# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN <br> XÂY DUNG ĐIÊN VIÊT NAM 



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH gIỮ́A NIÊN DỘ QUÝ 4 NĂM 2015 <br> (KỲ KẾ TOÁN KẾT THỨC TẠI NGÀY 31/12/2015) 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÅY DƯ'NG DIỆN VIẸTT NAM
Ejia chỉ: Sớ 344 Phan Châu Trinh, Q. Hài Chauu, TP. Dà Nẫng Tel: 0511.3562361

Mẫu só́ B 01a - DN
(Ban hành theo Thớng tư'sớ 200/2014/TT-BTC ngày 22/42/2014 cưa B ¢ trutòng BTC)

## 

(Quý 4 năm 2015 - Dạng đây đử
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
Don vi tính: dơng

| Don vi tinh: dong |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chỉ tiêu tài sản | Mal só | TM | Số cuối kỳ (31/12/2015) | Số dáu năm (01/01/2015) |
| A. Tàl sản ngẩn hạn ( $100=110+120+130+140+150)$ | 100 |  | 1.224.982.475.971 | 1.059.065.180.727 |
| 1. Tlằn và cấc khoản tưong đương tiển | 110 | V. 1 | 90.929.799.363 | 3 212.612.996.229 |
| 1. Tiển | 111 |  | 90.929 .799 .363 | 212.612.996.229 |
| II. Diau tư tall chinh ngấn hạn | 120 | V. 2 | 149.818.760.000 | 18.698.280.111 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | V.2a | 59,642.509.220 | 12.643.316.020 |
| 2. Dư phơng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 |  | (5.523.749.220) | (5.725.386.020) |
| 3. Đảu tư nám giữ đến ngày đảo han | 123 | $V .2 \mathrm{~b}$ | 95.700 .000 .000 | 11.780.350.111 |
| III. Các khoản phải thu ngắn han | 130 |  | 942.242.505.869 | 762.361.310.304 |
| 1. Phài thu ngăn han cùa khách hàng | 131 | V. 3 | 312.251 .061 .212 | 206.252.923.087 |
| 2. Trả trưóc cho người bán ngấn hạn | 132 |  | 157.024.928.381 | 161.124.938.828 |
| 3. Phải thu ngẳn hàn khác | 136 | V.4a | 541.380.093.144 | 460.779.923.106 |
| 4. Dư phòng phảl thu ngấn han khơ đòi | 137 |  | (88.413.576.868) | (65.796.474.717) |
| IV. Hàng tôn kho | 140 |  | 39.505.257.238 | 63.116.336.286 |
| 1. Hang tôn kho | 141 | V. 7 | 39.505.257.238 | 63.116.336.286 |
| V. Tàl sản ngấn hạn khảc | 150 |  | 2.486.153.501 | 2.276.257.797 |
| 1. Thué GTGT đượ khãu trự | 152 |  | 2.486.153.501 | 2.276.257.797 |
| B. Tall sản dall han ( $200=210+220+240+250+260)$ | 200 |  | 528.483 .779 .073 | 442.374.375.017 |
| 1. Các khoản phải thu dài han | 210 |  | 33.415.497.201 | 51.300.106.493 |
| 1. Phải thu dal han khác | 216 | V.4b | 33.415 .497 .201 | 51.300.106.493 |
| II. Tal sàn cố đinh | 220 |  | 52.694.348.361 | 44.577.532.140 |
| 1. Tài sản cố đinh hữu hinh | 221 | V. 9 | 33.779.888.835 | 27.222.848.052 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 72.897.921.620 | 65.136 .872 .606 |
| - Gia tri hao mòn lūy ké (*) | 223 |  | (39.118.032.785) | (37.914.024.554) |
| 3. Tàl sản cớ đính vô hinh | 227 | V. 10 | 18.914.459.526 | 17.354.684.088 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 19.393.295.848 | 17.833.520.408 |
| - Glá trị hao mòn đưy kér (*) | 229 |  | (478.836.320) | (478.836.320) |
| IV. Tall sản dở dang dài han | 241 | V. 8 | 353.870 .982 .241 | 250,608.857.857 |
| 1. Chi phixayy dựing ca bản dở dang | 242 |  | 353.870 .982 .241 | 250.608 .857 .857 |
| V. Díu tư tàl chính dal han | 250 | V. 2 c | 87.336.890.727 | 94.807.254.138 |
| 1. Đău tư vào công ty con | 251 | V.2c1 | 152.845.280.000 | 168.587 .219 .500 |
| 2. Đáu tư vào công ty liên kêt, lièn doanh | 252 | V.2c2 | 18.414.100.000 | 49.782.700.000 |
| 3. Đáu tư góp vớn vào đơn vi khác | 253 | V.2c3 | 42.739.009.234 | 43.301.524.707 |
| 4. Dư phơng đáu tư tài chính dài han (*) | 254 |  | (126.661.498.507) | (166.864.190.069) |
| V. Tàl san dài han khác | 260 |  | 1.166.080.543 | 1.080.624.389 |
| 1. Chi phif trả trước dài han | 261 | V.13.b | 785.006.077 | 1,080.624.389 |
| 2. Tai sàn thué thu nhâp hoăn lai | 262 |  | 381.054,466 | 0 |
| Tớng cồng tàl san $(270=100+200)$ | 270 |  | 1.753.466.255.044 | 1.501.439.555.744 |

