH
năm tài chính két thúc ngày 31/12/2014
(Đã đự̛̣ kiểm toán)

| Côag ty Có phlan Caosu Tay Niah Áp Dd Häng, xa Hiẹp Thanh, huyẹn Gb Dâu, tinh Tdy Ninh |  |
| :---: | :---: |
| NOI DUNG |  |
|  | Trang |
| Baio calo cuak Ban Tông Giaim dốc | 02-03 |
| Báo cio kiem toan ©6e lip | 04-05 |
| Bío caio tail chinh riêng do đuyuc kiêm toàn | 06-32 |
| Bang caln đól ké toùn | $06-08$ |
| Bào cto két quà hoat đọng kinh doanh | (1) |
| Bao cado lara chuyen tien te | 10 |
| Thuyĉ́ minh baoo câo låi chinh tiêng | 11-32 |

## BȦO CẢO CỦA BAN TONGG GIÁM ĐÓC

Ban Tởng Giàm đóc Cỏng ty Có phàn Cao su Tăy Ninh (sau đãy gpi tát la "Công ty") trinh báy Bâo cảo cuia minh vă Bào cion tai chinh riêng cùa Công ty cho nâm tail chính kêt thóc ngày 31/12/2014,

## CONGTY





HOI DÓNG QUȦN TRI, BAN TONG GIAM DOC VȦ BAN KIÉM SOȦT


| Ong. Hữa Ngoc Hiẹp | Chù tich |
| :---: | :---: |
| Ơng Lé Van Chanh | Thành viên |
| Ȯng Trioung Van Minh | Thành viến |
| Ong Lė Ba The | Thanh viên |
| Ong Nguyẽ̉n Thanh Lit | Thanh vie |



Ông Lē Vân Chinh
Öng Truong Van Minh
Ông Nguytn Van Hanh
Ong Hồ Ngge Tung
Clic thành viên cùa Ban Kièm sotat bao gden:
Òng Büi Thanh Tâm
Bà Đ © Thi Thanh Vân
Ong NguyEn Hä̀ng Thil

Tồng Giatm doc
Plà́ Tả̉ng Giàm đó̉:
Phà Tồng Giám đóle
Phó Tờng Giám đờc

Truờng ban (Bồ nhisèm ngly 11/07/2014)
Thành vién (Miẽ̃n nhiệm Trương bun tôn ngay 11/07/2014)
Thành vièn

## KIÉM TOÁN VIÊN



## CÔNG BÓ TRẢCH NHIẸM CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BẢO CÁO TẢI CHINH RIÊNG

Ban Tỏng Giảm đốc Cõng ty chiuu trách nhiệm vể việc lập Báo cáo tài chỉnh riêng phản ảnh trung thực, hợp lý tỉnh hinh hoạt đọ̉ng, kêt quả hoạt động kinh doanh và tình hỉnh lưu chuyển tiển tẹ̀ của Công ty trong nâm. Trong quá trinh lập Bảo cảo tài chỉnh riêng, Ban Tổng Giàm đốc Công ty cam kểt đã tuân thủ các yếu cầu sau:

- Xây đựng và đuy trì kiềm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đổng quán trị Công ty xảc định là cần thiĉ́t đề đảm báo cho việcc lập và trình bảy báo cáo tải chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoậc do nhầm lẩn;
- Lựa chọn cấc chinh sách ké toán thich hợp và áp dưng các chính sách nảy một cách nhắt quán;
- Dưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rồ các chuẫn mực kể tơán được âp dựng cỏ được tuân thủ hay khōng, có những áp dưng sai lệch trọng yếu đến mức cà̀n phải công bồ và giai thich trong Bảo cáo tâi chỉnh riêng hay khơng:
- Lịp và trinh bảy cảc Báo cáo tải chính riêng trên cơ sớ tuãn thú các Chuẩn mực kể toân, Chế độ kể toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liễn quan đến việc lập và trinh bảy báo cáo tài chinh:
- Lập các Bâo cáo tài chính riêng dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thê cho rà̉ng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đóc Cōng ty đảm bảo rảng các sổ kế toán được lưu giữ để phán ánh tinh hỉnh tâi chinh của Cỏng ty. vơi mức độ trung thưrc, hợp lý tại bất cứ thới điểm nào vả đảm bảo rå̉ng Báo cáo tầi chinh riêng tuân thú các quy định hiệ̣n hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sān của Công ty và thực hiện các biện phâp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
 điểm năm tải chính kết thức ngày $31 / 12 / 2014$, kết quả hoạt động kinh doanh và tỉnh hỉnh lưu chuyển tiền tệ cho nảm tài chinh kêt thúc ngảy 31/12/2014, phủ họp với Chuẩn mực kể toán, Chế độ kế toán đoanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ cảc quy định hiện hảnh có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tải chình.

## Cam kêt khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết ràng Cồng ty không vi phạm nghĩa vu cōng bố thông tin theo quy định tại Thông tư só $52 / 2012 /$ TT-BTC ngày $05 / 04 / 2012$ của Bọ Tài chính hưỡng dẫn vễ việ̣c công bố thỏng tin trên Thị trương chứng khoán.


# BÁO CÁO KIĖM TOÁN ĐỌC LẠP 

Kính gữi: Quý Cồ đông, Hại đồng Quàn trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cố phần Cao su Tây Ninh

Chưng tôi đả kiễm toản báo câo tâi chinh riêng kèm theo cùa Cóng ty Cồ phần Cao su Tây Ninh đuọc lạp ngay 22

 babo cáo tài chïnh riéng.

## Trách nhiệm cūa Ban Tống Giám đốc

 Cóng ty theo Chuàn mục ké toatt, Che đô ké toàn doanh nghiệp Viẹt Nam và càc quy đinh pháp lý có lién quan đền
 thiét đé đảm bảo cho việc lị̣p và trinh báy báo cáo tâl chính không có sai sôt trọng yéu do gian lạan hoậc nhàm lản.

## Trách nhiẹ̀m cùa Kiè̀m toán vièn



 lỳ vê viẹc liẹuu bảo cáo tài chinh rièng của COOng ty có cón sai sót trọng yếu hay không
 minh trên bâo cáo taì chinh riêng. Các thù tue kiềm toán đưoce lưa chgo đưa trên xél đoán cúa kiến toán viên, bao gám
 rùi ro nây, kiêm toán viên đả xem xét kiêm soat nội bô của Cöng ty liên quan đến việc lạ̣p vá trinh bây báo cáo tâi chinh trung thucc, hop ly nham thiét kê các thù tuc kiém toàn phù hop vớ tinh hình thưe té, tuy nhién không nhàm muc

 cüng như đänh giá viẹc trinh bảy tồng thế báo câo tài chinh.
 cho ý kiên kiềm toán cuis chưng tôii.

## Ý kiến cŭa kiểm toán viên

Theo ỷ̉ kiễn của chưng tồi, báo cáo tải chính riễng đả phản ánh trung thực và hơp lỳ, trên các khia cạnh trọng yếu tình hình tải chính cưa Cőng ty Cồ phẩn Cao su Tãy Ninh tại ngày 31 tháng 12 nâm 2014, cũng như kết quá hoạt động kinh đoanh và tình hình lưu chuyển tiển tệ trong nâm tài chính kết thúc cùng ngảy, phù hơp với Chuẩn mực kế toân, Chể độ kế toản đoanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

## Vấn đề khác

Báo cáo tài chỉnh riêng của Công ty Cổ phần Cao su Tảy Ninh cho nåm tải chinh kết thúc ngáy 31 tháng 12 năm 2013 đâ được kiểm toán bởi kiểm toán viên vầ Công ty Kiểm toân khác. Kiểm toán viên đã đưa ra y kiến kiểm toán chấp nhặn toản phần vởi bảo cảo tải chỉnh riéng nảy tại ngảy 18 thảng 03 nåm 2014.

Tp. Hồ Chi Minh, ngày 24 thảng 03 năm 2015

Chỉ nhánh Công ty TNHH Hãng Kiềm toản AASC


Giấy chứng nhận đăng ký hành nghê kiểm toán số: 0522-13-002-1


Trần Trung Hiếu
Giấy chưnng nhận đăng kẏ hảnh nghể kiểm toán số: 2202-2013-002-1

## BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN <br> Tail ngày 31 thàng 12 nãm 2014

| $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | TAISAN |
| :---: | :---: |
| 100 | A. TÀI SÄN NGȦN HA̧N |
| 110 | 1. Tiền và các khoăn tương đương tiền |
| 111 | 1. Tiền |
| 112 | 2. Các khoản tương đưong tiển |
| 120 | II. Các khoăn đầu tư tài chinh ngắn hạn |
| 121 | 1. Đâu tur ngẳn hạn |
| 130 | III. Các khoản phăi thu ngắn hạn |
| 131 | 1. Phải thu cúa khách hàng |
| 132 | 2. Trả trước cho ngươi bán |
| 135 | 5. Các khoán phài thu khác |
| 139 | 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đơi |
| 140 | IV. Hàng tồn kho |
| 141 | 1. Hàng tồn kho |
| 149 | 2. Dự phờng giảm giá hàng tồn kho |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
| 151 | 1. Chi phi trà truớc ngán hạn |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phai thu Nhà nước |
| 158 | 5. Tải sàn ngắn hạn khác |
| 200 | B. TȦI SȦN Di̇l HẠN |
| 220 | II. Tal sàn cố định |
| 221 | 1. Tài sån cố định hưuu hinh |
| 222 | - Nguyèn giá |
| 223 | - Giá tri hao mòn luỹ ké |
| 227 | 3. Tai sản cố định vô hinh |
| 228 | - Nguyèn giá |
| 229 | - Giá tri hao mòn huj ké |
| 230 | 4. Chi phi xây dưng cơ bản dờ dang |
| 250 | IV. Các khoãn đầu tur tài chính dài hạn |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
| 258 | 3. Đầu tư đài hạn khác |
| 259 | 4. Dư phòng giảm giá đâu tư tài chinh dài hạn |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác |
| 261 | 1. Chi phi trá trước dài hạn |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác |
| 270 | TÔNG CQ̂NG TȦI SȦN |

