Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN QUÓC ĐỒNG
Ngày ký: 15.08.2015 11:2

## Công ty Cổ phần Licogi 166

Báo cáo tài chính giữa niên đọ
Ngày 30 tháng 6 nǎm 2015

## Công ty Cổ phần Licogi 166

MỤC LỤC
Trang
Thông tin chung ..... 1-2
Báo cáo của Ban Giám đốc ..... 3
Báo cáo công tác soàt xét báo cáo tài chính giữa niên độ ..... 4
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ..... 5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ..... 7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ ..... 8
Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ ..... 9-34

## Công ty Cổ phần Licogi 166

## THONG TIN CHUNG

## CONG TY

Công ty Có phân Licogi 166 ("Công ty") là mờt công ty có phân đươc thành lâp theo Luatt Doanh nghiêp của Viêt Nam theo Giấy Chừng nhân Đảng ky Kinh doanh só 0102264629 (só cô 0103017362 ) do Sả̉ Kê hoach và Đấu tư thành phố Hà Nợi cáp lấn ơâu vào ngày 18 thâng 5 năm 2007. Cơng ty câng được cấp các Giấy Chưng nhân sửa đởi sau đó với thay đới gần nhát là lần thứ 11, ngày 4 tháng 12 nåm 2014.

C $\delta$ phiéu của Công ty đả được niêm yêt tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phó Hà Nơi.
Hoat đông chinh của Cơng ty theo Giấy Chưng nhận Đăng kỷ Kinh doanh là:

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kŷ thuạt khu đơ thị và kinh doanh bất đợng sản;
- Kinh doanh điện, nước, khi nén;
- Kinh doanh vân tải bẩng o tó;
- Dich vu bảo dưỡng, sửa chữa o to 0
- Kinh doanh o to và phu tùng o tó;
- Đầu tư xây dưng hạ tầng kỳ thuật khu cờng nghiệp, các dự án thủy điện vửa và nhỏ (trừ kinh doanh bát đờng sản);
- Các hoat ợ̂ng dịch vu: cho thue thiết bi, cung cấp vât tư kȳ thuatt, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính), dịch vư sửa chửa, lắp đặt máy móc thiết bị càc sản phấm co khi và kết cấu đia hinh khác;
- Sản xuất kinh doanh vât tự, thiét bi, phu tùng và các loại vật liệu xây dựng. Gia cơng ché tao két cấu thép và các sản phẩm cơ khi; và
- Thi cơng xây dựng các cơng trinh dân dưng, cơng nghiệp, giao thơng, thùy lơi, thùy điên, sân bay, bến cảng; các cơng trinh điên, thơng tin liên lac, các cơng trinh cáp thoàt nườc và vê sinh mói trương: các cơng trinh thơng giơ cấp nhiêt, điểu hơa khơng khi; cảc cơng trinh ha tàng ky thuăt 00 thị và khu cơng nghiẹp, nền móng cơng trinh.

Cơng ty cơ tru sở chinh tại tẩng 4, tơa nhà JSC 34, ngo 164, đường Khuât Duy Tiên, phường Nhàn Chinh, quăn Thanh Xuân, thânh phठ́ Hà Nơi, Viẹt Nam.

## HOI DONG QUAN TR|

Cảc thành viên Hơi ơơng Quản tri trong kỳ và vào ngày lạp báo câo này như sau

Ong Va Cong Hưng Chủ tich
Ong Büi Dương Hüng
Ong Trần Đinh Tuán
Ong Vo Dinh Dong
Ong Le Vân Hoạc
Ong Nguyên Quobc Đóng

Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

## BAN KIEM SOÁT

Câc thành viên Ban kiém soat trong kỳ vâ vào ngày lạp báo câo này nhu sau

| Ba Nguyèn Thi Thüy | Truơng Ban kiém soat |
| :--- | :--- |
| Ong Nguyén Anh Tư | Thành viên |
| Ong Nguyén Vân Hương | Thânh viên |

## Công ty Cổ phần Licogi 166

THƠNG TIN CHUNG (tiếp theo)

## BAN GIÁM ĐÓC

Các thành viên Ban Giám đốc trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này như sau:

| Ông Vũ Công Hưng | Tổng Giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ông Vũ Đînh Dũng | Phó Tống Giám đốc |

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ngươ̛i đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập báo cáo này là Ông Vũ Công Hưng.

## KIÉM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst \& Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

## Công ty Cổ phần Licogi 166

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 166 ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngảy 30 tháng 6 năm 2015.

## TRÁCH NHIẸM CÙA BAN GIÁM ĐÓC ĐỚ VỚl BÁO CÁO TÀl CHİNH GIỮA NIÊN ĐỌ́

Ban Giám đóc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính giữa niên độ cho từng giai đoạn tải chính phản ánh trung thực và hợp lỷ tình hình tải chính giữa niên độ, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và tình hình lưu chuyễn tiền tệ giữa niên độ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính giữa niên độ này, Ban Giám đó́c cần phải:

- I̛̛̛a chọn các chính sách ké toán thich hợp và áp dưng các chính sách này một cách nhát quán;
- thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng 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; và
- lập báo cáo tài chính trên cở sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rẳng Co̊ng ty sẽ tiép tục hoạt động.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tinh hình tài chính giựa niên độ của Công ty, vỡi mức độ chính xác hợp lỷ, tại bất kỳ thởi điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đả được áp dưng. Ban Giám đốc cüng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và nhựng vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo.

## CÔNG BÓ CU̇A BAN GIÁM ĐÓC

Theo ẏ kién của Ban Giám đóc, báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo phản ánh trung thực và hợp lỳ tình hình tài chính của Cóng ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam


Ngày 14 tháng 8 năm 2015

## BÁO CÁO KÉT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́

## Kinh gừi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 166

Chúng tôi đã soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Licogi 166 ("Công ty") được trinh bày từ trang 5 đến trang 34 bao gồm bảng cân đối kế toản giữa niên độ vào ngảy 30 tháng 6 năm 2015, báo cáo kê̂t quả hoạt động kinh doanh giựa niên độ và báo cáo lưu chuyển tiên tệ giựa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thủc cưng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ kem theo.

Việc lập và trình bảy báo cáo tài chính giữa niên độ này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra bảo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo tài chính giựa niên độ này dựa trên kết quả công tác soát xét của chưng tơi.

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 910 - Công tác soát xét bào cáo tài chinh. Chuẩn mực này yêu cẩu chưng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công tác soát xét để có sự đảm bảo vựa phải vể việc liệu báo cáo tải chính giữa niên độ có cón các sai sôt trọng yếu hay không. Công tác soát xét chủ yếu bao gồm việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thư tục phân tich đối vợi nhựng thông tin tài chinh. Do đó, công tác soât xét cung cấp một mực độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên chủng tôi không đưa ra y kiến kiểm toán.

Dựa trên cơ sở công tác soát xét, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính giựa niên độ kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lỳ, trên các khía cạnh trọng yếu, tinh hinh tải chính giữa niên độ của Công ty vào ngảy 30 tháng 6 naxm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và tình hinh lưu chuyền tiển tệ giữa niên độ cho giai đoañ tài chính sáu tháng kết thúc cüng ngảy phù hợp vơi các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kể toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.