TŐNG CÔNG TY COُ PHÂN XÅY DƯNNG DIỆN VIẸT NAM Đḷa chì: Sơ 344 Phan Châu Trinh, Q. Hảk Chảu, TP. Đ̉a Mẫng

BÁO CÁO TÀl CHINH ky ké loán kët thưo tại ngay 31/12/2015

| Chî tiêu nguôn vốn | Mâ sớ |  | $\begin{gathered} \text { Só cuố kỳ } \\ \text { (31/12/2015) } \end{gathered}$ | só đáu năm (01/01/2015) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. Nơ phải trả ( $300=310+330$ ) | 300 |  | 807.950.252.247 | 767.503.353.280 |
| 1. Nơ ngăn han | 310 |  | 652.317.196.307 | 572.744.555.408 |
| 1. Phài trà ngươi bán ngấn han | 311 | V. 16 | 186,494.609.858 | 203.775.353.051 |
| 2. Ngưtil mua trả tiôn trưto ngatan han | 312 |  | 84.777.591.581 | 32.121.155.291 |
| 3. Thuế và các khoàn phål nợp Nhà nưóc | 313 | V.17a | 12.485.550.535 | 9.315.515.258 |
| 4. Phâi trả ngươi lao động | 314 |  | 4.039.699.356 | 7,085.332.122 |
| 5. Chi phiphài trả ngắn hạn | 315 | V. 18 | 122,320,654,361 | 70.306.642.082 |
| 6. Phài trả ngấn han khảc | 319 | V. 19 | 8.374.887.834 | 17.491.480.841 |
| 7. Vay và nơ thuê tài chinh ngấn han | 320 | V .15 .1 | 249.646.128.032 | 228.869.888.107 |
| 8. Dưphòng phǎi trả ngấn hạn | 321 | V.23b | 3.946.172.138 | 3.946.172.138 |
| 9. Quy khen thường; phúc lọi | 322 |  | 231.922.612 | (186.963.482) |
| II. Nơ dal han | 330 |  | 155.633.055.940 | 194.758.797.872 |
| 1. Vay val no thuê tal chinh dal han | 338 | V.15.2 | 155.633.055.940 | 194.759.797.872 |
| D. Vốn chủ sâ hữu ( $400=410+430$ ) | 400 |  | 945.516.002.797 | 733.936.202.464 |
| 1. Vớn chủ sả̉ hưu | 410 | V. 25 | 945.516.002.797 | 733.936.202.464 |
| 1. Vỡn góp của chú sả hĩu | 411 |  | 823.575 .050 .000 | 637.210 .610 .000 |
| - Có phiớu phó thơng có quyến biếu quyét | 411a |  | 823.575 .050 .000 | 637.210.610.000 |
| - Cóphiéu un dãi | 411b |  | 0 | 0 |
| 2. Thăng dư vorn có phẳn | 412 |  | 2.522.600.000 | 2.725.000.000 |
| 3. Vơnn khác của chủ sở hữ | 414 |  | 3.665.281.617 | 2,627.092.916 |
| 4. Cóphióu quy (\%) | 415 |  | (28.712.098.397) | (28.712.098.397) |
| 5. Quy đấu tư phát triển | 418 |  | 11.985.555.466 | 11.985.555.486 |
| 6. Loci nhuạn sau thuế chưa phân phoí | 421 |  | 132.479.614.111 | 108.100.042.479 |
| - LNST chưa phân phơi lơy ké đến cuớl ky trưóc | 421a |  | 43.210.369.276 | 73.493.752.449 |
| - LNST chưa phân phới kỳ này | 421b |  | 89.269.244.835 | 34,606.290.030 |
| II. Nguôn kinh phí và quy̆ khác | 430 |  | 0 | 0 |
| Tờng cọng nguớn vớn ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 1.753.466.255.044 | .501.439.555.744 |