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tai ngày 31 tháng 12 năm 2014
(tiếp theo)
Ma
số

NGUȮN VȮN

## 300 A. NỢ PHẢl TRÄ

310 1. Nơ ngắn hąn
311 1. Vay và nọ ngán hạn
312 2. Phài trà ngườí bản
313 3. Người mua trá tiễn trước
314 4. Thuể và các khoản phải nộp Nhà nước
315 5. Phái trả người lao động
316 6. Chì phi phài trà
319 9. Căc khoản phải trâ, phải nộp khác
323 11. Quy khen thường, phúc lọi
330 11. Nọ dài hạn
334 4. Vay và nọ̣ dài hạn
400 B. VƠN CHỦ SỞ HỮU
410 I. Vồn chủ sỡ hữu
411 I. Vốn đầu tư cùa chủ sả hữu
414 4. Có phiểu que
417 7. Quỵ đầu tư phát triền
8. Quỵ dự phòng tài chinh

420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
440 TÓNG CỌNG NGUƠN VÓN

15

| Thuyết | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| :---: | :---: | :---: |
| minh | VND | VND |


| 91.380 .829 .626 | 151.382 .473 .064 |
| ---: | ---: |
| 91.380 .829 .626 | 149.981 .411 .064 |
| 1.401 .062 .000 | 1.806 .279 .707 |
| 3.850 .902 .271 | 1.086 .528 .974 |
| 5.243 .732 .560 | 26.482 .861 .870 |
| 3.591 .117 .248 | 10.659 .360 |
| 29.093 .672 .969 | 65.407 .559 .096 |
| 1.437 .716 .633 | 712.748 .616 |
| 840.097 .292 | 28.242 .324 .281 |
| 45.922 .528 .653 | 26.232 .449 .160 |

1.433.868.122.490 300.000 .000 .000 (43.777.986.793) 964.954.085.652 76.185.443.969
136.506 .579 .662
1.395.535.774.280 300.000 .000 .000
(43.777.986.793) 876.352 .761 .501 76.185.443.969
186.775 .555 .603

[^0]
## CẢC CHİ TIÊU NGOȦI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOẢN

Chì tiễu

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
|  |  |
| 8.970 .000 | 6.034 .397 .234 |
| 1.519 .655 .163 | 1.519 .655 .163 |
| 1.213 .857 .28 | $2.575 .723,17$ |

Người lập


Trà̀n Thị Tố Anh

Kế toán trường


Trẩn Ngọc Ản

Täy Ninh. nqف̀ㄴ 22 thäng 03 năm 2015


# BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2014

| $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Chì tiêu | Thuyết minh |
| :---: | :---: | :---: |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 19 |
| 02 | 2. Các khoãn giàm trừ doanh thu | 20 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 21 |
| 11 | 4. Giá vồn hàng bán | 22 |
| 20 | 5. Lợi nhuạ̃n gộp về bản hàng và cung cấp địch vụ |  |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt đọng tai chinh | 23 |
| 22 | 7. Chi phitai chinh | 24 |
| 23 | Trong dó: Chi phi lãi vay |  |
| 24 | 8. Chi phi bán hàng |  |
| 25 | 9. Chi phi quân lý doanh nghiȩ̧p | 25 |
| 30 | 10. Lọi nhuâ̧n/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh |  |
| 31 | 11. Thu nhặp khác | 26 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 27 |
| 40 | 13. Lơi nhuą̃n khác |  |
| 50 | 14. Tỗng lọi nhuận kế toản trườe thuế |  |
| 51 | 15. Chi phí thuế thu nhạpp doanh nghiệp hiện hành | 28 |
| 52 | 16. Chi phi thuể thu nhập doanh nghiệp hoản lại |  |
| 60 | 17. Lợ nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |  |

## Người lập



Trần Thị Tố Anh

Kế toán truởng


Trẩn Ngọc Án

| Thuyết minh | Năm 2014 | Nām 2013 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| 19 | 501.818.340.222 | 674.859.428.575 |
| 20 | 1.180.315.203 | 3.555.210.505 |
| 21 | 500.638.025.019 | 671.304.218.070 |
| 22 | 379.379.347.278 | 474.957.802.887 |
|  | 121.258.677.741 | 196.346.415.183 |
| 23 | 27.142.743.479 | 51.121 .544 .076 |
| 24 | (136.413.923) | 9.552 .571 .181 |
|  | 249.343 .690 | 707.053.387 |
|  | 4.167.213.475 | 4.844.413.947 |
| 25 | 26.516.822.310 | 26.767.633.423 |
|  | 117.853.799.358 | 206.303.340.708 |
| 26 | 70.526.741.936 | 67.736 .514 .556 |
| 27 | 26.792.502.202 | 13.488.584.860 |
|  | 43.734.239.734 | 54.247.929.696 |
|  | 161.588.039.092 | 260.551.270.404 |
| 28 | 24.684.124.819 | 35.953.552.568 |
|  | - | 52.784.709 |
|  | 136.903.914.273 | 224.544.933.127 |

224.544.933.127

$$
\text { Tây Ninh ngè̀ } 22 \text { thäng } 03 \text { nám } 2015
$$

3009


Công ty Cố phần Cao su Tây Ninh
Ảp Dả Hàng, xă Hiệp Thạnh, huyện Go Dả̀u, tinh Tây Ninh

## BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÈN TẸ

Năm 2014
(Theo phurong pháp trục tiép)

$(145.530 .286 .804)$
$(233.432 .201 .483)$
$(253.588 .518)$
$(22.374 .703 .504)$
27.511 .518 .861
$(119.267 .269 .755)$
10.368 .078 .139
(50.189.033.585)
65.620.652.289
(3.805.159.528)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ ng của
248.505.942.328
(657.131.658.588)
$819,670.000$
40.475.234.513
(351.899.193.043)
(1.806.279.707)
(70.681.087.500)
(72.487.367.207)
(414.018.482.111)
583.474 .401 .896
558.519 .260 .814
583.474 .401 .896


Trần Thị Tố Anh

Kế toản trường


Trần Ngoc Àn

Täy Ninh. ngảy 22 thàng 03 nảm 2015


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

## Năm 2014

## 1 . THÔNG TIN CHUNG

## Hình thức sờ hì̛u vốn

Công ty Có phần Cao su Tây Ninh đượe thành lập và hoạt đọng theo Giấy chừng nhạ̉n đâng ký doanh nghiệp công ty cô phẩn số 4503000058 do Sơ Kế hoạch và Đà̀u tut Tinh Tảy Ninh cáp lằn đẩu ngảy 28 thảng 12 nâm 2006, dång ký thay đôi lần thứ nâm theo giấy chừng nhận đãng kỷ doanh nghiệp cỏ̉ phần sớ 3900242776 ngày 29 tháng 04 nâm 2014.
Trụ sớ chinh của Cőng ty: Áp Đá Hảng, xã Hiẹ̀p Thạnh, huyện Gó Dầu, tinh Tây Ninh.
Vốn điểu lẹ của Công ty là 300.000 .000 .000 đồng; tương đương 30.000 .000 cồ phần, mệnh giâ mọ́l cố phần là 10.000 đồnglcố phần.

Công ty có các dơn vị trưc thuộc sau:

## Tên đon vị <br> Dia chi

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gỏ Dầu, tinh Tây Ninh
Xã Hiẹ̃p Thạnh, huyện Gó Dầu, tỉnh Tây Ninh
Xă Thạnh Dức, huyệ̣n Gó Dầu, tinh Tây Ninh
Xâ Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tinh Tây Ninh
Xa Bến Cüi, huyện Dương Minh Châu, tinh Tày Ninh
Xa Hiệ̣ Thạnh, huyện Gó Dẩu, tinh Tây Ninh
Xả Thạnh Đức, huyện Gó Dầu, tinh Tãy Ninh

- Cóquan Công ty
- Xi nghiệp Cơ khí ché biến
- Nông trương cao su Gò Dầu
- Nóng trừ̀ng cao su Cầu Khời
- Nông trường cao su Bến Cưi
- Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ
- Trung Tâm Y Tế

Thông tin về câc cong ty con, công ty liên kểt của Cỏng ty xem chi tiết tại Thuyết minh số 12

## Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chủ yếu cûa Công ty gồm:

- Trồng cao su;
- Bán lé hảng hơa khảc mới trong câc cừa hàng chuyên doanh;
- Sàn xuát bao bil bả̉ng gõ̉;
- Bảo dưỡng, sữa chữa ôtô và xe có đọng co khác;
- Bán buôn vặt tư tống họp;
- Xây lấp công trinh dản dưng, công nghiệp;
- Mua bán xăng, dằu, mơ, nhót;
- Xây dựng công trinh công ich: công trinh thể thao, công trình thúy ḷ̛i;
- Cua xé, bào gồ và bảo quán cao su:
- San lấp măt bằng:
- Tó chức bán đấu giá tải sản;
- Thoát nước và xứ lỳ nước thài;
- Bán buôn cōng nghiệp hóa chất, phân bón và cao su;
- Kinh doanh nhà đất;
- Chế biễn cao su nguyẽn liệu;
- Trờng rừng và chám sóc cáy cao su:
- Kiềm nghiệm cao su cóm SVR và các loagi cao su ly tâm theo TCVN
- Thi cóng xây lắp công trinh giao thông.