NGuyent That thanh
PhóFông Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0402-2013-004-1


Nguyễn Mạnh Hùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2401-2013-004-1

Hà Nợi, Việt Nam
Ngày 14 tháng 8 năm 2015

BÀNG CÂN ĐOI KE TOÁN GIỮA NIÊN ĐO
ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đon vi tinh: VNÐ

| Mã só | TȦI SȦN | Thuyết minh | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | A. TÀl SẢN NGÂN HAN |  | 99.851.501.113 | 103.423.582.542 |
| 110 | I. Tiền | 4 | 129.432.775 | 2.627.951.289 |
| 111 | 1. Tiền |  | 129.432.775 | 2.627.951.289 |
| 130 | II. Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 70.171.936.262 | 81.146.673.374 |
| 131 | 1. Phải thu khách hàng | 5.1 | 44.851.029.127 | 64.211.364.342 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán | 5.2 | 21.648.675.684 | 12.411.736.184 |
| 135 | 3. Các khoản phải thu khác | 6 | 3.906.475.951 | 4.757.817.348 |
| 139 | 4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đơi | 5.1 | (234.244.500) | (234.244.500) |
| 140 | III. Hàng tồn kho | 7 | 22.912.850.295 | 14.242.849.177 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho |  | 22.912.850.295 | 14.242.849.177 |
| 150 | IV. Tài sản ngắn hạn khác |  | 6.637.281.781 | 5.406.108.702 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |  | 841.296.946 | 497.261 .928 |
| 158 | 2. Tài sản ngắn hạn khác | 8 | 5.795.984.835 | 4.908.846.774 |
| 200 | B. TÀl SẢN DÀl HẠN |  | 49.635.793.846 | 53.314.144.200 |
| 220 | I. Tài sản cố định |  | 49.595.347.906 | 53.233.252.318 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 9 | 34.203.939.410 | 37.841.843.822 |
| 222 | Nguyên giá |  | 82.286.243.278 | 82.199.243.278 |
| 223 | Giá trị hao mòn lũy kế |  | (48.082.303.868) | (44.357.399.456) |
| 230 | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10 | 15.391.408.496 | 15.391.408.496 |
| 260 | II. Tài sản dài hạn khác <br> 1. Chi phí trả trước dài hạn |  | $\begin{aligned} & 40.445 .940 \\ & 40.445 .940 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 80.891 .882 \\ & 80.891 .882 \end{aligned}$ |
| 270 | TOUNG CỌNG TÀI SẢN |  | 149.487.294.959 | 156.737.726.742 |

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ (tiếp theo)
ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đon vi tinh: VNÐ

| Mă só | NGUON VON | Thuyết minh | Ngày 30 tháng 6 <br> naxm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 300 | A. NỢ PHẢl TRẢ |  | 86.544.364.601 | 94.008.335.312 |
| 310 | I. Nọ̀ngắn hạn |  | 84.236.692.858 | 91.674.561.319 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | 11 | 39.481.708.966 | 46.224.130.581 |
| 312 | 2. Phải trả người bán | 12 | 8.852.852.591 | 20.664.780.793 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước |  | 12.526.194.393 | 584.161.499 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 13 | 639.833 .441 | 941.775.684 |
| 315 | 5. Phải trả ngượi lao động |  | 1.988.476.106 | 1.540.391.212 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | 14 | 1.861.577.737 | 2.071.904.436 |
| 319 | 7. Các khoản phải trà, phải nộp ngắn hạn khác | 15 | 10.886.641.137 | 11.573.117.627 |
| 320 | 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 16 | 6.914.970.174 | 6.914.970.174 |
| 323 | 9. Quỹ khen thường, phúc lợi | 17 | 1.084.438.313 | 1.159.329.313 |
| 330 | II. Nợ dài hạn |  | 2.307.671.743 | 2.333.773.993 |
| 333 | 1. Phải trà dài hạn khác |  | 147.671 .743 | 173.773 .993 |
| 334 | 2. Vay và nợ dài hạn | 18 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 |
| 400 | B. VÓN CHU̇ SỠ HỮU |  | 62.942.930.358 | 62.729.391.430 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 19 | 62.942.930.358 | 62.729.391.430 |
| 411 | 1. Vốn cổ phần | 19.2 | 76.000.000.000 | 76.000.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cồ phần | 19.2 | 7.616.480.409 | 7.616.480.409 |
| 417 | 3. Quỹ đầu tư phát triên | 19.5 | 5.990.880.189 | 5.990.880.189 |
| 418 | 4. Quỹ dự phòng tài chính | 19.5 | 3.172.355.934 | 3.172.355.934 |
| 420 | 5. Lơ lũy kế sau thuế chưa phân phối | 19.1 | (29.836.786.174) | (30.050.325.102) |
| 440 | TƠNG CỌ́NG NGUȮN VƠN |  | $149.487: 294.959$ | 156.737.726.742 |



Ngày 14 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOAT ĐÔNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐO cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đon vi tinh: VNÐ

| Mã só | CHIT TIÊU | Thuyết minh | Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20.1 | 29.108.825.741 | 33.486.257.532 |
| 03 | 2. Các khoản giàm trừ doanh thu | 20.1 | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần vè̀ bán hàng và cung cáp dịch vụ | 20.1 | 29.108.825.741 | 33.486.257.532 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 21 | (23.151.435.983) | (28.835.380.742) |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp vè̀ bán hàng và cung cáp dịch vụ |  | 5.957.389.758 | 4.650.876.790 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 20.2 | 190.455.348 | 26.961.777 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 22 | (2.015.852.343) | (2.552.826.808) |
| 23 | Trong đó: chi phi lãi vay |  | (2.015.852.343) | (2.552.826.808) |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng |  | (48.039.076) | (139.729.779) |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp |  | (3.870.414.759) | (4.443.849.335) |
| 30 | 10. Lợi nhuận/(Iô) thuần từ hoạt động kinh doanh |  | 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| 50 | 11. Tởng lợi nhuận/(lō) trước thué |  | 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| 51 | 12. Chi phi thué TNDN hiện hành | 24.1 | - | - |
| 60 | 13. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN |  | 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| 70 | 14. Lãi/(Iō) trên cở phiéu Lãi/(Iô) cơ bản <br> Lăì(Iồ) suy giảm | 26 | 21022628 | $\begin{aligned} & \text { (323) } \\ & (323) \end{aligned}$ |



BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ GIỮA NIÊN ĐỌ
cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015


Ngày 14 tháng 8 nǎm 2015

THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHINH GIỮ'A NIEN ĐO vảo ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chînh sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 1. THÓNG TIN DOANH NGHIẸP

Công ty Cổ phần Licogi 166 ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luạt Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giây Chứng nhận Đăng kỷ Kinh doanh số 0102264629 ( số cư: 0103017362 ) do Sở Kế hoạch và Đẩu tư thảnh phố Hà Nội cấp lẩn đẩu vào ngày 18 tháng 5 nǎm 2007. Công ty cũng được cấp các Giấy Chứng nhận sửa đổi sau đó với thay đởi gẩn nhất là lần thứ 11, ngày 4 tháng 12 năm 2014.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.
Hoạt động chính của Công ty theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh là:

- Đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đơ thị và kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh điện, nước, khi nén;
- Kinh doanh vận tải bằng 0 tô;
- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô;
- Kinh doanh ô tô và phu tùng o tó;
- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuặt khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ (trừ kinh doanh bất động sản);
- Các hoạt động dịch vư: cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, tư vấn đẩu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phả̉m cơ khi và kế cấu địa hinh khác;
- Sản xuát kinh doanh vật tự, thiết bị, phư tùng và các loại vật liệu xây dựng. Gia cơng chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khi; và
- Thi cơng xây dựng các công trình dân dưng, công nghiệp, giao thông, thủy lợ, thủy điện, sân bay, bến cảng; các công trình điện, thông tin liên lạc, các công trình cáp thoát nước và vệ sinh môi trường; các công trình thông gió cấp nhiệt, điều hòa không khi; các công trinh hạ tẩng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền mơng công trình.