Đà Nẵng, ngà̀y 20 tháng 01 nǎm 2016


Mấu só B 02a - DN
(Ban hành theo Thóng fưsó 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trutóng BTC)

## bÁo cáo Kết quả hoat dộng kinh doanh giữa Niên dộ Quý 4 năm 2015 (Dạng đây đư)

Don vi tinh: dớng

| STT | Chitiéu | $\begin{aligned} & \text { Mă } \\ & \text { só } \end{aligned}$ | TM | Quý 4 |  | LÔy kế từ đâu năm đấn cuới quý nảy |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Năm 2015 | Năm 2014 ${ }^{\text {a }}$ | Năm 2015 | Näm 2014 ${ }^{\text {¹ }}$ |
| 81 | Doanh thu bán hàng và cung cáp dich vu | 01 | VII. 1 | 24e.697.255,018 | 389.016.682.228 | 913,420,973.948 | 902.021.331.454 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII. 2 | 0 | 17.034.862 | , | 75.38 |
| 3 | D.thu thuắn ve̊ bán hảng và cung cắp dich vu | 10 | V11. 3 | 246,697.255.018 | 388.999.647.266 | 913.420.973.948 | 901.945.935.95 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VII. 4 | 213.714.440.841 | 262.443 .895 .031 | 776,903.834.424 | 63 |
| 5 | Ḷ̛í nhuận gộp vá bán hàng và cung cáp djch vu | 20 |  | 32.932.814.177 | 126,558.752.235 | 136.517.139.624 | 271.101.836.470 |
| 6 | Doanh thu hoạt đọnng tài chinh | 21 | VII. 5 | 4.203.041.220 | 4.501.041.784 | 39.833.448.408 | 17.238.305.575 |
| 7 | Chi phi hoạt đọng tài chinh | 22 | VII. 6 | 4.480.884.170 | 7.427.794.349 | 22.017.499.119 | 132.771 .581 .580 |
|  | Trong do: Chi phi tai vay | 23 |  | 4.560.257.518 | 8.198.738.635 | 19.326.803.735 | 40.668.566.700 |
| 8 | Chi phi bàn hàng | 24 | VII.9b | 3.770 .000 | 1.241 .000 | 15.348.000 | 14.407.72 |
| 9 | Chi phi quản ly doanh nghiệp | 25 | VII.9a | 10.352.836.878 | 32.875.842.253 | 39.891.317.078 | 54.846.878.568 |
| 10 | Lợl nhuận thuấn từ hoạt động kinh doanh | 30 |  | 22.368.264.351 | 90.751.916.417 | 114.528.425.735: | 100.706.984.170 |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | VII. 7 | 238.693.751 | 233.275 .194 | 1.058.058.789 | 1.332 .392 .800 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | VII. 8 | 315.927.587 | 51.940 .135 .033 | 2.838.334.776 | 58.349.109.411 |
| 13 | Lợi nhuận khâc | 40 |  | (77.233.336) | (51.706.859.839) | (1.580.275.987) | (57.016.716.811) |
| 14 | Tóng lọi nhuận ké toán trước thue | 50 |  | 22.291.030.515 | 39,045,056.578 | 112.946.149.748 | 43.690.277.359 |
| 15 | Chi phi thué TNDN hiện hành | 51 | VII. 11 | 5.153.442.341 | 8.502 .836 .668 | 24.067.959.379 | 0.083.987.329 |
| 16 | Chi phi thuer TNDN hoann lai | 52 |  | (391.054,486) |  | (381.054.468) | 0 |
| 17 | Lọi nhuận sau thuớ thu nhạ̣p doanh nghiesp | 60 |  | 17.512.642.640 | 30.542.119.910 | 89.269.244.835 | 34.606.290.030 |
| 18 | Lăl co bản trên cố phiếu | 70 |  | 216,93 | 491,65 | 1.805,38 | 557,07 |