## Đặc điểm hoạt động cùa doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Do ành hướng cuia sức tiêu thụ cao su trên thị trường thế giới và giá dầu thế giới, giá mù cao su trên thị trương thể giới giàm
 $35,03 \%$. Điều nảy dả̉n tởi doanh thu bản cao su thành phầm giảm $26,74 \%$ so vởi năm trươc, do doanh thu bán cao su thảnh phả̉m chiểm tỷ trọng lớn nên lải gộp sụt giảm $38,24 \%$ so với nâm trước. Ngoài ra, kêt quả kinh doanh trong nâm 2014 cũng bị ảnh hưởng một phần từ khoán lở thanh lý tâi sản và dây chuyền sản xuát thùng phuy.

## 2 . CHẾ ĐQ VȦ CHINH SÁCH KÊ TOȦN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

### 2.1. Kỷ kể toán, đơn vị tiền tệ sừ dụng trong kể toán <br> Ky kế toản nå̀m của Công ty bắt đả̉u từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng nâm. <br> Bon vij tiền tẹ̃ sừ dựng trong ghi chép kế toán là đờng Việt Nam (VND).

2.2. Chuẩn mực và Chế độ kế toản áp dụng

Chê đō kể loàn àp dung
Công ty áp đưng Chế độ Kể toán doanh nghiệp ban hảnh theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngảy 20/03/2006 đã đượ sừa đồi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trương Bộ Tai chinh.

Tuyển bổ vể viẹc tuân thu Chuẩn murc kế tooan và Chể đọ kế toán

- Công ty đâ áp đụng các Chuần mực kêt toán Việt Nam và các vân bẩn hướng dã̃n Chuả̉n mực do Nhà nược đã ban hành. Các báo cảo tải chính được lập và trinh bảy theo đưng mọi quy định của tựng chuẩn mụce, thông tư hướng dẫn thực hiẹ̃n chuấn mực và Chế độ kế toản hiện hành đang àp dụng.
Hinh thurc kế toàn àp dung
Còng ty áp đưng hình thức ké toản trên máy vi tỉnh.
2.3. Cơ sở lập báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính được trinh bảy theo nguyẽn tắc già gốc
Báo cáo tải chính riêng của Cōng ty dược lập trên cơ sở tởng hợp các nghiệp vụ, giao dịch phát sinh và được ghi sồ kể toản tại các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và tại Vẵn phông Công ty.

Nhừng người sử đụng các báo cáo tài chính riêng này nên đọc các báo cáo tải chinh riêng này kết họp với các báo cáo tầi chính hơp nhất cùa Công ty và cảc Cõng ty con ("Tập đoàn") cho nâm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 nằm 2014 để có đủ thông tin về tình hinh tài chinh, kết quá hoạt động kinh doanh và các luổng lưu chuyển tiển tệ của cả Tập đoản.

### 2.4.Công cụ tài chính

## Ghi nhạn ban đàu

Tài sàn tài chính
Tải sản tài chính của Công ty bao gồm tiển và cảc khoán tương đương tiển, các khoản phải thu khách hảng và phải thu khác. các khoản cho vay, các khoản đâuu tư ngấn hạn vầ đài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tải sàn tải chính được xảc định theo giá mua/chi phí phát hảnh cộng các chi phi phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hảnh tải sản tài chính đó.

Nọ phải trả tài chình
No phải trả tài chinh của Cóng ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả ngượi bán vâ phải trà khác, chì phí phài trà. Tại thởi điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nọ̣ phải trá tài chînh được xác định theo giá phát hành cộng các chi phi phảt sinh liên quan trụ̣c tiếp đến việc phát hành nọ̣ phải trả tài chinh đó.

Giá tri sau ghi nhận ban đầu
Hiện tại chưa có các quy định vể đánh giá lại công cụ tải chinh sau ghi nhạ̉n ban đẳu

### 2.5 Tiền và các khoăn tương đương tiền

Tiền và câc khoan tương đương tiến bao gồm tiền mạt tại quŷ, tiển gữi ngân hàng, các khoản đã̀u tư ngả́n hạn có thơi gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả nång chuyển đối dễ dàng thảnh cảc lượng tiền xác định và không có nhiều rưi ro trong chuyễn đổi thành tiền.

### 2.6. Các khoản phải thu

Cảc khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi số các khoản phải thu khách hảng và phài thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nọ phài thu khó đòi.
Dự phòng nợ phâi thu khó đói được trích lập cho từng khoãn phái thu khó đơi cẫn cứ vào tuổi nợ quả hạn cúa các khoản nợ hoạc dự kiến mưc tồn thắt có thể xăy ra.

### 2.7. Hàng tồn kho

Hàng tờn kho được tính theo giá gổc. Trường hợp giá trị thuần có thế thục hiện được thấp hon giá gốc thi hàng tồn kho đurợc tinh theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phi chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đế có được hảng tồn kho ở địa điểm và trạng thải hiện tại.
Giả trị hàng tồn kho được xảc định theo phương pháp bình quân gia quyè̀n.
Phương pháp xác định giả trị sản phẩm dơ dang: chi phi sản xuắt kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phi nguyèn vật liệu chính cho từng loại sản phầm chưa hoàn thành.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kể khai thương xuyên.
Dự phỏng giàm giá hàng tồn kho được lập vảo thởi điểm cuối kỷ lả số chênh lệch giữa giá gốc của hảng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thế thực hiện được.

### 2.8. Tài sản cố địinh và khấu hao tài sản cố định

Tài sàn cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quâ trình sử dụng, tài sàn cở định hữu hình, tài sản cố định vỏ hình được ghí nhận theo nguyên giá, hao món luỵ kể và giá trị còn lại.
Khẳu hao được trich theo phương phấp đường thẳng. Thời gian khẩu hao đưọc ước tính nhu sau:

- Nhà cựa, vát kiển trức
- Máy móc, thicít bi
- Phuoong tiền vận tái
- Thiết bị văn phờng
- Phằn mềm kế toán
- Quyển sữ dưng đất

$$
\begin{aligned}
& 05-50 \text { năm } \\
& 05-10 \text { năm } \\
& 06-10 \text { nâm } \\
& 03-08 \\
& \text { năm } \\
& 03-05 \\
& \text { năm } \\
& 42
\end{aligned} \text { nâm }
$$

Khấu hao tài sán đối vởi vườn cảy cao su được thực hiện theo Quyết định số 221/QD-CSVN ngày 27 tháng 04 nâm 2010 của Tập đoàn Cōng nghiệ̣ Cao su Việt Nam về việc ban hành điều chình khấu hao vườn cây cao su theo chu kỳ khai thàc 20 năm cụ thê:

Näm Khai thác

- Năm thứ 1
- Năm thứ 2
- Năm thừ 3
- Nâm thứ 4
- Năm thứ 5
- Näm thứ 6
- Năm thứ 7
- Năm thừ 8
- Nåm thứ 9
- Nâm thứ 10
- Nâm thư 11
- Nâm thứ 12
- Nâm thử 13
- Nåm thứ 14
- Nåm thứ 15
- Nåm thứ 16
- Nâm thứ 17
- Nâm thứ 18
- Nâm thứ 19
- Năm thú 20

Tÿl lẹ khấu hao theo \%
2,50
2,80
3,50
4,40
4,80
5,40
5.40

5,10
5,10
5,00
7,00
6,60
6,20
5,90
5,50
5,40
5,00
5,00
5,20
Giá trị còn lại

### 2.9. Các khoŭn đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các công ty con mả trong đó Cőng ty nẳm quyễn kiểm soát được trinh bây theo phương phàp giá gồc.
Các khoản phân phới lọ̣i nhuận mà cỏng ty mẹ nhận được từ số lọii nhuận lūy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nảm quyè̀n kiểm soát được ghi vào kết quả hợt động kinh doanh trong nâm của công ty mẹ. Các khoán phản phới khác được xem như phần thu hổi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tur.
Cảc khoán đầu tư vào các công ty liên kêt mả trong đó Công ty cô ânh hướng đáng kẻ̉ được trinh bảy theo phương phàp giâ gớc. Các khoản phân phối lợi nhuận tự số lọi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đàu tư được phản bố vâo kết quà hoạt động kinh doanh trong năm của Cōng ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hổi các khoàn đàu tư và đượe trừ vào giá trị đầu tu.
Các khoản đầu tư tài chính tại thởi điểm báo cảo, nếu:

- Kỳ phiếu, tin phiếu kho bạc, tiển gừi ngản hàng có thời hạn thu hời hoạ̃c đáo hạn không quá 3 tháng kể tữ ngày mua khoàn đầu tư đô được coi là "tương đương tiền";
- Có thởi hạn thu hời vốn từ I năm trở xuống hoạ̣c trong I chu ký kinh doanh được phân loại là tải sán ngắn hạn;
- Có thởi hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoậc hơn 1 chu kỳ kinh doanh đượe phân loại là tâi sân dải hạn.

Dự phòng giàm giá đầu tư được lập vảo thời điềm cuối kỷ là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trển sổ kế toản lớn hơn giá trị thị trương hoạ̣c giá trị hợp lý cùa chủng tại thời điểm lập dụ̣ phòng. Đối với càc khoàn đầu tư đài hạn vào tổ chực kinh tể khác: mữc trich lập dự phông được xác định dưa vào báo cảo tài chính cùa tổ chức kinh tể khác tại thởi điềm trích lập dự phỏng.

### 2.10. Chi phí đi vay

Chi phi đi vay được ghi nhận vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong kỳ khi phảt sinh, trừ chi phi đi vay liên quan trực tiếp đến việ̣c đầu tư xåy dựng hoặc sàn xuất tải sàn dờ dang được tính vào giá trị của tài sàn đó (được vốn hoả) khi có đû cảc điểu kiện quy định trong Chuẩn mực Kể toán Việt Nam sổ 16 "Chi phi đi vay".