Công ty có trụ sở chính tại tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 là 77 người (ngày 31 tháng 12 năm 2014: 90 người).

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 2. CƠ SỞ TRİNH BÀY

### 2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VNĐ") phù hợp với Chế độ Kế toán Doanh nghiệ̣p Việt Nam và các Chuấn mực Kế toán Việt Nam số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam khác do Bợ Tài chính ban hành theo:

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 nǎm 2001 về việc ban hành bôn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- Quyết định só́ 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 nåm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- Quyết định só 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẳn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 naxm 2014 hướng dā̃n Chế độ kế toán doanh nghiệp ("Thông tư 200") áp dưng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2015. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2015, Bô Tài chính đả ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểu 128 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế đồ kế toán doanh nghiệp ("Thông tư 75 "). Theo Thông tư 75 , doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chinh bán niên năm 2015 được lựa chọn lập báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 ("Quyết định 15 ") hoạ̣c theo quy định tại Thông tư 200. Theo đó, Công ty đã̉ lựa chọn tiếp tục áp dụng Quyết định 15 để lập báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 nǎm 2015.

Theo đó, báo cáo tải chính giữa niên độ được trình bảy kèm theo và việc sử dụng báo cáo nảy không dành cho các đối tượng không đ̛ược cung cáp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nư̛a không được chủ̉ định trình bày tình hinh tải chính giữa niên đờ, kết quả hoạt động kinh doanh giư̛a niên độ và lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rải ở các nước và lănh thổ khác ngoài Việt Nam.

### 2.2 Hinh thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán được áp dưng của Công ty là Nhật kỷ chung.

### 2.3 Kỳ kế toán nǎm

Kỳ kế toán năm của Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

## 2.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Bảo cáo tài chính được lập bằng đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán của Công ty là VND.

THUYÊT MINH BÁO CAO TÅ CHÍNH GIỮA NIÊN ĐƠ (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

### 3.1 Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiè̀n gửi ngân hàng.

### 3.2 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá thành để đưa mỗi sản phả̉m đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuẩn có thể thực hiện được.
Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

Nguyên vật liệu và hàng hóa
Chi phí sản xuát, kinh doanh dở dang
chi phí mua theo phương pháp bình quân gia quyền.
bao gồm giá vốn nguyên vật liệu, nhân công, chi phí cho thẩu phụ và các chi phí có liên quan khác của các công trình xây lắp chưa được chủ đẩu tư nghiệm thu xác nhận khới lượng tại ngảy lập báo cáo tài chính giữa niên đọ.

## Dụ̣ phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phả̉m, hàng hơa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bẳng chứng hợ lỳ về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Số taxng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong ky.

### 3.3 Các khoàn phài thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tải chính giữa niên độ theo giá trị ghi sỗ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phỏng nợ phải thu khơ đơi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tải khoản dự phỏng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo tài chính gi̛̛̛a niên độ.

### 3.4 Tài sản cố định hựu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào săn sàng hoạt động như dự kiến.

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tǎng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo tri, sửa chữa được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ khi phát sinh.

Khi tài sản có định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu hao lũy kế được xơa sổ và các khoản lải iỗ phát sinh do thanh ly tải sản được hạch toán vào kết quả hoạt đống kinh doanh giữa niên độ.

THUYET MINH BÁO CAO TÅ CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 nảm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 3. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỪ YÉU (tiếp theo)

### 3.5 Khấu hao

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thởi gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

| Nhà xưởng và vật kiến trủc | 25 năm |
| :--- | ---: |
| Máy mớc, thiét bị | $2-6$ năm |
| Phươong tiền vận tải | $2-7$ năm |
| Thiết bị văn phóng | $2-3$ năm |

### 3.6 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phi khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

Chi phi đi vay được hạch toán như chi phi phát sinh trong kỳ.

### 3.7 Chi phi trả trước

Chi phi trả trước bao gồm các chi phi trả trước ngắn hạn hoặc chi phi trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán giữa niên đồ và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ich kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

### 3.8 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hơa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đả nhận được hơa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

### 3.9 Các khoàn dụp phòng <br> Dự phòng chi phi bảo hành công trình xây lắp

Công ty ghi nhận dự phòng khi có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vư phảp lý hoặc nghĩa vự liên đới) là kết quả của một sự kiện đả xảy ra trong quá khứ. Việc thanh toán nghĩa vư nợ này có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và Công ty có thể đưa ra được một ươoc tính đáng tin cậy vể giá trị của nghĩa vư nợ đó. Công ty trích lập dự phơng bảo hành công trình xây lắp theo quy định trong hợp đồng với khách hàng nhưng tối đa không vượt quá $5 \%$ trên tổng giá trị cơng trình xây lắp.

### 3.10 Các nghiệp vư bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vi tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghięp vư. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên đô, các khoản mưc tiền tệ có gốc ngoại tề được đảnh giá lại theo tỳ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thởi điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh giửa niên độ.

THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 3. CÁC CHÍNH SÁCH KE TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 3.11 Phán chia lội nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông sau khi được đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đả trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề nghị cưa Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại đại hội đồng cở đông thường niên.

Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ này được trich lập để bảo vệ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty trước các rưi ro hoặc thiệt hại kinh doanh, hoặc đề dự phơng cho các khoản lổ hay thiệt hại ngoài dự kiến do các nhân khách quan hoạ̣c do các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, bất ôn trong tinh hinh kinh tế và tài chính trong nước hay nước ngoài.

Quỹ đả̉u tư và phát triển
Quỹ này được trích lập nhằm phục vư việc mở rợng hoạt động hoặc đẩu tư chiều sáu của Công ty.

## Quy̆ khen thưởng và phúc lọi

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khich vật chất, đem lại lọi ich chung và nâng cao phúc lợi cho công nhân viên, và được trình bảy như một khoản phải trả trên bảng cân đối kể toán giữa niên độ.

Ghi nhặn doanh thu
Doanh thu được ghi nhạ̣n khi Cóng ty có khả năng nhận được các lợi ich kinh té có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác đỉnh theo giá trị hợp lý của các khoản đả thu hoạ̣c sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điểu kiện ghi nhận $\mathrm{cụ} \mathrm{thể} \mathrm{sau} \mathrm{đây} \mathrm{cüng} \mathrm{phải} \mathrm{được} \mathrm{đáp} \mathrm{ưnng}$ khi ghi nhận doanh thu:

## Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rùi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đả được chuyển sang người mua, thường là trùng với thời điểm chuyển giao hàng hơa.

## Doanh thu cung cấp dich vu

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Mức độ hoàn thành công việc được xác định theo khố lượng xảy lắp đả được khách hàng xác nhận.

Nếu không thẻ̉ xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phi đả được ghi nhận.

Tiền lăi
Doanh thu được ghi nhạ̣n khi tiền lǎi phát sinh trên cơ sở dồn tích ( co tính đến lợi tửc mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chẳn.

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo)
vào ngày 30 tháng 6 nǎm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày
3. CÁC CHINNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 3.13 Hơp đồng xáy dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên quan đển hợp đồng được ghi nhận tương ứng với khối lượng công việc đã hoàn thành thực tế vào ngày kết thúc kỳ kê toán giữa niên độ và đã được khách hàng xác nhận khối lượng đả hoàn thành tại thởi điểm đó. Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính mợt cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phi của hợp đổng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phi của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

### 3.14 Thuế

## Thuế thu nhạ́p hiện hành

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho kỳ hiện hành và các kỳ trước được xác định bằng số tiển dự kiến được thu hổi tự hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ngoại trừ trưởng hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vớn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tải sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải nộp khi Cơng ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tải sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

## Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngảy kết thúc kỳ kế toán giựa niên độ giựa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải nộp và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính giữa niên đợ.