Đà Năng, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Mẫu sớ B 03a - DN
(Ban hành theo TT só 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cưa Bọ truờng BTC)

## BÁo CÁo LƯU CHUYẾN Tİ̉N TỆ GIỮA MIÊN BỘ

Quý 4 năm 2015 (Dạng đáy đú) (Theo phương pháp trừ tiếp)

Đon vị tính: đơng

| Chỉ tiêu | Mã sớ | Thuyêt minh | Lựy kế từ đấu năm đến cuớ quý nảy |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm 2015 | Năm 2014 ${ }^{\text {¹ }}$ |
| 1. Lưu chuyễn tiên từ hoạt động SX -KD |  |  |  |  |
| 1. Tién thu bán hàng, cung cắp dịch vụ và doanh thu khác | 1 |  | 763.810.002.928 | 8 1,194.259.408.803 |
| 2. Tiên chi trà cho người cung cấp hàng hoá dich vụ | 2 |  | (680.543.024.046) | (875.148.890.737) |
| 3. Tiến chi trả cho ngươi lao động | 3 |  | (20.472.662.466) | (16.100.970.825) |
| 4. Tién lăi vay đâ trả | 4 |  | (26.980.807.638) | (61.043.822.510) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đẩ nộp | 5 |  | (20.748.620.871) | (4.803.575.095) |
| 6. Tiênn thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 |  | 5.962.695.812 | 2810.969 .462 |
| 7. Tiân chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 |  | (50.479.745.456) | (76.854.462.008) |
| Lưu chuyôn tiôn thuấn từ hoạt động SX-KD | 20 |  | (29,452,151.737) | 161.118.657.090 |
| 11. Lưu chuyển tiến từ hoạt đọnng đâu tut |  |  |  |  |
| 1. Tiến chi đế mua sấm, xåy dựng TSCD và các tăi sản dài han khác | 21 |  | (97.034.759.725) | (26.433.834.396) |
| 2. Tiến thu thanh ly, nhượng bán TSCD và các tài sản dài han khác | 22 |  | 180.000.000 | 6.252 .149 .835 |
| 3. Tiến chi cho vay, mua các cônng cụ nọ của đơn vị khác | 23 |  | (205.099.000.000) | (200,000.000) |
| 4. Tiến thu hớ cho vay, bán lại các công cụ nọ của đơn vị khác | 24 |  | 117.747,391.426 | 2.500.000.000 |
| 5. Tién chi đảu tư góp vốn vào đon vị khác | 25 |  | (53.635.940.000) | (141.000.000) |
| 6. Tiên thu hớl đấu tư góp vớn vào đđn vị khàc | 26 |  | 32.875.299.492 | 161.004.770.000 |
| 7. Tiến thu lâi cho vay, cô tức và lọi nhuận được chia | 27 |  | 6.862.146.587 | 2.719.901.819 |
| Lưu chuyển tiên thuấn từ hoạt động đâu tư | 30 |  | (198.104.862.220) | 145.701.987.258 |
| Ill. Lưu chuyờn tiôn từ hoạt dộng tàl chinh |  |  |  |  |
| 1. Tién thu tự phát hănh cớ phiéu, nhậ̣ vớn góp của chủ sở hưu | 31 |  | 124.243.270.000 |  |
| 2. Tiên trả lạ vớn góp cho cảc chư sả hữu, mua lại cố phiǎu đã phát hành | 32 |  |  |  |
| 3. Tián thu từ đi vay | 33 |  | 477.753.781.595 | 860.720.162.835 |
| 4. Tiên trả nọ gớc vay | 34 |  | (496.123.283.602) | (1.024.769.197.536) |
| 5. Tiển trả̉ nơ góc thuê tài chinh | 35 |  |  |  |
| 6. Có tức, lơi nhuận đả trả cho chủ sở hĩ̛u | 36 |  |  | (11.991.304.060) |