Chi phi đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoậc sản xuắt tài sản dớ dang cần có thởi gian đủ dải (trễn 12 tháng) để có thể đưa vảo sử dụng theo mục đích định truớc hoạ̃c bán thì được tỉnh vào giá trị của tải sân đó (được vốn hoá). bao gổm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoán chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trinh làm thủ tục vay.

### 2.11. Chi phí trả trước

Các chi phí trả trưởc chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của mọ̉t năm tài chính hoạ̃c một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đượe tính vào chi phi sản xuất kinh doanh trong năm tải chinh.

Càc chi phi̛ đà phát sinh trong năm tài chinh nhưng liễn quan đến kết quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh cùa nhiều niển đọ két toán được hạch toản vào chi phi trà trườc dài hạn để phân bổ đần vào két quả hoạt động kinh doanh trong các niẻn đọ̉ kể toán sau.

Việc tînh và phân bố chi phi trá trưởc đải hạn vào chi phi sản xuất kinh doanh tựng kỷ hạch toán được cẫn cứ vào tỉnh chấl. mức độ từng loại chi phi đế chọn phương pháp và tiêu thức phản bổ hơp lỳ. Chi phi trả trước được phân bổ dần vào chi phí sàn xuât kinh doanh theo phương pháp đừ̛̛ng thẳng.

### 2.12. Chí phí phải trả

Các khoản chi phí thưe tế chưa phát sinh nhưng được trich trướe vào chi phi sàn xuấ, kinh doanh trong kỳ đề đảm bảo khi chi phi phát sinh thực tế không gãy đột biến cho chi phí sản xuât kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tâc phú hơp gị̛̂a doanh thu và chi phi. Khi các chi phi đó phát sinh, nếu có chėnh lệch với số đã trich, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoậc ghi giàm chi phi tương ưng với phần chểnh lệch.

### 2.13. Vốn chủ sở hûu

Vởn đằu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thục góp của chủ sở hữu.
Cổ phiếu quỳ lâ cồ phiếu do Công ty phảt hảnh vả sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giả trị thưcc tế và trinh bày trēn Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giàm vỗn chủ sờ hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lải (lỗ) khi mua. bản, phát hành hoạ̣c hủy cồ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lội nhuận tử các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) câc khoàn điều chình đo âp dựng hồi tố thay đổi chinh sách kế toán và điểu chỉnh hổi tổ sai sót trọng yếu của các năm truớc. Lọi nhuận sau thué chưa phån phối có thể được chia cho các nhà đầu tự dựa trên tỷ lệ gỏp vồn sau khi được Đại hội đồng cồ đông thông qua và sau khi đâ trich lập các quŷ dự phờng theo Diểu lệ Công ty và các quy định cùa pháp luật Việt Nam.
Cổ tực phải trả cho cảc cỏ̉ đōng được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khí có thỏng bảo chia cổ từc của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyển nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chưng khoản Việt Nam.

### 2.14. Căc nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bẩng các đơn vị tiển tệ khảc với đơn vị tiển tệ kể toán của Cỏng ty (VND) được hạch toán theo ty giá giao địch vào ngày phảt sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toản, các khoàn mục tiển tệ (tiền mật, tiển gứi, tiển đang chuyền, nọ phải thu, nọ phài trả khòng bao gồm các khoán Ngưới mua ửng trưóc và Ửng trước cho ngưởi bán. Doanh thu nhận trước) có gốc ngoại tệ được đánh giiá lại theo tỷ giá bỉnh quản của các ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoán. Tất cả các khoản chênh lệch tỳ giá thục tế phăt sinh trong kỳ và chênh lệch do đảnh giá lại số dự các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỷ được hạch toán vào kết quà hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán

### 2.15. Ghi nhặn doanh thu <br> Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mã̃n các điễu kiện sau:

- Phẩn lớn rùi ro và lọi ich gàn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoạ́c hàng hỏa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty khỏng cờn nắm gi̛ự quyển quản lỳ hàng hơa như người sớ hữu hàng hóa hoạ̣c quyè̀n kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đổi chấc chán;
- Công ty đã thu được hoặc sê thu được lọi ich kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác đỉnh được chi phi liên quan đến giao địch bán hàng.

Doanh thu cung cáp dich $v u$
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhạ̉n khỉ kết quá của giao địch đó được xảc đj̣nh một cách đáng tin cậy. Trường họp việc cung cấp địch vụ liễn quan đến nhiểu nâm thi doanh thu được ghi nhận trong nâm theo kết quả phần cỏng việc đâ hoản thảnh vảo ngảy lập Bàng cân đối kế toán của năm đó. Kết quả cúa giao địch cung cấp địch vụ được xảc định khi thóa mân câc điểu kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khà năng thu được lọi ich kinh tế từ giao dịch cung cấp dich vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoân thảnh vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác địh được chi phi phát sinh cho giao địch và chi phi để hoàn thành giao dịch cung cắp đich vu đó.

Phẩn công việc cung cấp dịch vụ đâ hoàn thành được xác dịnh theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

## Doanh thu hoat đọ̆ng tài chinh

Doanh thu phât sinh từ tiển lâi, cổ tức, lợi nhuận được chia vả các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nḥ̣n khi thỏa mân đổng thời hai (2) điểu kiện sau:

- Có khà năng thu được lọi ich kinh té tử giao dich đó;
- Doanh thu đượe xác định tương đối chả́c chấn.

Cổ tức, lọi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyển nhận lợi nhuận từ việc góp vổn.

### 2.16. Ghí nhận chí phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phi tài chính gồm:

- Chi phi hoạ́c các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đẩu tư tài chính;
- Chi phi cho vay và đi vay vón:
- Các khoản lỗ do thay đồi tỳ giá hối đoái cùa các nghiệp vụ phát sinh liên quan đền ngoại tệ:
- Dự phòng giám giá đầu tư chừng khoản.

Các khoản trẽn được ghi nhạ̃n theo tổng số phàt sinh trong nåm, khōng bù trừ với doanh thu hoạt động tải chính.

### 2.17. Các khoàn thuế <br> Thué hiện hành

Tải sản thuế và caćc khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bả̉ng số tièn đự kiến phải nộp
 toán nåm.

## Thué thu nhạp hoän lai

Thuế thu nhập hoãn lại được xác dịnh cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kêt thúc kỷ kể toán nẩm giữa coo sớ tinh thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giả trị ghi sổ của chủng cho mục đich lập báo cáo tải chỉnh. Tải sản thuế thu nhập hoảnn lại vả thué thu nhập hoãn lại phải trả đượ xác dịnh theo thuế suất dụr tỉnh sẽ áp đưng cho nâm tài sàn đượ thu hổi hay nọ phải trả được thanh toán, dựa trên cáe mực thuê suắt và luật thuế có hiệu lực vảo ngày kết thúc kỳ kể toán nâm.

## Uu đãi mién giàm thuễ

Công ty được hưởng ưu đãi đầu tư do là Co sở kinh doanh mới thành lập từ dự ân đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đâi đầu tư vả thực hiện tại địa bần thuộc Danh mục địa bần có điều kiện kinh tế - xã hội khó khân theo Nghị định 108/2006/ND-CP ngảy 22/09/2006 của Chinh Phù.
Theo thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 cùa Bộ Tải chính thì các ưu đãi cùa Công ty gồm:

- Hương múc thuể suất thuét thu nhập doanh nghiệp $15 \%$ âp dụng trong 12 nâm.
- Miẽ̃n thuể 03 năm kể từ khi có thu nhập chju thuế và giảm $50 \%$ sổ thuể phải nộp cho 07 nâm tiếp theo.

Nâm 2009 là năm thử 3 Công ty được miễn thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp với thuế suất áp dưng lả $15 \%$.
Nâm 2014 là năm thứ 5 Công ty được giảm $50 \%$ sỏ̉ thuể phải nộp với thuć suất áp đụng lả $15 \%$.

### 2.18. Các bên liên quan

Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua mọ̃t hoạ̣c nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Cõng ty hoậc chịu sụ̂ kiểm soảt của Cōng ty, hoậc cùng chung sụ̂ kiểm soát với Cỏng ty, bao gổm cả công ty mẹ, cőng ty con và công ty liên kết lả các bển liên quan. Các bên liên kết, cảc câ nhản trực tiếp hoậc giản tiếp nẳm quyền biểu quyết của Công ty mà cô ành hưởng đáng kể
 hoạ́c các bên liên kêt này hoậc những công ty liên kết với các cá nhân này cûng được coí lả bên liển quan.
Trong việe xem xêt từng mổi quan hệ của các bên liển quan, cần chủ ý tới bản chất của mối quan hệ chử không chi hinh thức pháp lý của các quan hệ đô.

Công ty Cồ phần Cao su Tây Ninh
Ảp Đả Hàng, xā Hiệ̣ Thạnh, huyện Gô Dầu, tinh Tây Ninh
Báo câo tà chinh riêng nầm tài chinh kết thúc ngáy $31 / 12 / 2014$

## 3 . TIĖN VȦ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIÉN

$\frac{31 / 12 / 2014}{\mathrm{VND}} \frac{01 / 01 / 2014}{\mathrm{VND}}$

Tiển mặt
Tiễn gừi ngãn hàng
Các khoản tương đương tiền ${ }^{(1)}$

| 1.857 .706 .548 | 4.140 .983 .749 |
| ---: | ---: |
| 27.509 .693 .685 | 60.176 .411 .147 |
| 140.200 .000 .000 | 519.157 .007 .000 |
|  |  |
| 169.567 .400 .233 | 583.474 .401 .896 |

${ }^{(1)}$ Cảc khoản tương đương tiền là khoān tiền gứi có kỷ hạn dưới 3 thảng tại các ngân hàng thương mại với lăi suất dao đọ̉ng từ $5,1 \% /$ nâm đển $8 \% /$ nåm.
4. CȦC KHOȦN DȦU TU' TẢI CHINH NGȦN HẠN

Tiền gứi có ký hạn ${ }^{(6)}$
43.775.000.000 288.370 .782 .800

Cho vay ngắn hạn

- 3.910 .159 .528
- Cồng ty Cố phẩn Du lịch Cao su - $\quad 3.805 .159 .528$
- Cà nhän khäc

$$
105.000 .000
$$

$43.775 .000 .000 \xlongequal{292.280 .942 .328}$
${ }^{(9)}$ Khoản tiền gừi có kỷ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng tại cảc ngân hàng thuơng mại với lăi suất dao động từ $6,5 \% / \mathrm{nâm}$ đển $8 \% /$ năm.