Thuế thu nhập hoãn lại phải nợp được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tậm thời chịu thuế, ngoại trừ thuế thu nhập hoăn lại phải trả phảt sinh từ ghi nhận ban đẩu của mợt tải sản hay nợ phải trả từ mợt giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế thu nhạ̣p (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

THUYÉT MINH BAO CAO TÀI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngảy 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngảy

## 3. CÁC CHÍNH SÁCH KE TOÁN CHỦ YÉU (tiép theo)

3.14 Thuế (tiép theo)

Thuế thu nhập hoăn lại (tiếp theo)
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thởi được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các kỳ sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đ̛ai thuế chưa sữ dưng, khi chăc chắn trong tương lai sê có lợi nhuận tính thuế để sử dưng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dưng này, ngoại trự tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của mợt tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch nảy không có ảnh hưởng đến lợi nhuạan kế toân và lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặ̣ lỗ tính thuế) tại thởi điểm phát sinh giao dich.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán giựa niên độ và phải giảm giá trị ghi sỗ của tải sản thuế thu nhạ̣p hoăn lại đến mức bảo đảm chắc chẳn co đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ich của một phẩn hoặc toàn bộ tải sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dưng. Các tải sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ và được ghi nhận khi chẳc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có thể sử dưng các tải sản thuế thu nhập hoăn lại chưa ghi nhận nảy.
Tài sản thuế thu nhập hoăn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tinn sẽ áp dung cho kỳ tài chinh khi tài sản được thu hổi hay nọ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán gi̛̛̛a niên độ.

Thuế thu nhập hoã̃n lai được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ngoại trừ trư̛ơng hợp thuế thu nhạ̣p phát sinh liến quan đến một khoản mưc được ghi thẳng vào vốn chủ sở hựu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiép vào vốn chủ sở hựu.

Công ty chì được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi doanh nghiệp có quyển hợp pháp được bừ trờ giươa tài sản thuế thu nhập hiệ̣n hành vơi thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhạpp hoãn lai phả̉i trà nảy liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lỳ bởi cùng một cơ quan thuế:

- đối vơi cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
- Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuẩn hoặc thu hồi tải sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kŷ̀ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoån lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhạ̣p hoân lại được thanh toán hoặc thu hồi.

THUYÉT MINH BÁO CÅO TÅl CHİNH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 3. CÁC CHINNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU (tiếp theo)

### 3.15

Công cụ tài chính
Công cu tài chính - Ghi nhận ban đẩu và trình bày

## Tài sản tài chính

Theo Thông tư số $210 / 2009 / T T-B T C$ do Bộ tài chính ban hành ngày 6 tháng 11 nǎm 2009 hướng dẫn áp dưng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cư tài chính ("Thông tư 210"), tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong báo cáo tải chính giữa niên đợ, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sản tài chính sã̃n sàng để bán. Công ty quyết định việc phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhạann ban đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp có liên quan.

Các tài sản tải chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

## Nơ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đich thuyết minh trong báo cáo tài chính giữa niên độ, được phân loại một cách phù hợp thành các nợ phải trả tà chính được ghi nhận thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tải chính được xác định theo giá trị phân bổ. Công ty xác định việc phân loại các nợ phải trả tài chính thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tất cả nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp có lién quan.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, chi phí phải trả và các khoản phải trả khác, nợ và vay.

Giá trị sau ghi nhận lẩn đẩu
Hiện tại Thông tư 210 không có hướng dẫn về việc xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận ban đẩu. Do đó, giá trị sau ghi nhận ban đẩu của các công cụ tài chính đang được phản ánh theo nguyên giá.

## Bù trừ các cóng cu tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chinh được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán giựa niên đợ nếu, và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thực hiện việc bử trừ các giá trỉ đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuẩn, hoặc thu được các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời.

THUYET MINH BÁO CAO TẢI CHINH GIỮA NIÊN ĐOO (tiép theo) vào ngày 30 tháng 6 nåm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng két thúc cùng ngày

## 4. TIEN

|  | Ngày 30 tháng 6 | Ngày 31 tháng 12 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| nåm 2015 | năm 2014 |  |
| Tiền mặt | 24.263 .165 | 203.444 .556 |
| Tiền gừi ngân hàng | 105.169 .610 | 2.424 .506 .733 |
| TONG CỘNG | $\mathbf{1 2 9 . 4 3 2 . 7 7 5}$ | $\mathbf{2 . 6 2 7 . 9 5 1 . 2 8 9}$ |

5. PHẢl THU KHÁCH HÀNG VÀ TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN
5.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn từ khách hàng Phải thu ngắn hạn từ các bên liên quan (Thuyết minh số 25)

TƠNG CỘNG
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

|  | Đon vi tinh: VNĐ |
| :---: | :---: |
| Ngày 30 tháng 6 <br> năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| 2.589.186.476 | 6.860.349.007 |
| 42.261.842.651 | 57.351.015.335 |
| 44.851.029.127 | 64.211.364.342 |
| (234.244.500) | (234.244.500) |

### 5.2 Trả trước cho người bán

|  |  | Đon vi tinh: VNĐ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| Trả trước cho người bán | 21.648.675.684 | 12.411.736.184 |
| TƠNG CỌNG | 21.648.675.684 | 12.411.736.184 |

6. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Đặt cọc
Ngày 30 tháng 6
Đon vi tinh: VNĐ
Đặt cọc
Phải thu khác (*)
TÓNG CỌNG

Trong đठ:
Phải thu khác
Phải thu khác từ các bên liên quan
(Thuyết minh số 25)
3.306.475.951
4.157.817.348
600.000.000
600.000.000
(*) Bao gồm khoản tạm ứng cho cơng ty TNHH Vinh Quang theo hợp đồng vận hành thiết bị và gia công nghiền sàng đá xây dựng số 24/HĐKT.

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINNH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tải chính sáu tháng kêt thúc cùng ngày

## 7. HÀNG TOUN KHO

|  |  | Đon vi tính: VNも |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| Nguyên liệu, vật liệu tồn kho | 1.257.283.302 | 2.456.732.121 |
| Công cur, duñ cur | 96.180.878 | 92.534 .205 |
| Chi phi sản xuât kinh doanh dở dang (*) | 21.559.386.115 | 11.693.582.851 |
| TOUNG CÔNG | 22.912.850.295 | 14.242.849.177 |

(*) Chi phi sản xuát kinh doanh dở dang tại ngày 30 tháng 6 nåm 2015 chủ yếu bao gồm chi phi sản xuất kinh doanh dở dang của cống trinh thủy điệ̣n Bản Chât, dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Quảng Trị, dự án Formosa và dự án kè bảo vệ sông Hậu.

