CÔNG TY CỔ PHẦN PIV CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 2001/2015/PIV/CV/CBTT ---­

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Vv: Giải trình về BCTC quý IV/2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

|  |  |
| --- | --- |
| Tên tổ chức | : Công ty Cổ phần PIV |
| Mã Chứng khoán | : PIV |
| Trụ sở chính | : Tầng 13, tòa nhà TTC, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội |
| Điện thoại | : 04 3795 7604 |
| Fax | : 04 3795 7605 |

Căn cứ vào Mục 3.2, Điều 10, Chương II của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc giải trình Báo cáo tài chính Quý IV/2015 do Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa Báo cáo tài chính quý IV/2015 so với Báo cáo tài chính quý IV/2014 có biến động trên 10%, Công ty Cổ phần PIV xin giải trình như sau:

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp quý IV/2015 của Công ty Cổ phần PIV lãi 3.291.651.759 VND, giảm so với Lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 là 4.700.051.633 VND (Tương đương 29.97%), do các nguyên nhân sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | Quý III | So sánh | Nguyên nhân |
| Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2014 | Chênh lệch | Chênh lệch (%) |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 33.119.337.758 | 39.295.895.008 | (6.176.557.250) | (15,72) | Các đơn hàng bị trì hoãn tới thời điểm đầu năm 2016 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 33.119.337.758 | 39.295.895.008 | (6.176.557.250) | (15,72) | Các đơn hàng bị trì hoãn tới thời điểm đầu năm 2016 |
| Giá vốn hàng bán | 27.303.301.289 | 32.172.158.062 | (4.868.856.773) | (15,13) | Giảm tương ứng với doanh thu |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.816.036.469 | 7.123.736.946 | (1.307.700.477) | (18,36) | Giảm do các nguyên nhân nêu trên |
| **Doanh thu hoạt động tài chính** | 1.223.930 | 83.275 | 1.140.655 | 1.369,74 |  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.143.095.693 | 608.481.048 | 534.614.645 | 87,86 | Tăng chủ yếu do công ty có thêm nhân sự quản lý mới |
| Tống lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.220.066.358 | 5.875.064.541 | (1.654.998.183) | (28,17) | Giảm do các nguyên nhân nêu trên |
| **Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành** | 928.414.599 | 1.175.012.908 | (246.598.309) | (20,99) | Giảm do lợi nhuận giảm  |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.291.651.759 | 4.700.051.633 | (1.408.399.874) | (29,97) | Giảm do các nguyên nhân nêu trên |

Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc biến động về Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa quý IV năm 2015 với quý IV năm 2014.

Công ty chúng tôi xin giải trình với Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

 Tống Giám đốc

* Như trên
* Lưu KT-TH

Trần Đức Dũng