## 5. CÁC KHOȦN PHẢI THU KHÁC

Phài thu về lăi tiền gừi, lăi tiền cho vay
Phải thu thuế TNCN
Phải thu vễ ứng vốn cho Cóng ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su
Phải thu vè chi hộ cho Cöng ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triễn Cao su
Phài thu tạm ưng tiền ân giữa ca
Phải thu đới tượng khách hàng là nọ khỏ đòi đã trích lập dự phơng Phải thu khác

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.351 .446 .807 | 15.238 .751 .700 |
| 7.573 .367 .476 | 16.871 .277 .671 |
| 1.147 .284 .000 | 1.135 .944 .000 |
| 2.523 .963 .944 | 989.503 .059 |
| 749.034 .000 | 795.366 .000 |
| 619.707 .058 | 619.707 .058 |
| 1.095 .924 .684 | 304.829 .323 |
| $\mathbf{1 5 . 0 6 0 . 7 2 7 . 9 6 9}$ | $\mathbf{3 5 . 9 5 5 . 3 7 8 . 8 1 1}$ |

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Áp Đả Hàng, xẳ Hiệp Thạnh, huỵ̣̂n Gó Dầu, tỉnh Tây Ninh

## 6 . HȦNG TÓN KHO

Nguyên lię̣u, vật liẹu u
Cōng $\mathrm{c} \mu$, dung $\mathrm{c} \mu$
Chi phi sản xuât kinh doanh đờ dang
Thành phầm
Hàng hoá
Hàng gữ đi bán
Dự phöng giàm gía hàng tờn kho
7. THUÉ VȦ CÁC KHOẢN KHȦC PHẢI THU NHȦ NỨ̛̛C

Thué Giá trị gia tâng
Thuê Thu nhập doanh nghiệp
Thué Thu nhập cá nhân
Thué Nhà đắt, Tièn thuê đât
1.834.742.398
$169.047,270$

| 20.167 .980 .076 | 18.531 .169 .659 |
| ---: | ---: |
| 4.964 .973 .783 | 4.229 .633 .895 |
| 221.567 .886 | 144.736 .678 |
| 52.839 .438 .901 | 58.839 .934 .469 |
| 1.354 .176 .125 | 1.483 .230 .165 |
| 942.733 .236 | 2.101 .633 .780 |
| $(329.411 .083)$ | $(81.414 .618)$ |

80.161 .458 .924
85.248.924.028

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.834 .742 .398 | 169.047 .270 |
| - | 3.582 .738 .046 |
| - | 833.905 .075 |
| 11.033 .628 |  |
| 1.845 .776 .026 | 4.585 .690 .391 |


8. TȦI SÃN NG $\dot{A}$ HAN KHÁC

Tạm ưng

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 942.034 .769 | 2.210 .638 .964 |
| 942.034 .769 | 2.210 .638 .964 |


| Cöng |
| ---: |
| VND |
| 423.811 .744 .528 |
| 43.111 .381 .667 |
| 903.800 .000 |
| 42.207 .581 .667 |
| $(28.783 .993 .106)$ |
| $(28.783 .993 .106)$ |




 33．477．822．242

23．616．880．195
2.553 .323 .948
2.553 .323 .948
 97.672 .581 .295
9.406 .906 .702
9.406 .906702
$(15.243 .482 .752)$
$(15.243 .482752)$
 c｜r｜r
 $\frac{\begin{array}{r}\text { Thiét bi，dung } \mathrm{cy} \\ \text { quà ly }\end{array}}{\text { VND }}$

 $\frac{\begin{array}{r}\text { Nhà cưa，vật kiến } \\ \text { trúc }\end{array}}{\text { VND }}$ vND 9くででがO\＆゙18





11L＇99L＇Sで 68 | 89．425．766．7II |
| :--- | 41．700．778．911

 3603054778 （1．250．210．062） （1．250．210．062） （1．250．210．062）
44.053 .623 .627 $\begin{array}{r}27.054 .840 \\ \hline\end{array}$ 앙 $\begin{array}{r}\text { 39．729．693．365 } \\ \hline 45.372 .143 .084 \\ \hline \hline\end{array}$

[^1]Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Áp Đá Hàng，xã Hiệ̣ Thạnh，huyện Gò Dầu，tinh Tây Ninh

## 10. TẢI SẢN CÓ DỊNH VÔ HINH

Nguyên giá
Só dư đầu nảm
Số tăng trong nâm

- Mua sám mớt

Số giàm trong nå̀m
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lây kế
Sổ đư đầu nå̀m
Só́ tăng trong năm

- Khấu hao trong năm

Số giâm trong năm
Sồ dư cuối năm
Giả trị cỏn lại
Số dư đầu nâm
Số dư cuối năm

| Quyền sử dụng đât | Phần mềm kế toán | Công |
| :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND |
| 1,760.250.415 |  | 1,760.250.415 |
| . | 1,120.000.000 | 1.120.000.000 |
| - | 1.120.000.000 | J. 120.0000000 |
| 1.760 .250 .415 | 1.120 .000 .000 | 2.880 .250 .415 |
| 83.821 .448 | - | 83.821.448 |
| 41.910 .724 | 4.909 .589 | 46.820 .313 |
| 41.910 .724 | 4.909 .589 | 46.820 .313 |
| 125.732.172 | 4.909 .589 | 130.641 .761 |
| 1.676.428.967 |  | 1.676.428.967 |
| 1.634.518.243 | 1.115.090.411 | 2.749.608.654 |

11. CHI PHI XÂY DƯNG CƠ BẢN dở DANG

## Công trình nông nghiệp

- Vườn cây cao su tái canh năm 2007
- Vươn cây cao su tái canh năm 2008
- Vườn cáy cao su tái canh nâm 2009
- Vườn cáy cao su tái canh năm 2010
- Vườn cãy cao su tái canh năm 2011
- Vươn cây cao su tái canh năm 2012
- Vườn cây cao su tái canh nâm 2013
- Vươn cây cao su tái canh năm 2014
- Chi phi khai hoang gối vu
- Chi phi xây dựng vươnn cây

Dầu tư Xây dụng cơ bàn
Dây chuyền sản xuất thúng phuy thép (*)
Cöng trinh hệ thống xử lý nước thải nhà máy trung tảm
Tư vấn lập dự án đầu tư trồng châm sờc cao su tại Campuchia
Khác
Sựa chữa tài sản cố định
Hệ thống xự lý nước thài nhà máy Bến Cùi

| 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 145.291.878.269 | 126.727.840.151 |
| - | 16.225,963.426 |
| 15.380.515.364 | 13.992.681.461 |
| 16.164.652.849 | 14.619.878.960 |
| 30.908.366.793 | 27.489.890.276 |
| 18.928.937.330 | 16.639 .736 .398 |
| 20.382.296.524 | 17.724.267.157 |
| 24.225.733.874 | 18.857.114.075 |
| 18.555.756.933 | - |
| 375.475.875 | 1.178.308.398 |
| 370.142.727 | - |
| 836.643 .493 | 13.542.221.639 |
| - | 13.087 .808 .910 |
| - | 454.412.729 |
| 800.129 .857 | - |
| 36.513,636 | - |
| 99.191 .946 | - |
| 99.191 .946 | - |
| 146.227.713.708 | 140.270.061.790 |

(*) Thơng tin chi tiết tại thuyết minh số 31

## 12. CÁC KHOÄN DȦU TU'TȦI CHINH DẢI HẠN

## Đầu tư vào công ty con

- Công ty Táy Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su Đầu tư vào công ty liên kết
- Coong ty Cổ phần An Thịnh - Việt Lào
- Công ty Cổ phà̀n Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai
- Công ty Cổ phần Chế biến XNK gỗ Tãy Ninh Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chinh dài hạn
$\frac{31 / 12 / 2014}{\mathrm{VND}} \frac{01 / 01 / 2014}{\mathrm{VND}}$


### 645.300.558.588

645.300 .558 .588
60.269 .850 .950
48.438.750.950
1.000 .000 .000
1.000 .000 .000
34.769.850.950 22.938 .750 .950
$24.500 .000 .000 \quad 24.500 .000 .000$
133.194.883.550 134.014.553.550
(7.959.479.545)
(8.591.561.178)
$830.805 .813 .543 \quad 173.861 .743 .322$
Đầu tư vào công ty con
Thông tin chit tiếr về các cỏng ty con của Cöng ty vào ngày 31/12/2014 nhu sau:

| Tên cõng ty | Nơi thành lập và hoat động | Tẏ lệ lọi ich | Tỳ lệ quyển biểu quyêt | Hoạt đọ̀ng kinh doanh chinh |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Tây Ninh Sièm Riệp Phát triển | Vương quốc | 100\% | 100\% | Trồng, khai thác |
| Caosu (*) | Campuchia |  |  | và chế biên san |