## 8. TÀI SẢN NGÂN HẠN KHÁC

Đon vil tính: VNĐ
Ngày 30 tháng 6 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 năm 2014
3.856 .250
87.668 .127

Tạm ưng lương
5.792.128.585
4.821.178.647

TONG CỌNG
5.795.984.835
4.908.846.774
Công ty Cổ phần Licogi 166
B09a-DN
Đon vi tính: VNĐ
Tổng cộng
$\begin{array}{r}82.199 .243 .278 \\ 87.000 .000 \\ \hline 82.286 .243 .278 \\ \hline\end{array}$



34.185.175.431



| Phương tiện vận tải |
| ---: |
| 10.830.456.842 |
| - |
| 10.830 .456 .842 |
| 8.805 .162 .454 |
|  |
| 9.668 .424 .041 <br> 516.962 .777 <br> $(2.928 .306)$ |
| 10.182 .458 .512 |

647.998.330
vào ngày 30 tháng 6 nåm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc ngày
9. TÀI SẢN CO Đ!̣NH HỮU HìNH

| 안 | ¢0¢న్ల | $\stackrel{\%}{\sim}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| \% | வั่ | N |
| 6 | $\bigcirc$ | O- |
| ¢ | ¢00 | ก |
| $\pm$ | ハ্ల゙ल | ¢ |


25.136.466.533
Nhà cựa, vất
kién trúc

1.790 .179 .490
198.981 .903

$\begin{array}{r}8.599 .692 .471 \\ \hline \hline 8.400 .710 .568 \\ \hline \hline\end{array}$
8.400.710.568

THUYÉT MINH BAO CAO TAI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo)
vào ngày 30 thảng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc cùng ngảy
10. CHI PHİ XÂY DỰNG Cở BẢN Dở DANG

Đon vi tính: VNÐ
Ngày 30 tháng 6 Ngày 31 tháng 12 năm 2015
năm 2014
Nhà văn phòng tại Nhơn Trạch - Đồng Nai
Mỏ đá Sao Thở, Hà Tīnh (*)
1.035.213.000
1.035.213.000

TONG CỌNG
14.356.195.496
14.356 .195 .496
15.391.408.496
15.391.408.496
(*) Bao gồm các chi phi xầy dựng và chi phí chuẩn bị sản xuất tại Mỏ đá Sao Thổ, Hà Tĩnh. Hiện Công ty đang trong quá trinh xin cấp giấy phép khai thác tại mỏ đáa này.

## 11. VAY VÀ NỢ NGÅN HẠN

Đon vi tinh: VND

|  | Ngày 30 tháng 6 <br> nǎm 2015 | Ngày 31 tháng <br> 12 năm 2014 |
| :--- | ---: | ---: |
| Vay ngắn hạn từ ngân hàng (i) |  |  |
| Nợ dải hạn đến hạn phải trả (Thuyết minh số 18) | 38.741 .708 .966 | 44.744 .130 .581 |
| TOUNG CỘNG | 740.000 .000 | 1.480 .000 .000 |

(i) Chi tiết các khoản vay ngằn hạn từ ngân hàng được trình bày như sau:

| Ngân hàng | Só cuối ky | Kỳ hạn trả gốc và lãi | Đon vi tinh: VN® |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | $\text { suất năm }_{\substack{\text { Lăi }}}$ | Hinh thức đảm bảo |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Nọi | 38.741.708.966 | Từ ngày 8 tháng 1 năm 2015 đên ngày 30 tháng 6 năm 2016 | 9,5\%-10\% | Nhà vǎn phòng và phương tiện vận tải |
| TONG CỌNG | 38.741.708.966 |  |  |  |

## 12. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

|  |  | Đon vi tinh: VNĐ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| Phải trả ngắn hạn cho ngưởi bán | 8.734.647.041 | 15.146.566.947 |
| Phải trả ngắn hạn cho các bên liên quan (Thuyết minh số 25 ) | 118.205 .550 | 5.518.213.846 |
| TƠNG CỘNG | 8.852.852.591 | 20.664.780.793 |

THUYET MINH BÁO CAO TÀI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tải chính sáu tháng kết thúc cùng ngày
13. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌP NHÀ NƯỚC

|  |  | Đon vi tinh: VN® |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| Thuế giá trị gia tanng | 343.713 .093 | 429.387 .257 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuyết minh số 24.1) | 65.739 .762 | 65.739 .762 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 229.298 .696 | 445.566 .775 |
| Thuế khác | 1.081.890 | 1.081.890 |
| TONG CÓNG | 639.833 .441 | 941.775.684 |

14. CHI PHİ PHẢ̀ TRẢ

|  |  | Đon vi tính: VNも |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngảy 31 tháng 12 năm 2014 |
| Trich trước chi phi lãi vay | 58.319.040 | 77.518 .206 |
| Trich trước chi phi tháng lương thư 13 |  | 605.000.000 |
| Trich trước chi phi xây dựng | 1.803.258.697 | 1.298.477.139 |
| Các khoản khác |  | 90.909.091 |
| TÓNG CÓNG | 1.861.577.737 | 2.071.904.436 |

## 15. CÁC KHOẢN PHẢl TRẢ, PHẢI NỘP NGÂN HẠN KHÁC

Ngày 30 tháng 6 Ngày 31 tháng 12
năm 2015
3.700.000.000
280.614.076
1.768.910.480
349.687.177
39.355 .600
168.000.000
1.096.707.243
3.483.366.561
10.886.641.137
7.186.641.137
3.700.000.000
7.873.117.627
năm 2014
3.700.000.000
492.603 .560
3.912.136.150
338.739.477
39.355.600
307.000 .000
1.351.294.554
1.431.988.286
11.573.117.627
3.700 .000 .000

Đon vi tính: VNĐ

Khoản ứng trước từ Licogi 16
Tiền phạt chậm nợp thuế phải trả
Bảo hiểm xã hợi, y tế
Kinh phí cóng đoàn
Cổ tức phải trả
Thù lao hôi đồng quản trị, ban kiểm soát
Phải trả tạm ứng thiếu của nhân viên
Các khoản phải trả, phải nợp ngắn hạn khác
TONG CỘNG
Trong đó
Phải trả khác
Phải trả khác cho các bên liên quan (Thuyết minh số 25)

## 16. DƯ' PHÒNG PHẢl TRẢ NGÅN HẠN

Dự phòng phải trả ngắn hạn là khoản trich lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp theo quy định trong hợp đổng với khách hàng. Trong giai đoạn tải chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 nảm 2015, số dư dự phơng chủ yếu liên quan đến Công trinh Thủy điện Bản Chát, được trích ở mức $3 \%$ trên tổng doanh thu từ công trinh này (không bao gồm phần khối lượng thuợc trách nhiệm bảo hành của thầu phư).

THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHINNH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngảy 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 17. QUY̌ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

|  |  | Đon vi tinh: VND |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng két thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
| Số đẩu kỳ | 1.159.329.313 | 2.166.789.647 |
| Trich trong ky |  |  |
| Chi trong ky | (74.891.000) | (1.007.460.334) |
| Số cuối kỳ | 1.084.438.313 | 1.159.329.313 |

## 18. VAY VÀ NỢ DÀl HẠN

Đon vị tính: VNĐ
Ngày 30 tháng 6 Ngày 31 tháng 12
năm 2015 năm 2014
Vay ngân hàng
TOUNG CỘNG
Trong đo:
Nợ dải hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 11) Nợ dài hạn
2.900.000.000 3.640.000.000
2.900.000.000 3.640.000.000

$$
740.000 .000 \quad 1.480 .000 .000
$$

2.160.000.000 2.160.000.000

Chi tiết các khoản vay dài hạn ngân hàng như sau:

Bên cho vay
Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Ngán hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Trong đठ:
Nợ dài hạn đến hạn trả

740.000 .000
-

Đon vị tính: VNĐ
Kỳ hạn trả gốc Lãi suất Hinh thức (\%/năm) đảm bảo
thanh toán, từ tháng 9 nǎm 2015
đến tháng 6 nǎm 2017 11\%-12\% Máy móc,
Công ty Cổ phần Licogi 166
B09a-
Đon vi tinh: VNÐ
O
0
0
0
0
0