| Lưu chuyển tiến thuân từ hoạt động tâl chinh | 40 |  | 105.873.767.993 | (176.040,338.761) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lưu chuyên tiến thuán trong kỳ ( $50=20+30+40)$ | 50 |  | (121.683.245.964) | 130.780.305,587 |
| Tlến và tương đương tiển đấu kẏ | 60 |  | 212.612.996.229 | 81.832.675.193 |
| Ảnh hưởng của thay đởi tý glâa hớl doái quy đổi ngoại tệ | 61 |  | 49.098 | 15.44 |
| Tiốn và tương đương tiến cuối kỳ ( $70=50+60+61$ ) | 70 | VIII. 34 | 90.929,799.363 | 212.612.996.22 |

 Kí̛m toàn vá Tư vấn tài chinh Quóc Té - lFC lốm toàn nâm 2014.


THUYẾT MINH BȦO CÁO TÀ CHINH (tḯp theo)


## 1. DĂC DIẾM HOAT DỘNG CÙA DOANH NGHIẸP

## 1. Hinh thị̛ sở hơu vớn:

 theo Quyét địinh só 3309/QD-BCN ngảy 11/10/2005 của Bọ truơng Bọ Cöng nģhiệp vê việc phê duyệt phương àn và chuyyển Công ty Xây lậ Eiẹ̣nn 3 thầnh Tởng Cóng ty Cổ phăn Xây dụ̂ng Diện Việt Nam. Tớng Công ty hoạt động theo Giáy chứng nhặn đăng ky kinh doanh só 3203000819 do Sô Kả hoạch vâ Đấu tus thành phó Đà Năng cá̛p ngày 01/12/2005, đăng ky kinh doanh thay đới länn thứ bady ngay 17/12/2015, theo đó Tởng Cöng ty hoạt động theo Giắy chứng nhặn Đăng ky kinh doanh và đàng ky thué só 0400101450 do Só Ká hoạch và Đấu tư Thành phó Đà Nâng cấp.
Hoạt dộng theo mó hinh Cóng ty mẹ - Cóng ty con.
Tơng Công ty Cố phán Xáy dưng Điện Viẹt Nam of tôn giao dich: Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation (Viét tát là 'VNECO).

Trụ sâ chinh: Só 344 Phan Cháu Trinh, phương Binh Thuận, quận Hả̉i Châu, thành phớ dà Nẫng.


Hinh thức sà hữ vớn: Cố phán
 träm bảy muơi lâm trị̂u, không tràm năm muơi ngàn đơng):

Tại ngáy 04/12/2015, thơi điêm chớt danh sách oó đông sau phàt hành trá cổ tức näm 2014 và chào bán
 Tông Cöng ty nhus sau
$\checkmark$ Cổ phiếu ngãn quȳ 15.989.200.000 đông tương đương với $1,94 \%$ vớn điếu lệ cûa Tống Cöng ty.
$\checkmark$ C6 đông khåc góp 807.585 .850 .000 đơng tương đưong vơi $98,06 \%$ vồn điếu lậ của Tông Cỏng ty.
 giū̀ $35,79 \%$ vơn điếu lẹ̛.
 giữ $8,76 \%$ vớn điếu lệ.