${ }^{\text {T }}$ Năm 2011, Công ty Tây Ninh Sièm Riệp Phát triển Cao su được thảnh lập và hoạt động tại Vương quồc Campuchia theo Nghị quyết số $978 / \mathrm{NQH}$ QQT-CSTN ngày $01 / 11 / 2011$ đề khai hoang trồng mới, chảm sóc và chế biến kinh doanh cao su thiên nhiên tre̊n diện tich dự kiển 7.600 ha tại huyện Trapeaang Prasat tinh Oddar Meanchey, Vương quốc Campuchia. Do từ nâm 2011 đến cuối năm 2013 là khoàng thời gian Cőng ty chưa được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chựng nhận đầu tư ra nước ngoải để chuyển vốn đầu tư ra nược ngoải nên chi tiêu khoàn đầu tư vào công ty con trên sổ kế toán có giá trị 0 VND. Theo thóa thuận giưra Ngản hàng TMCP Sái Gòn Hà Nội Chi nhánh Thảnh phố Hồ Chi Minh, Ngân hàng TMCP Sải Gòn Hà Nội Chi nhánh Phnom Penh - Campuchia, Công ty Cổ phản Cao su Tăy Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triễn Cao su thi Ngân hâng TMCP Sài Gôn Hả Nội Chi nhảnh Phnom Penh - Campuchia sê cho Công ry Tảy Ninh Siêm Riẹ̉p. Phát triển Cao su vay vổn để hoạt động trong thởi gian chở cấp giẩy chửng nhạ̉n đẳu tư ra nước ngoải. Theo đó, Cóng ty Có phả̉n Cao su Tây Ninh sê đàm bảo khoản vay của Công ty Tây Ninh Siêm Rị̣̂p Phát triển Cao su bẳng khoàn tiền gữi cỏ kỳ hạn tại Ngãn hàng TMCP Sải Gòn Hả Nội Chi nhánh Thành phố Hổ Chí Minh (chi tiết tại thuyĉ́t minh số 4). Tự tháng 02/2014, khi Cőng ty đã được Bọ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chửng nhận đầu tư ra nước ngoài, Công ty đâ chuyển tiển đê đầu tư vào Công ty con vơi tông số tiền là 645,300 tỳ VND tưong đương 30.480.000 USD.

Đầu tư vào công ty liên kết
Thông tin chi tiết vể công ty liên kết của Cőng ty vào ngày 31/12/2014 như sau:
Tên cõng ty
Công ty Cổ phần An Thịnh - Việt Lào
Công ty Cồ phần Cao su Dầu Tiễng - Lào
Cai
Công ty Cổ phần Chế biến XNK gô Tây
Ninh

Noi thành lập và
Tẏ lẹ̃ lợi ich
$28,00 \%$
$26,00 \%$
$49,00 \%$
$\qquad$ Tỷ lệ quyển

Hoạt động kinh hoat động Tỷ lệ lọi ich biểu quyět doanh chinh

| Thành phố <br> Hồ Chi Minh | $28,00 \%$ |
| :--- | ---: |
| Tình <br> Lào Cai | $26,00 \%$ |
| Tinh | $49,00 \%$ |

Tây Ninh

Đầu tư dải hạn khác

Gốp vốn vào Công ty Cồ phần Cao su Việt Lào
Góp vốn vào Công ty CP TM Dịch vụ \& Du lịch Cao su (*) Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Cơ sờ Hạ Tầng VRG
Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Cao su Việt Nam

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 77.500 .000 .000 | 77.500 .000 .000 |
| 9.180 .330 .000 | 10.000 .000 .000 |
| 26.814 .553 .550 | 26.814 .553 .550 |
| 19.700 .000 .000 | 19.700 .000 .000 |
| 133.194 .883 .550 | 134.014 .553 .550 |

(*) Trong năm Công ty chuyền nhượng số lượng 81.967 cồ phần cho Công ty Cồ phần Thương mại Dịch vụ \& Du lịch cao su làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cồ phiếu

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

| Tỷ lệ sở hữu | Vồ CSH theo BCTC tai ngày cuối năm | Giá trị đầu tư | Dự phòng tồn thất |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2). | (3) | $(4)=(2) \times(1)-(3)$ |
| 28,25\% | 2.354.200.650 | 1.000.000.000 | (334.823.818) |
| 26,52\% | 130.753.065.508 | 34.769 .850 .950 | (94.339.535) |
| 2,34\% | 70.455.582.182 | 9.180.330.000 | (7.530.316.192) |
|  |  |  | (7.959.479.545) |

## 13. CHI PHÍ TRÄ TRUỚC DẢ̀ HẠN

|  | Năm 2014 | Năm 2013 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Số dư đầu năm | 600.646.467 | - - |
| Số tang trong năm | (30.846.84) | 600.646.467 |
| Số đã kết chuyền vào chi phi sản xuất kinh doanh trong năm | (340.846.814) | - |
| Số dư cuối năm | 259.799.653 | 600.646.467 |
| Trong đó, chi tiết số dư cuối năm bao gồm: |  |  |
|  | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|  | VND | VND |
| Chi phi công cụ dụng cụ chờ phân bồ | 259.799.653 | 600.646.467 |
|  | 259.799 .653 | 600.646 .467 |

## 14. VAY VÁ NỢ NGȦN HÁN

Vay dài hạn đến hạn trả Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hâ Nọi

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.401 .062 .000 | 1.806 .279 .707 |
| 1.401 .062 .000 | 1.806 .279 .707 |

Thông tin bố sung vay dải hạn đến hạn trà tại ngày $31 / 12 / 2014$

- Họp đồng vay $020.0002031 / \mathrm{HDTD} / \mathrm{TDH}-\mathrm{DN} / \mathrm{SHB}$.HCM ngảy 30/12/2009;
- Thời hạn vay: 72 tháng;
- Lãi suất vay: $11.8 \% /$ năm;
- Mục đích vay: Mờ rộng dây chuyễn chể biến mủ ly tảm - NM chế biến trung tâm;
- Phương thức đảm bào tiền vay: tải sản hình thành từ vốn vay:
- Số dư nơ gồc cuói nâm: 1.401 .062 .000 VND trong đó sổ cơn phài trà đển 31/12/2014 là 1.401 .062 .000 VND .

15. THUÉ VẢ CȦC KHOẢN PHẢI NỌP NHẢ NƯỜC

|  | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thuế Thu nhạp doanh nghiệp | 3.564.780.628 |  |
| Thué Thu nhạp cá nhân | 22.006 .400 |  |
| Các loại thuê khác | 4.330 .220 | 10.659.360 |
|  | 3.591.117.248 | 10.659.360 |

Quyết toản thuế của Công ty sẽ chịu sụ̣ kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luạat và các qui định về thuế đối với nhiểu loại giao dịch khâc nhau có thể được giải thich theo nhiểu cách khảc nhau, số thuể được trỉnh bảy trên Bảo cào tải chính có thẻ̉ bi thay đồi theo quyết định cuia co quan thueć.

## 16. CHI PHI PHĂI TRA

Tiền ân giữa ca \& bổi dưỡng độc hại
Chi phi lăi vay
Các khoản chi phí khác

| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.185 .054 .754 | 173.376 .000 |
| 2.615 .319 | 6.860 .147 |
| 250.046 .560 | 532.512 .469 |
| 1.437 .716 .633 | 712.748 .616 |

17. CÁC KHOẢN PHẢI TRÄ, PHÅI NỌP NGȦN HẠN KHÁC

|  |
| :---: |
| Kinh phí cong doan <br> Nhận kỷ quy ký cược ngán hạn |
| Cô tức phải trà |
| Phai trã phi bào hiểm xuất khầu |
| Phải trả khác |


| $31 / 12 / 2014$ | $01 / 01 / 2014$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 33.617 .148 | 28.536 .094 |
| 611.033 .457 | 928.941 .718 |
| 73.210 .000 | 27.066 .797 .500 |
| - | 94.418 .969 |
| 122.236 .687 | 123.630 .000 |
| 840.097 .292 | 28.242 .324 .281 |

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh


 230.463.055.603 88.696.243.973 54.391 .811 .630 87.375.000.000 43.687.500.000 13.687.500.000

む Áp Dà Hàng, xâ Hiệ̣ Thannh, huyện Gò Dà̀u, tinh Táy Ninh

[^2]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { Trich lập quỵ khen thuơong phúc lọi } \\
& \text { Số dư cuối năm truớc }
\end{aligned}
$$
\]

Lăi trong năm nay
Trich lập các qu̧
Lāì trong nằm nay
Trich lặp các qus
Chi trà có túc

 Giàm nguồn (*)
Số dư cuối năm nay
Số du đầu nām trườc Lāi trong năm truớc
Trich lạp các quy
Chi trả cổ tức năm trước
Tạm ưng có tức nâm nay
Trial coture
Só dư cuôi nâm nay $\%$
$137,91 \%$
$38,49 \%$
$23,60 \%$
$37,91 \%$
$37,91 \%$
$18,96 \%$ 18.96\%
 quán lý.