$\begin{array}{r}62.729 .391 .430 \\ 213.538 .928 \\ \hline\end{array}$




Supydip Ano


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | N |



Thặng dư vốn
cố phấn
7.616.480.409


THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH GIỮA NIÊN ĐOO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngảy
19. NGUON VÓN CHỦ SỞ HỮU
Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kềt thúc ngày
30 tháng 6 năm 2014
Số đầu kỳ
ố cuâi kỳ
Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kểt thúc ngày
30 tháng 6 năm 2015
Số đầu kỳ
Số cuối kỳ
Vốn cở phà̀n đã
76.000.000.000
76.000.000.000
$\begin{array}{r}76.000 .000 .000 \\ \hline 76.000 .000 .000 \\ \hline\end{array}$

THUYET MINH BÁO CAO TÀI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngày 30 thàng 6 nåm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày
19. NGUOUN VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)
19.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đon vi tinh: VNĐ

|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 |  | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tơng số | Cô phiếu thường | Tồng só | Cổ phiếu thường |
| Vốn góp | 76.000.000.000 | 76.000.000.000 | 76.000.000.000 | 76.000.000.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 7.616.480.409 | 7.616.480.409 | 7.616.480.409 | 7.616.480.409 |
| TÓNG CỌNG | 83.616.480.409 | 83.616.480.409 | 83.616.480.409 | 83.616.480.409 |

19.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sờ hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Đon vi tính: VNĐ
Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chînh sáu thảng kết chinn sáu thảng kết thúc ngày 30 tháng thúc ngày 30 tháng 6 năm $2015 \quad 6$ năm 2014
Vốn đầu tư đã góp của chủ sở hữu
Vốn góp tại ngày 1 tháng 1
Tăng vốn cổ phần trong kỳ
Vốn góp tại ngày 30 tháng 6

| 76.000.000.000 | 76.000 .000 .000 |
| :---: | :---: |
| 76.000.000.000 | 76.000.000.000 |

19.4 Cổ phiếu

Đon vị tính: VNĐ

|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 |  | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sóluơng | VND | Sólượg | VN® |
| Cổ phiếu đã phát hành Cổ phiếu đả phát hành và | 7.600.000 | 76.000.000.000 | 7.600.000 | 76.000.000.000 |
| được góp vốn đầy đủ | 7.600 .000 | 76.000.000.000 | 7.600.000 | 76.000.000.000 |
| Cố phiếu phồ thông Cố phiếu ưu đãi | 7.600 .000 | 76.000.000.000 | 7.600 .000 | 76.000.000.000 |
| Cồ phiếu đang lưu hành | 7.600 .000 | 76.000.000.000 | $7.600 .000$ |  |
| Có phiếu phố thông Cổ phiếu ưu đãi | 7.600 .000 | 76.000.000.000 | $7.600 .000$ | $76.000 .000 .000$ |
| TOUNG CƠNG | 7.600.000 | 76.000.000.000 | 7.600.000 | 76.000.000.000 |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ (2014: 10.000 VNĐ).
19.5 Quỹ

|  |  | Đon vi tính: VND |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 5.990.880.189 |  |
| Quy̆ dự phòng tài chính | 3.172.355.934 | $\begin{aligned} & 5.990 .880 .189 \\ & 3.172 .355 .934 \end{aligned}$ |
| TONG CONG | 9.163.236.123 | 9.163.236.123 |

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc củng ngày

## 20. DOANH THU

20.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  |  | Đon vi tinh: VN® |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Cho giai đoan tài chinh sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Cho giai đoàn tà chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
| Tởng doanh thu |  |  |
| Trong đo |  |  |
| Doanh thu bán hàng | 5.295.338.141 | 23.423.956.364 |
| Doanh thu cung cấp dich vu | 1.551.722.544 | 3.864.827.526 |
| Doanh thu hơp đông xây dựng | 22.261.765.056 | 6.197.473.642 |
| Doanh thu thuần | 29.108.825.741 | 33.486.257.532 |

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ và tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đang thực hiện như sau:

Đon vị tính: VNĐ

Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014
22.261.765.056
6.197.473.642
22.261.765.056
6.197.473.642

Tởng doanh thu lãy kế của hợp đồng xây dựng đang thực hiện được ghi nhận đến ngày 30 tháng 6

Cho giai đoạn tài chính sáu tháng

Doanh thu được ghi nhận trong kỳ của hợp đồng xåy dựng đả hoàn thành Doanh thu được ghi nhận trong kỳ của hợp đồng xây dựng đang thực hiện

TONG CƠNG

Doanh thu hoạt động tài chính

Lǎi tiền gửi
TOUNG CỘNG

Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thưc ngày 30
 tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014
$\qquad$ $\begin{array}{r}26.961 .777 \\ \hline\end{array}$ 26.961.777

THUYÉT MINH BAO CAO TÅ CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 21. GIÁ VƠN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CAP

Đon vi tinh: VNĐ
Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chính sáu thâng chính sáu tháng kết thúc ngày 30 két thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014
Giá vốn của hàng hơa đả bán Giá vốn của dịch vư đả cung cấp Giá vốn của hợp đồng xây dựng

TONG CỘNG

| 5.218 .655 .129 | 21.247 .129 .242 |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 1.160 .756 .590 | 2.901 .231 .378 |  |
| 16.772 .024 .264 | 4.687 .020 .122 <br> 23.151 .435 .983 | 28.835.380.742 |

22. CHI PHÍ TÀ̀ CHÍNH

|  |  | Đon vị tính: VN® |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
| Lải tiền vay | 2.015.852.343 | 2.552.826.808 |
| TONG CỘNG | 2.015.852.343 | 2.552.826.808 |

23. CHI PHÍ SÅN XUAT, KINH DOANH THEO YÉU TO

Đon vị tinh: VNĐ
Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc ngày 30 chinh sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phi khấu hao tài sản cố định
Chi phi dich vụ mua ngoài
Chi phi khác

| 10.382 .954 .499 | 3.241 .706 .575 <br> 5.236 .361 .801 <br> 3.724 .904 .412 |
| ---: | ---: |
| 4.886 .808 .390 |  |
| 8.940 .967 .478 | 23.163 .179 .216 |
| 710.553 .971 | 591.104 .505 |
|  |  |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 nǎm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 24. THUÉ THU NHẠ̊P DOANH NGHIẸPP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty là $22 \%$ lợi nhuận chịu thuế.
Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế có thể được giải thích theo nhiểu cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính giữa niên độ có thể sẽ bị thay đởi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

### 24.1 Thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của kỳ hiện tại. Thu nhập chịu thuế của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phi được khấu trừ cho mục đich tính thuế trong các kỳ khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đich tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Dưới đây là đối chiếu lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế và thu nhập chịu thuế/(lỗ tính thuế).

|  | Cho giai đoạn tài chînh sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Đon vi tính: VNĐ <br> Cho giai đoạn tà chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014 |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế | 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| Các điều chỉnh tăng lợi nhuận theo kế toán Thù lao của Hời đồng Quản trị | 102.000.000 | - |
| Lợi nhuận/(Iỗ) điều chỉnh trước thuế chưa cấn trừ lỗ nǎm trước | 315.538.928 | (2.458.567.355) |
| Lỗ nǎm trước chuyển sang | (315.538.928) | - |
| Thu nhập chịu thuế/(lõ tính thuế) ước tính trong kỳ hiện hành | - | (2.458.567.355) |
| Thuế TNDN phải trả ước tính trong kỳ hiện hành | - | - |
| Thuế TNDN phải trả đầu kỳ | 65.739.762 | 991.372 .083 |
| Thuế TNDN đã trả trong kỳ | - | (728.361.455) |
| Thuế TNDN phải trà cuối kỳ | 65.739.762 | 263.010.628 |

THUYET MINH BAO CAO TÅ CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 24. THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIẸP $P$ (tiếp theo)

