wư v! vau cau: Long ty Lo phan Khoang Sản và luyện kim Băc A
Tồ 12. P. Nouyễn Thị Minh Khai. TP. Bắc Kan. T: Bắc Kan
Tố 12. P. Nguyễn Thị Minh Khai. TP. Bắc Kạn. T: Bắc Kạn MST: 4700149122 Mẫu số B 02 - DN



Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIỀN TÊ

(Theo phuơng pháp gián tiếp)
Quý II - năm 2015

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Luu chuyển tiền tù̀ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 |  |  |  |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hớa và dịch vụ | 02 |  |  |  |
| 3. Tiền chi trả cho người lao dộng | 03 |  | $(53,945,500)$ |  |
| 4. Tiền lãi vay dã trả | 04 |  |  |  |
| 5. Thué thu nhạp doanh nghiẹp đã nọp | 05 |  |  |  |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt dộng kinh doanh | 06 |  | 71,609,263 |  |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt dộng kinh doanh | 07 |  | (1,464,762,045) |  |
| Lưu chuyển tiên thuấn từ hoat động kinh doanh | 20 |  | (1,447,098,282) |  |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |  |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 |  |  |  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 |  |  |  |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nọ̣ của đơn vị khác | 23 |  |  |  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 |  |  |  |
| 5. Tiền chi đâu tư góp vốn vào đơn vị khác |  |  |  |  |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 |  |  |  |
| 7. Tiền thiu lãi cho vay, cổ tức và lội nhuận được chia | 27 |  |  |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 |  |  |  |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  |  |  |
| 2. Tiền trả lại vốn gốp cho các chủ sở hữu, mua lại cở phiếu của | 32 |  |  |  |
| 3. Tiền thu từ di vaty. | 33 |  |  |  |
| 4. Tiền trả nợ góc vay | 34 |  |  |  |
| 5. Tiên chi trả nợ thuê lài chính | 35 |  |  |  |
| 6. Có tức, lọi nhhuận dã trả cho chủ sở hữu | 36 |  |  |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đọng tài chính | 40 |  |  |  |
| Lưu chuyển tiên thuần trong kỳ ( $50=20+30+40)$ | 50 |  | (1,447,098,282) |  |
| Tiển và tưong đương tiền đầu kỳ | 60 |  | 2,182,928,004 |  |
| ành hưởng cưa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  |  |  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 $=50+60+61$ ) | 70 |  | 735,829,722 | $\cdots$ |

Lập, ngày 30 tháng .6. năm 2015