## 仑 Thành phấn Hộl đớng quản trị và Ban Tống Giâm đớc Tổng Công ty

Câc thành viần trong Hội đớng quản trị Tông Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 veื Ban Giám đóc đã đí̛úu hânh Tởng Cöng ty trong giai đoan tải chính từ ngày 01/10/2015 đấn ngày 31/12/2015 gớm:

THUYét MINH BȦO CÁO TÀI CHINH (tiép theo)


- Hộ đông quăn trip:

| Ong Dapang Trong Ngōn | Chưt tich |
| :---: | :---: |
| Ong Đoàn Đức Hớng | Uẏ vien |
| Ong Nguyèn Tinh | Uẏ viên |
| Org Phan Anh Quang | Uy viên |
| Ong Truang Phuóc Nghia | Uẏviên |
| Óng Le Thanh Höng | Uẏ viên |
| Ong Phan Trinh Anh Tuăn | Uy viên |

- Ban Dióu hành:

| Ong Đoàn Dưc Hơng | Tơng Giàm đóc | (nghi huu tù̀ ngày 01/07/2015) |
| :---: | :---: | :---: |
| Ong Nguyẽ Trong Binh | Phó Tớng Giám đớc |  |
| Ong Trấn Văn Huy | Phó Tởng Giàm đớc |  |
| Óng Nguyền Tịnh | Phô Tơng Giám đóc |  |
| Óng Ngô Văn Cutờng | Phó Tỡng Giám đớc |  |
| Ong Phan Anh Quang | Kêt toán tuuờng |  |

* Ngườ đọi diện theo pháp luật của Tổng Công ty:

Ông: Đoàn Đức Hớng - Tơng Giàm đớc Tớng Công ty.

* Thành phấn Ban kdểm soât Tổng Cōng ty nhiệm kỳ 2015-2020:

| Ong Lè Chí Dûng | Trương ban |
| :--- | :--- |
| Ông Lè Minh Tuân | Thành viên |
| Bà Nguyĕn Thị Thúy Vinh | Thành viên |

## 2. Līnh vự kinh doanh

 trạm biến áp điện; kinh doanh phât trién nhà vâ hạ tăng ky thuạt đơ thị; đău tư tàl chinh; kinh doanh khách sạn, nhà hàng và càc dịch vụ du lịch, thế thao, vuil chơ giall tri; kinh doanh lự hành.

## $\checkmark$ Ngành nghế kinh doanh

 nghiệp dân dưng, công trinh glao thờng, thuỳ lộ, viện thöng, vân hoâ, thê thao, sân bay, bến cảng:
Thiêt kế, chế ţ̣o kết cááu thép, cạc sân phấm co khi và mạ kêm;
 sản xuất, kinh doanh cảc chùng loạl vật Hệu xảy dưng; kinh doanh các mật hâng trang trí nội ngoại thắt, kình doanh bât đọ̀ng sàn, dich vụ nhà đăt, kinh doanh xảng dáu;


## THUYẾT MINH BÁO CȦO TÀI CHINH (túép theo)


 hoạch, thiét ká công trinh; tư vấn quàn lý dư ân; tư vấn đắu tư và hơp đông kinh tá; tư vấn mus sâm vạt tu, thiết bj, cöng nghẹ;
Kinh doanh xuắt nhạ̣p khẩu: vật tư thiêt bl điện, vật liẹ̣u xảy dựng, thiât bi phưong tị̣̂n vận tải, xe máy thi obng; đa̛y chuyền oông nghệ vè càc thiét bil oông nghiệp khác;
 nghi/̣̂p;
Đâu tư nhâ máy thuỷ điện đọ̣c lập, kinh doanh phàt triến nhad và hạ táng kỹ thuật đô thi, Khu cơng nghiệp, khu chế xuât, khu cờng nghẹ̣ cao, khu kinh tế môi, khu du lich sinh thati;
Đส̆u tư tali chinh;
Sàn xuất và kinh doanh diện;
Khal thác, chér biến, kinh doanh khoâng sản;
Kinh doanh khäch sạn, nhà hàng và cảc dịch vp du lich, thét thao, vui chai giai tri; kinh doanh lự hành nội địs và quốc té;