### 24.2 Lỗ chuyển sang từ năm trước

Công ty được phép chuyển các khoàn lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ vơi lợi nhuận thu được trong vơng 5 nåm kể từ sau năm phât sinh khoản lỗ đó. Tại ngảy kết thúc kỳ kể toán giữa niên độ, Công ty có các khoản lỗ lüy kế với tổng giá trị là 37.385.927.221 VND (31 tháng 12 năm 2014: 37.701.466.149 VNĐ) có thể sử dụng để bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong trong tương lai. Chi tiết như sau:

Đon vi tính: VNĐ

| Năm phât sinh | Co the chuyên Iõ đến năm | Lơ tính thué | Đă chuyển Iỗ đên ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Khöng aượ chuyển Iỗ | Chưa chuyển 10 ®̃ tain indy 30 tháng 6 naxm 2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31 tháng 12 năm 2014 | 31 tháng 12 năm 2019 | 37.701.466.149(*) | 315.538 .928 |  | 37.385.927.221 |
| TONG CỌNG |  | 37.701.466.149 | 315.538.928 |  | 37.385.927.221 |

(*) Lỗ tính thuế ước tinh theo tờ khai thuế của Công ty chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán vào ngảy kết thúc kỳ kế toán năm.

Công ty không ghi nhận tài sản thuế hoân lại đới với các khoản lỗ lũy kế tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 nêu trên do không thể xác định được chắc chắn lợi nhuận trong tương lai.

## 25. NGHIẸP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ bao gồm:

| Bên liên quan |  |  | Đon vil tính: VN® |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mối quan hệ | Nọi dung nghiệp vu | Giá tri |
| Công ty Cổ phần Licogi 16 | Công ty me | Doanh thu xây lắp | 22.261.765.056 |
|  |  | Doanh thu bán đá và cho thué thiét bi! | 6.658.506.738 |
| Công ty Cổ Phần Licogi 10 | Cung tập đoàn | Mua nguyên vật liệu | 428.662 .550 |

Các điểu kiện và điểu khoản của các giao dich vơi các bén liên quan
Công ty bán hàng và cung cấp dịch vự cho các bên liên quan cûng như mua hàng từ các bên liên quan theo mức giá thỏa thuận theo hợp đồng.

Số dư các khoản phải thu, phải trả tại thờ điểm ngày 30 tháng 6 năm 2015 không cần bảo đảm, không có lâi suất và sẽ được thanh toán bằng tiển. Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty chưa trich lập bất cự một khoản dự phòng nợ phải thu khó đởi nào liên quan đến số tiển các bên liên quan còn nợ Công ty. Việc đánh giá nảy được thực hiện cho mỗi kỳ thông qua việc kiểm tra tinh hình tài chính của bên liên quan và thị trường mà bên liên quan đó hoạt đông.

THUYET MINH BAO CAO TÅI CHINNH GIỮA NIÊN ĐO (tiép theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chinh sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 25. NGHIẸP VƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau:
Bên liên quan $\quad$ Mối quan hẹ́ Nọi dung nghiệp vụ $\quad$ Đơn vi tính: VND

Phải thu khách hàng (Thuyết minh số 5.1)

| Công ty Cổ phần Licogi 16 | Công ty mẹ | Doanh thu xây lắp | 42.063.648.016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phần Licogi $13-$ |  |  |  |
| XD \& KT công trinh | Cùng tập đoàn | Cung cấp dịch vụ Cung cấp điện | 194.380.174 |
| Công ty Cổ phần Licogi 17 | Cùng tập đoàn | nước | 2.409 .106 |
| Công ty Cổ phần Licogi 6 | Cùng tập đoàn | Bán hàng hóa | 1.405 .355 |
|  |  |  | 42.261.842.651 |

Phải thu khác (Thuyết minh số 6)
Công ty Cổ phần Licogi 16 Công ty mẹ
Đặt Cọc
600.000.000
600.000.000

Phải trả người bán (Thuyết minh số 12)
Công ty Cổ phần Licogi 10 Cùng tập đoàn
Mua nguyên vật liệu
118.205 .550
118.205.550

Phải trả khác (Thuyết minh số 15)
Công ty Cổ phần Licogi 16 Công ty me

| Ứng trước cho |  |
| :--- | :--- |
| Công ty | 3.700 .000 .000 |
|  | 3.700 .000 .000 |

## Các giao dịch với các bên liên quan khác

Thu nhập của các thành viên Ban Giám đốc:
Đon vi tính: VNĐ
Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chinh sáu tháng chinh sáu tháng kết thưc ngày 30 kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014

Lương và thưởng
TONG COQNG

| 636.313 .002 |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
|  |  | 793.500 .000 |

THUYET MINH BAO CAO TÅ CHINH GIỮA NIÊN ĐOO (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 26. LÃI/LO) TRÊN COO PHIÉU

Lãi/(Iỗ) cở bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoạ̣c lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đơng sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng binh quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Lãi/(Iỗ) suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điểu chỉnh cho cổ tữc của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho số lượng bînh quân gia quyển của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ và số lượng bînh quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trưởng hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm nǎng có tác động suy giảm đều được chuyền thành cổ phiếu phổ thông.

Công ty sử dưng các thông tin sau để tính lải/(lỗ) trên cổ phiếu.
Đon vi tính: VNĐ
Cho giai đoạn tài Cho giai đoạn tài chính sáu tháng chính sáu tháng kết thúc ngày 30 kết thúc ngày 30
tháng 6 năm 2015 tháng 6 năm 2014
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hựu cổ phiếu phỗ thông
213.538.928
(2.458.567.355)

Ânh hưởng suy giảm
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế phân bỗ cho cổ đơng sở hựu cỗ phiếu phỗ thông sau khi đã điểu chỉnh cho các yếu tố suy giảm
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông
để tính lẫi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu
Ảnh hưởng suy giảm
Bỉnh quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đả điểu chỉnh cho các yếu tố suy giảm

| 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| :---: | :---: |
| 213.538.928 | (2.458.567.355) |
| 7.600 .000 | 7.600.000 |
| 7.600 .000 | 7.600 .000 |

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy ra tự ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày hoàn thành báo cáo tải chính giữa niên độ.

## 27. MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

Nợ phải trả tải chính của Cơng ty chủ yếu bao gồm các khoản vay và nợ, các khoản phải trả ngưởi bán, các khoản phải trả khác và chi phi phải trả. Mưc đich chính của những khoản nợ phải trả tài chính nảy là nhằm huy đônng nguồn tài chinh phucc vụ các hoạt động của Công ty. Cống ty có các khoản tiển, các khoản phải thu khách hàng, và các khoản phải thu khác phát sinh trực tiếp từ hoạt động của Công ty. Công ty không nắm giữ hay phát hành công $\mathrm{c} u$ tài chính phái sinh.

Công ty có rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
Ban Giám đốc xem xét và thống nhất áp dụng các chính sách quản lỷ cho những rủi ro nói trên như sau.

THUYET MINH BÁO CAO TAI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo)
vào ngảy 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tải chînh sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 27. MỤC Đích VÀ CHính SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀl CHíNH (tiếp theo)

## Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường lả rừi ro mà giá trị hợp lýy của các luồng tiền trong tương lai của mợt công cư tài chînh sẽ biến động theo như̛ng thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có bốn loại rừi ro: rưi ro lǎi suất, rủi ro tiền tệ, rưi ro giá hàng hóa và rưi ro về giá khác, chăng hạn như rửi ro về giá cổ phần. Công cụ tải chính bi ảnh hưởng bởi rửi ro thị trưởng bao gồm tiển gửi, vay và nớ.
Rủi ro lăi suất
Rủi ro lăi suấ là rừi ro mà giá trị hợp lỳ hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo nhựng thay đổi của lải suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lǎi suất của Công ty chủ yểu liên quan đến các khoản nợ cơ lải suất thả nổi của Công ty.