## Lọi nhuận phân phối

Trich Quy đầu tư phát triên
Trich Quỳ khen thường, phúc lọi
Chi trả cổ tức (bà̀ng $30 \% /$ mệnh giá co ổ phiéúu đang lưu hành)
Chia trong nám 2013 ty lẹ́ $15 \%$ (mố có phiéu nhản đưoc 15.000 VND)
Chia trong nām $201+$ ty lê $15 \%$ (mổi có phiéu nhạn đ̛ưoc 15.000 VND)
ya dâu
b) Chí tiết vốn đầu tư cùa chủ sờ hợu

|  | Ty lê | Cuôi nâm | Ty lex | Dẩu nâm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | \% | VND | \% | VND |
| Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 60,00\% | 180.000.000.000 | 60,00\% | 180.000.000.000 |
| Cố phiêu quy | 2,92\% | 8.750 .000 .000 | 2,92\% | 8.750 .000 .000 |
| Vốn góp cưa các cổ đông khảc | 37,08\% | 111.250.000.000 | 37,08\% | 111.250 .000 .000 |
|  | 100\% | 300.000.000.000 | 100\% | 300.000 .000 .000 |

c) Cả́c giao địch về vốn với các chủ̉ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| Nâm nay | Năm trưởc |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 300.000 .000 .000 | 300.000 .000 .000 |
| 300.000 .000 .000 | 300.000 .000 .000 |
| 43,687,500.000 | 58.250 .000 .000 |
|  | 43.687 .500 .000 |
| Cuối năm | Dầu nâm |
| VND | VND |
| 30.000.000 | 30.000.000 |
| 30.000 .000 | 30.000 .000 |
| 875.000 | 875.000 |
| 29.125.000 | 29.125000 |
| 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| VND | VND |
| 964.954.085.652 | 876.352.761.501 |
| 76.185.443.969 | 76.185.443.969 |
| 1.041.139.529.621 | 952.538.205.470 |

Mục đich trich lập và sừ dụng các quŷ cúa doanh nghiệp:

- Quỵ đầu tư phàt triền được đùng để bổ sung vốn điểu lẹ̃ của Công ty.
- Quy dự phòng tài chinh được dùng đé::
+ Bủ đấp những tổn thất, thiệt hại vể tài sản, cỏng nọ không đơi được xảy ra trong quâ trình kinh doanh.
+ Bủ đắp khoàn lỗ của Công ty theo quyết đijnh của Hội đổng quản trị.

19. TÓNG DOANH THU BÁN HȦNG VȦ CUNG CȦP D|CH VU

Doanh thu bán thành phầm
Doanh thu bán hảng hơa
Doanh thu cung cấp dich vụ

| Nâm 2014 | Nam 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 468.354 .704 .929 | 639.278 .907 .332 |
| 30.171 .197 .103 | 31.164 .709 .622 |
| 3.292 .438 .190 | 4.415 .811 .621 |
| 501.818 .340 .222 | 674.859 .428 .575 |


| Năm 2014 | Năm 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 530.000 .000 |  |
| 650.315 .203 | 3.555 .210 .505 |
| 1.180 .315 .203 | 3.555 .210 .505 |

Doanh thu thuần về bản thành phầm
Doanh thu thu thuăn về bán hảng hóa
Doanh thu thuần vể cung cấp dịch vụ

| Nâm 2014 | Nâm 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 467.174 .389 .726 | 635.723 .696 .827 |
| 30.171 .197 .103 | 31.164 .709 .622 |
| 3.292 .438 .190 | 4.415 .811 .621 |

$500.638 .025 .019 \quad 671.304 .218 .070$
22. GIÁ VÓN HȦNG BÁN

Giá vốn cùa thành phẳm đã bán Giá vốn bán hàng hơa
Giá vốn cùa dịch vụ đâ cung cấp Dự phòng giàm giá hàng tồn kho

| Năm 2014 | Năm 2013 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 346.101.842.537 | 439.548.778.706 |
| 30.294.021.474 | 30.987.029.332 |
| 2.735 .486 .802 | 4.340 .580 .231 |
| 247.996.465 | 81.414 .618 |
| 379.379.347.278 | 474.957.802.887 |

23. DOANH THU HOĄT ĐỌNG TȦI CHINH

Lãi tiền gửi, lải cho vay vón
Cô tức, lọi nhuận đượe chia
Lãi chênh lệch tỳ giá phát sinh trong nâm
Lải chênh lệch tỳ giâ đo đánh giá lại số dư cuối nâm Doanh thu hoạt động tài chinh khác

## 24. CHI PHI TȦI CHINH

Laxit tiên vay
Lõ chềnh lệch tỳ giâ phát sinh trong nâm
Lô chênh lę̣ch tẏ giá do đánh giá lại số dư cuối nầm
Dự phòng thoàn nhậ̣ dự phóng giàm giả các khoán đầu tư
25. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP

Chi phí nguyễn liệu, vật liẹ̃u, đồ düng
Chì phí nhân công
Chi phi khấu hao tài sản cố định
Thuế, phi, lệ phí
Chi phi dich vụ mua ngoài
Chi phii khác bằng tiền

## 26. THU NHẠP KHȦC

Thu nhập từ thanh lý cây cao su
Thu nhập cảy cao su gảy đô
Thu nhập từ thanh lý taì sàn dự án nhà máy thùng phuy (*)
Thu nhập tử bán phê liệu
Thu nhập từ bán mủ tận thu
Thu nhập từ tiên điện
Thu nhập tử bồi thường
Thu nhặp khác
(*) Xem thêm thōng tin tại thuyết minh số 31

| Năm 2014 | Nam 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
|  |  |
| 24.137 .929 .620 | 46.371 .006 .639 |
| 2.450 .000 .000 | 2.100 .000 .000 |
| 425.400 .821 | 908.737 .838 |
| 111.381 .638 | 1.733 .182 .499 |
| 18.031 .400 | 8.617 .100 |
| 27.142 .743 .479 | 51.121 .544 .076 |


| Nâm 2014 | Nâm 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.336 .276 .747 | 1.657 .997 .275 |
| 16.212 .061 .882 | 17.358 .979 .641 |
| 1.368 .050 .868 | 1.469 .897 .969 |
| 915.665 .173 | 932.860 .241 |
| 1.521 .298 .316 | 1.025 .941 .524 |
| 5.163 .469 .324 | 4.321 .956 .773 |
| $\mathbf{2 6 . 5 1 6 . 8 2 2 . 3 1 0}$ | $\mathbf{2 6 . 7 6 7 . 6 3 3 . 4 2 3}$ |


| Nâm 2014 | Năm 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 64.177 .768 .172 | 62.149 .557 .818 |
| 1.534 .804 .007 | 3.181 .990 .000 |
| 2.846 .363 .636 | - |
| 154.289 .364 | 70.872 .728 |
| - | 208.956 .600 |
| 560.940 .607 | - |
| 208.600 .000 | - |
| 1.043 .976 .150 | 2.125 .137 .410 |
| $\mathbf{7 0 . 5 2 6 . 7 4 1 . 9 3 6}$ | $\mathbf{6 7 . 7 3 6 . 5 1 4 . 5 5 6}$ |

Công ty Cồ phần Cao su Tây Ninh
Ảp Đà Hàng, xâ Hiệp Thạnh, huyện Gơ Dả̀u, tinh Tây Ninh

## 27 . CHI PHÍ KHÁC

| Năm 2014 | Nam2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 9.872 .803 .599 | 10.625 .794 .965 |
| 91.919 .890 | 107.962 .156 |
| 560.940 .607 |  |
| 15.588 .982 .392 | 1.233 .741 .266 |
| 1.114 .237 .728 |  |
| 13.087 .808 .910 |  |
| 1.386 .935 .754 | 1.233 .741 .266 |
| 46.723 .352 | 316.094 .886 |
| 631.132 .362 | 1.204 .991 .587 |
|  |  |
| 26.792 .502 .202 | 13.488 .584 .860 |


| Năm 2014 | Nâm 2013 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 161.588.039.092 | 260.551.270.404 |
| 15.874.745.744 | 2.435.569.908 |
| (5.407.745.274) | (3.833.182.499) |
| 172.055.039.562 | 259.153.657.813 |
| 90.813 .681 .956 | 164.770 .639 .343 |
| 81.241 .357 .606 | 94.383.018.470 |
| 13.622.052.293 | 24.715.595.901 |
| - | 23.595.754.618 |
| 17.873.098.673 | - |
| (6.811.026.147) | (12.357.797.951) |
| 24.684.124.819 | 35.953.552.568 |
| 31.325.152 | 249,019.569 |
| 4.806.772.207 | - |
| (3.582.738.046) | (2.292.234.067) |
| (22.374.703.504) | (38.748.435.429) |
| 3.564.780.628 | (4.838.097.359) |

## 29. CHI PHI SẢN XUȦT KINH DOANH THEO YÉU TÓ

Chi phi nguyên lị̣̂u, vật liệu
Chi phí nhân cỏng
Chi phi khấu hao tải sản cổ định
Chì phi dịch vur mua ngoài
Chi phi khác bä̀ng tièn

| Nam 2014 | Nam 2013 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 85.799.335.182 | 149.334 .301 .386 |
| 217.645 .740 .636 | 264.567.603.693 |
| 19.465.335.236 | 20.254.530.823 |
| 6.546.055.058 | 8.602.251.704 |
| 19.319 .366 .436 | 18.052.206.550 |
| 348.775.832.548 | 460.810.894.156 |

30 . CÔNG CỤ TẢl CHính
Các loại công cụ tài chính của Công ty

Tài sãn tài chính
Tiển và các khoán tương đương tiển
Phài thu khách hàng, phải thu khác
Cảc khoán cho vay
Đầu tư đải hạn

## Nợ phải trà tài chính

Vay và nọ
Phải trả người bán, phải trà khác
Chi phí phải trá

| Giâ tri ghi sô kể toán |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31/12/2014 |  | 01/01/2014 |  |
| Giá góc | Dur phòng | Giá gốc | Dưphóng |
| VND | VND | VND | VND |
| 169.567.400.233 | - | 583.474.401.896 | (1.15.343.422) |
| 20.123.128.945 | (1.278.462.618) | 43.858 .319 .208 | (1,115.343.422) |
| 43.775.000.000 | (7530.316.192) | 292.280.942.328 | - |
| 133.194.883.550 | (7.530.316.192) | 134.014.553.550 | (8,162.397.825) |
| 366.660.412.728 | (8.808.778.810) | 1.053.628.216.982 | (9.277.741.247) |


| Giá tri ghi sô ké toán |  |
| ---: | ---: |
| $31 / 12 / 2014$ |  |
| VND | $01 / 01 / 2014$ |
| VND |  |
| 1.401 .062 .000 | 3.207 .341 .707 |
| 4.690 .999 .563 | 29.328 .853 .255 |
| 1.437 .716 .633 | 712.748 .616 |
| 7.529 .778 .196 | 33.248 .943 .578 |

 $210 / 2009 / T \mathrm{~T}-\mathrm{BTC}$ và các quy định hiẹ̉n hành yêu cầu trỉnh bày Bảo cảo tài chinh và thuyêt minh thông tin đối vỡi công cụ taai chînh nhưng khőng đưa ra cảc hương dả̃ tương đương cho việc đảnh giả vả ghi nhận giâ trị họ̣p lý cùa càc tài sân tải chỉnh và nọ phải trà tải chình, ngoại trừ các khoản trich lâp đư phòng nợ phải thu khó đöi và đự phòng giảm giả cảc khoản đầu tư chựng khoán đã được nẻu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

## Quản lý rùi ro tài chính


 Công ty có traich nhiệm theo dơi quy trinh quàn lý rüi ro để đảm băo sự cân bả̉ng hợp lỳ giựa rùi ro và kiểm soát rùi ro.