Kinh doanh sưa chūa xe máy thi cóng và phương tięn vå̀n tảl.
Kinh doanh lạp đạt thiét bic điện, điẹ̀n từ viē̃n thỏng, điện gla dụng;
Kinh doanh thiét bị vãn phòng, thiết bị vẹ̆ sinh;
Kinh doanh bánh ķ̣o, rựu, bia, thuốc là điếu sàn xuất trong nự̛́c, hóa mỳ phấm;
Kinh doanh các mật hảng nờng, lẩm sản, thực phả̉m, hàng thù cơng mŷ nghệ, sẩn phẩn bầng gõ, đô dùng cá nhàn và gia đinh;
Cho thuê văn phơng và mạt bàng kinh doanh.
3. Đặc điển hoṣt động của doanh nghiệp trong kỳ tà̀ chînh có ânh hưởng đấn báo cáo tâl chinh: Chù yếu hoạt đợng trong lïhh vực Xây láp đưa̛ng dảy, läp đạt trạm biốn áp và kinh doanh dịch vụ khâch sạn, nhà hàng.
4. Cău trúc doanh nghiệp

## Cơ cẫu Tởng Công ty Cổ phần Xây dưng điện Vị̂̀t Nam bao gớm:

Vän phòng Tởng Cơng ty cô trụ sở đöng tại só 344 Phan Chảu Trinh, phuờng Bình Thự̂n, quận Hầ Chãu, thành phớ Dà Nã̃ng.

### 4.1. Danh sách các công ty con: góm 7 cóng ty con

## 4,1.1. Tên Công ty <br> : Công ty cở phấn Xảy dựng đilị̂n VNECO 3 <br> Địa chil : Khời 3, phương Trung Đठ, thành phớ Vinh, tinh Nghệ An. <br>  cóng nghiệp.

Giá trị đấu tư ghi nhaṣn tại oỏng ty tại ngày 31/12/2015: 6.985.720.000 đơng.
Ty lệ lọi ich của Cöng ty mẹ
; 52,93\%
Quyến biếu quyớt của Công ty mẹ
:52,93\%

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (tiép theo)


| 4.1.2. Tên Công ty : Coong ty | : Cöng ty cố phân Xayy dựng điộn VNECO 4 |
| :---: | :---: |
| Đia chi : S6 197 N |  |
| Hoạt đọng chinh : Xây lâp |  |
| oóng nģhiệp, kinh doanh vệt liệu, máy móc. |  |
| Giá trị đâu tư ghil nhộn tại cóng ty tại ngày 31/12/2015: 5.192.580.000 đóng. |  |
| Ty̌ 1 ¢̣ lolich cùa Công ty me | mee : $54,73 \%$ |
| Quyên biêur quyêt của Công ty me | Công ty me : $54,73 \%$ |


| 4.1.3. Tôn Công ty | : Công ty cớ phắn Xây dưng điện VNECO 8 |
| :---: | :---: |
| Dia chil | : Só 10 Đào Duy Từ, thành phơ Buôn Ma Thuờt, tinh Đảk Läk |
| vạ̣l liệu, máy móc. |  |
| Gia trị đâu tư ghi nhận tại công ty tại ngay 31/12/2015: 9.746.980.000 đơng. |  |
| Ty̆ lệlọi ích của | mẹ : $55,93 \%$ |
| Quyến biểu quyê | ng ty me : $55.93 \%$ |

### 4.1.4. Tên Cồng ty : Công ty cổ phấn Xầy dựng diiọn VNECO 12

Đia chi : Sớ 155 Ly Thuờng Kiệt, thành phớ Đơng Häl, tînh Quảng Binh
Hoạt động chinh : Xây lấp các công trinh, nguón điộn, hệ thống lusil Giện, TBA điện, kinh doanh vệt liẹu, méy móc.