Công ty quản lỳ rủi ro lấi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trương có liên quan, bao gồm thị trưởng tiền tệ và kinh tế trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đơ, Công ty dự tính và điểu chỉnh mức đön bả̉y tài chính cưng như chiến lược tài chính theo tình hinh hiện tại.

Đô nhạy đôi vơi lăi suất
Với giả định là các biến số khác không thay đổi, các biến động trong lâi suất của các khoản vay vợi lải suất thả nổi có ảnh hưởng đến (lỗ)/lợi nhuận trước thuế của Công ty như sau (tác động đến vốn chủ sở hựu của Công ty là không đáng kể):

Đon vị tính: VNĐ

Tăng/giảm điểm Ảnh hương (ťang)/giảm co bản
lố trước thuế

Ảnh hưởng tăng/(giảm) lợi nhuận trước thuế

Cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015
VNĐ +100

VND
-100
(416.417.090)
416.417.090

Cho giai đoạn tài
chính sáu tháng kết
thúc ngày 30 tháng 6
năm 2014
VNĐ +100
(507.103.671)

VND
-100
507.103.671

Mửc tǎng/giảm điểm cơ bản sử dụng đê phân tích độ nhạy đối với lăi suât được giả định dựa trên các điều kiện có thể quan sát được của thị trường hiện tại.

## Rưi ro ngoại tế

Rủi ro ngoại tệ là rừi ro mà giá trị hợp lỷ hoạ̣c các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tải chính biến động do thay đởi tỳ̀ giá ngoại tệ hối đoải. Công ty chịu rừi ro do sự thay đổi cưa tỷ giá hố đoái liên quan trực tiép đến các hoạt động kinh doanh của Công ty (khi doanh thu và chi phi được thực hiện bẳng đơn vị tiền tệ khác với đồng tiền kế toán của Công ty).
Rủi ro do sự thay đổi tỷ giá hối đoái với các loại ngoai tệ của Công ty là không đảng kể.
Rüi ro về giá hàng hơa
Công ty có rưi ro về giá hàng hóa do thực hiện mua mợt số loai hàng hoá nhất định. Công ty quản lý rưi ro về giá hàng hơa thông qua việc theo döi chặt chẽ các thông tin và tlinh hinh có liên quan của thị trường hàng hơa nhăm quản lỳ thới điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho mợ cách hợp lý.

THUYÉT MINH BAOO CAO TÅI CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 27. MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHíNH (tiếp theo)

## Rủi ro tín dụng

Rưi ro tín dụng là rưi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng khồng thực hiệ̣n các nghỉa vụ của minh, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rừi ro tín dụng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của minh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tải chính của minh, bao gồm tiền gửi ngân hàng, và các công cu tài chính khác.

Phải thu khách hàng
Công ty quản lý rủi ro tín dụng khách hàng thông qua các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lỷ rừi ro tín dụng khách hàng.

Công ty thường xuyên theo dôi các khoản phải thu khách hàng chưa thu được. Đói với các khách hàng lớn, Cồng ty thực hiện xem xét sự suy giảm trong chất lượng tín dưng của từng khách hàng tại ngày lập báo cáo. Công ty tim cách duy trl kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản phải thu tồn đọng.

Như được trình bày tại Thuyết minh số 5.1 và thuyết minh số 25 , phẩn lớn số dự nợ phải thu khách hàng của Công ty tập trung vào các công ty liên quan, trong đó chủ yếu là từ công ty mẹ (Công ty Cổ phần Licogi 16).

## Tiển gửi ngán hàng

Công ty chủ yếu duy tri số dư tiền gựi tại các ngân hàng được nhiểu người biết đến ở Việt Nam. Rưi ro tín dưng đối với số dư tiển gửi tại các ngân hàng được quản lý bởi bộ phận kế toán của Công ty theo chinh sách của Công ty. Rưi ro tín dụng tối đa của Công ty đối vơi các khoản mưc trong bảng cân đối kế toán tại mỗi kỳ lập báo cáo chính là giá trị ghi sổ như trinh bày trong Thuyết minh số 4 . Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gựi ngân hàng là thấp.

Ban Giám đốc của Công ty đánh giá rằng phần lớn các tài sản tải chính đều trong hạn và không bị suy giảm vl các tải sản tải chính này đều liên quan đến các khách hàng có uy tín và có khả năng thanh toán tốt.

## Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rưi ro Công ty gạ̣p khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủii ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh tự việc các tải sản tải chính và nộ phải trả tài chính có các thờ điểm đáo hạn lệch nhau.

Cơng ty giám sát rủi ro thanh khoản thơng qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản vay ngân hàng ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ đẻ̉ đáp ưnng cho các hoạt động của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của nhỡng biến động về luổng tiền.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÅl CHINH GIỮA NIÊN ĐO (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc cùng ngày

## 27. MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÀl CHíNH (tiếp theo)

Rùi ro thanh khoản (tiếp theo)
Bảng dưới đây tổng hợp thởi hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tải chính của Công ty dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng trên cơ sở đẩ được chiết khấu:

|  | Bất kỳ thời điểm nào | Đon vi tinh: VNĐ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Dướ 1 năm | Từ 1-5 năm | Tổng công |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2015 |  |  |  |  |
| Các khoản vay và nơ | - | 39.481.708.966 | 2.160.000.000 | 41.641.708.966 |
| Phải trả người bán | 8.852.852.591 | - | - | 8.852.852.591 |
| Chi phi phài trà | 1.861.577.737 |  | - | 1.861.577.737 |
| Các khoản phải trà khác | 4.580.073.804 | - | - | 4.580.073.804 |
|  | 15.294.504.132 | 39.481.708.966 | 2.160.000.000 | 56.936.213.098 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2014 |  |  |  |  |
| Các khoản vay và nơ | - | 46.224.130.581 | 2.160.000.000 | 48.384.130.581 |
| Phải trà người bán | 20.664.780.793 | - | - | 20.664.780.793 |
| Chi phi phài trà | 1.466.904.436 | - | - | 1.466.904.436 |
| Các khoản phải trả khác | 2.783.282.840 | - | - | 2.783.282.840 |
|  | 24.914.968.069 | 46.224.130.581 | 2.160.000.000 | 73.299.098.650 |

## Tài sản đảm bảo

Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của một bên khác vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và ngày 31 tháng 12 nǎm 2014.


## 28. TÀl SẢN TÀl CHÍNH VÀ NỢ PHẢl TRẢ TÀl CHính

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sở và giá trỉ hợp ly̆ của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tải chính giựa niên độ của Công ty.

Đon vi tính: VNÐ


Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cư tải chính có thể được chuyển đối trong một giao dịch hiện tại giựa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán hoạ̣c thanh lỳ.
Công ty sử dưng phương pháp và giả định sau đây được sử dưng để ước tính giá trị hợp lỳ:

- Giá trị hợp lý của tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, các khoản cho vay, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi số của của các khoản mục này do nhớng công cụ này có kỳ hạn ngẫn.
- Giá trị hợp lỳ của các khoản vay chịu lăi suấ thả nổi được ước tính bằng giá trị ghi sổ của các khoản mục này do không có thị trường có tính thanh khoản cho công cụ tà chính này.


## 29. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN


 doanh của Cóng ty.


Đào Lan Tuyết
Người lập


Ngày 14 tháng 8 năm 2015