## Rüi ro thl trường


Rûi ro về tỳ giá hối đoái:
Công ty chju rủi ro vé̉ tỳ già do giá trị họp lý cùa các luồng tiền trong tương lai của một công cu tài chînh sẽ biển động theo nhựng thay đối cưa tŷ giá ngoại tệ khị các khoản vay, doanh thu và chi phí cùa Cőng ty đự̣c thưcc hiện bả̉ng đơn vị tiển tệ khác vơi đờng Việt Nam.

Rủi ro về lăi suăt:
Cōng ty chịu rưi ro vể lải suât do giá trị họp lý của các luồng tiền trong tương lai của một cõng cụ tài chinh sẻ biến động theo những thay đổi của lâi suất thi trương khi Công ty có phát sinh các khoàn tiển gứi có hoậc không có ký hạn, các khoán vay và nọ̣ chịu lâai suất thà nối. Công ty quân lỷ rùi ro lải suất bẳng cách phân tich tình hỉnh cạnh tranh trên thị trường để có được các lăi suất có lọi cho mục đich của Công ty.

## Ruii ro tín dụng

Rủi ro tín đụng là rủi ro mà một bên tham gia trong mợt công cụ tài chinh hoậc hợp đồng không có khà nâng thực hiện được nghĩa vụ của minh dẫn đển tổn thất vể tài chỉnh cho Công ty. Công ty có các rủi ro tin dụng tử hoạt động động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tải chính (bao gồm tiển gữi ngân hàng, cho vay và các cỏng cư tài chinh khác)

## Tąi ngày 31/12/2014

Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng, phải thu khác
Các khoán cho vay
Đầu tư dài hạn

| Từ I nâm trớ xuống VND | $\begin{array}{r} \begin{array}{c} \text { Trẻn I nâm } \\ \text { dến } 5 \text { nåm } \end{array} \\ \text { VND } \end{array}$ | $\frac{\text { Trên } 5 \text { năm }}{\text { VND }}$ | $\frac{\text { Công }}{\text { VND }}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 169.567 .400 .233 |
| 69.567.400.233 |  |  | 18.844.666.327 |
|  |  | - | 43.775 .000 .000 |
|  | - - | 125.664.567.358 | 125.664.567.358 |
| 232.187.066.560 |  | 125.664.567.358 | 357.851 .633 .918 |

## Tại ngày 01/01/2014

Tiển và các khoản tương đương tiền Phải thu khách hảng, phải thu khác
Các khoản cho vay
Đằu tư dài hạn


## Rüi ro thanh khoain

Rừi ro thanh khoản là rủi ro Cỏng ty gập khô khån khi thực hiện các nghĩa vu tài chính do thiéúu vốn. Rủi ro thanh khoàn cuaa Cõng ty chú yếu phát sinh tử việc các tâi sản tài chính và nọ̣ phải trả tài chính cỏ các thơi diểm đáo hạn khác nhau.
Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dưa tre̊n các khoán thanh toán dụ kiến theo họp đồng (trên cơ só dòng tiển của các khoàn gốc) như sau:

## Ta̧i ngày 31/12/2014

Vay vả nọ
Phải trả người bản, phải trả khác
Chi phí phải trả

| Từ 1 năm trở xuóng | $\begin{aligned} & \text { Trèn I năm } \\ & \text { dến } 5 \text { nâm } \\ & \hline \end{aligned}$ | Trên 5 nâm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND | VND | VND | VND |
| 1.401.062.000 | - | - | 1.401.062.000 |
| 4.690 .999 .563 | - | - | 4.690.999.563 |
| 1.437.716.633 | - | - | 1.437 .716 .633 |
| 7.529.778.196 | . | . | 7.529 .778 .196 |
| 1.806.279.707 | 1.401.062.000 | - | 3.207.341.707 |
| 29.328.853.255 | - | - | 29.328.853.255 |
| 712.748 .616 | - | - | 712.748 .616 |
| 31.847.881.578 | 1.401.062.000 | - | 33.248.943.578 |

Cổng ty cho rẳng mức độ tập trung rủi ro đối với việ̣ trả nọ là thá́p. Công ty có khả nẩng thanh toản các khoàn nọ đển hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiển thu tự các tài sân tài chinh đáo hạn.

## 31 . THÔNG TIN KHÁC

Theo Quyết định sồ 80/QD-CSTN ngày 26/03/2007 của Hội đồng Quản trị vể việc phê duyệt dự ân đầu tư xây dựng cōng trình "Nhà máy sản xuất thùng phuy thép" vơi một số nội dung chinh:

- Mục tiéu đầu tư: sân xuât thủng phuy thép phục vụ cho nhu cằu chưa mú latex, xâng đẩu, hớa chất và các sản phảm kháe:
- Quy mó đẳu tư với công suất 600.000 thùng/nâm.
- Địa điểm thục hiệ̣n: xă Thạch Đức, huyện Gò Dằu, tinh Tây Ninh.
- Tống mửc đâuu tư dự ân: 32,887 tẏ VND.

Dến thời điểm 31/12/2013, nhà xương cùa dự án và một sóo tâi sản là máy móc thiết bỉ của dự ản đã hoàn thành và trich khấu hao, tuy nhièn dây chuyền sânn xuất chinh vã̃n chưa đự̛e họi đồng nghiệ̣m thu để đưa vào sữ dưng đo phia nhà thâu thi cỏng
 hường đền kể hoạch kinh doanh của Cōng ty, Hội đổng quản trị Công ty cho phép Công ty thanh lý các tải sàn, dây chuyền sàn xuất đờ dang thuộe dự àn theo quyết định số 1309/QD-CSTN ngày 05/1 1/2013. Trong nâm, Công ty đâ thực hiện thanh


## 32 . NHÜNG SƯ KIĘN PHȦT SINH SAU NGẢY KÉT THÚC KÝ KÊ TOÁN

 chinh.

## 33 . BÁO CȦO BOQ PHÅN

Do hoạt động kinh doanh chính cùa Cõng ty là trồng và sản xuát các sản phầm từ cây cao su, chủ yếu phát sinh trên lânh thơ Việt Nam nên Cöng ty không trinh bày Bảo cao bọ̣ phận theo lïnh vưc kinh doanh và theo khu vưc đia lý̀
34. NGHIẸP VU̧ VẢ SÓ DƯ VỚI CẢC BÊN LIÊN QUAN

Trong nåm, Công ty có các giao dich với các bên liễn quan như sau:

| Mối quan hể | Năm 2014 | Nâm 2013 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Công ty con | 645.300 .558 .588 | - |
| Công ty liên kêt | 11.831,100.000 | 10.104 .450 .000 |
| Coing ty liên két | 24.411 .572 .963 | 23.405.226.584 |
| Công ty liên két | 389.440 .000 | 554.400.000 |
| Công ty me | 7.031.624.607 | 26.859.498.120 |
| Công ty mẹ | - | 325.675 .856 |
| Công ty liên kết | - | 187.050 .000 |
| Cöng ty mȩ | 54.000 .000 .000 | 63.000.000.000 |
| Công ty con | 1.545.800.885 | 152.022 .808 |
| Cöng ty lièn kết | 2.450 .000 .000 | 2.100 .000 .000 |

Công ty Cồ phần Cao su Tây Ninh
Ảp Đả Hàng, xả̉ Hiệ̣ Thạnhh, huyện Gò Dà̀u, tinh Táy Ninh

Báo cáo tài chính riêng năm tải chính kết thúc ngày 31/12/2014

Sổ dư với các bên liền quan tại ngày kêt thúc kỷ kế toán nåm

## Phài thu khác

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triền Cao su

Phài trả người bán

- Cõng ty Cố phần Chể biễn XNK gổ Tay Ninh
Mói quan hẻ̉ $\frac{31 / 12 / 2014}{\text { VND }} \frac{01 / 01 / 2014}{\text { VND }}$

Cổ tửe phài trà

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Công ty mẹ
$27,000.000 .000$

Giao dịch với các bén liên quan khác như sau:

- Thu nhạ́p cúa HDQT, Ban Tổng Giám đốe và kê toán trường

| Nâm 2014 | Nâm 2013 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 1.314 .106 .501 | 1.184 .718 .172 |

## 35

## SÓ LIȨU SO SȦNH

 TNHH Kiềm toán và Thầm định giá Viẹ̣̆ Nam (AVA) kiểm toán.

Nguời lập


Trần Thị Tố Anh

Kê toán truờng


Tràn Ngec Ản

Tây Ninh, ngày 22 sháng 03 năm 2015



[^0]:    1.525 .248 .952 .116
    1.546 .918 .247 .344

[^1]:    9．TÀ SẢN CÓ ĐINH HỠ HİNH

[^2]:    18. VÓN CHŨ SỞ HỮ
    a) Bảng đối chiếu biến độ
