**COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM**

**COÂNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

**Số : 0110/CVGT/HDO ---oOo---**

***V/v :*** *giải trình biến động trên 10%*

*của KQKD quí 4 - 2015 so quý 4- 2014*

*Tp.HCM, ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2016*

**Kính göûi** : **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, công ty CP Hưng Đạo Container xin trình bày chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh quí 04 của năm 2015 và quí 04 năm 2014 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỈ TIÊU** | **Mã số** | **Quý 4-2015** | **Quý 4-2014** | **Tỷ lệ tăng/giảm** |
| ***1*** | ***2*** | **4** | **5** | **7** |
| 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | **52,426,575,448** | **71,980,570,350** | -37.30% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | 2,281,818 | 0 |  |
| **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)** | **10** | **52,424,293,630** | **71,980,570,350** | -37.30% |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 38,159,690,894 | 63,040,271,645 | -65.20% |
| **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)** | **20** | **14,264,602,736** | **8,940,298,705** | 37.33% |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 7,020,949,942 | 3,555,283 | 99.95% |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 3,528,637,590 | 3,701,100,509 | -4.89% |
| *- Trong đó: Chi phí lãi vay* | 23 | 3,358,494,039 | 3,701,100,509 | -10.20% |
| *8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết* | 24 | *-* |  |  |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 1,049,665,600 | 1,537,473,540 | -46.47% |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 2,322,962,316 | 5,375,614,420 | -131.41% |
| **11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}** | **30** | **14,384,287,173** | **-1,670,334,481** | 111.61% |
| 12. Thu nhập khác | 31 | 4,040,643,941 | 3,075,309,418 | 23.89% |
| 13. Chi phí khác | 32 | 5,786,320,917 | 1,346,203,291 | 76.73% |
| **14. Lợi nhuận khác(40=31-32)** | **40** | **-1,745,676,976** | **1,729,106,127** | 199.05% |
| **15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)** | **50** | **12,638,610,196** | **58,771,646** | 99.53% |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | - |  |  |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - |  |
| **18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)** | **60** | **12,638,610,196** | **58,771,646** | 99.53% |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | **-** |  |  |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | **-** |  |  |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(\*) | 70 | **-** |  |  |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |

Quý 4-2015 so với quý 4-2014 Công ty đã cố gắng thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận những tháng cuối năm, cắt hẳn những mảng doanh thu gây lỗ nặng cho doanh nghiệp và tăng cường những mảng doanh thu có lợi nhuận cao. Tình trạng thanh khoản tốt lên rõ rệt nên đã được các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Số lợi nhuận của quý này ( quý 4-2015) so với quý 4-2014 đã tăng rất nhiều, cụ thể là đã tăng được 99.53%.

Traân troïng báo cáo .

**COÂNG TY CP HƯNG ĐẠO CONTAINER**

**Nơi nhận :**

- UBCK Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

- Lưu