Giá trị đáu tư ghi nhạn tạl cơng ty tại nģày 31/12/2015: 7,887.000.000 đớng.
Tỷ lệlọif fch cỏa Cóng ty mẹ : $65,73 \%$
Quyén biêu quyêt của Cöng ty mẹ : $65,73 \%$

| 4.1.5. Tên Coong ty | : Công ty cổ phấn Đâu tư và Xây dựng điọ̀n MÊCA VNECO |
| :---: | :---: |
| Eja chil | : R1-72 Bùl Bầng Đoàn, Phư My̆ Hunng, Qự̂n 7, TP Hố Chi Minh |
| Hoạt đọng chinh |  |

Glả trị đa̛u ưu ghi inhặn tại công ty tại ngày 31/12/2015: 63.100 .000 .000 đ 0 ong.
Tỳ lệlø̣i ich của Cöng ty mẹ $\quad ; 70,05 \%$
Quyến biểu quyêt của Công ty mẹ : $70,05 \%$
4.1.6. Tên Cồng ty : Công ty cố phấn Du lịch Xanh Huế VNECO

Đia chil : Só 2 Lé Lộ, thàǹnh phớ Hué
Hoạt động chinh : Hoạt động xây láp, kinh doanh nhả hàng, khách sạn
Giá trị đảu tư ghi nhận tại cóng ty tại ngày 30009/2015: 58.913.000.000 đóng.
Tỳ lệ lọil ich cuia Cóng ty mẹ
: $98,35 \%$
Quyến biểu quyêt của Cong ty me
: $99,35 \%$

| 4.1.7. Tên Cöng ty | : Công ty TNHH Quàn ly Dư án Cora Asia |
| :---: | :---: |
| Dja chi | : Láu 1, Toa nhà Sóng Đè, 148 Ky Đông, Quận 3, thành ph\% H6\% Chi Minh |
| Hoạt dọng chinh | : Tưván, Quản ly các duy ann đáu tư... |

## THUYÉT MINH BÁO CAOO TÀI CHINH (tíap theo)


Gia trị đáu tư ghi nhạn tall công ty tại ngày 31/12/2015: 1.020.000.000 đổng.

| Tỳ lộ lọi ich cùa Công ty mẹ | ; $51 \%$ |
| :---: | :---: |
| Quyên biŝ́u quyêt của Công ty me | : 51\% |


 VNECO tại Công ty ớ phấn Du lịh Xanh Nghệ An VNECO nhu sau: tŷ lệ oó phân nám giữ trước thái diém chuyến nhượng là $63,39 \%$; tỳ lệ cổ phấn nấm giữ sau thà̛ điếm chuyẩn nhuọng là $0,0 \%$.

### 4.2. Danh sâch câc công ty liên kết: gốm 3 công ty

### 4.2.1. Tẻn Cờng ty : Công ty cổ phẩn Xăy dụng điện VNECO 2

Đfac chi $\quad$ Sớ 13 Mai Hăc Đé, thành phớ Vinh, tinh Nghę̣ An.
Hoạt đọ̆ng chïnh : Xay lắp các công trinh, nguốn điện, hệ thớng luới điện, TBA điện vâ sản xuát cöng nghiệp.

Glá trị đấu tư ghil nhạ̃n tại cóng ty tại ngảy 31/12/2015: 5,854.100.000 đống,
Tỳ lị̉ lơi ích của Công ty mẹ : 36,49\%
Quyền bî̉̉u quyêt của Công ty mẹ $: 36,49 \%$

| 4.2.2. | Tền Công ty | : Công ty cố phân Xuay du̧ng diện VNECO 7 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Dia chi | : Sớ 51 Phạm Như Xương, qự̂n Llên Chiếu, thành phố Đà Nãng |
|  | Hoast đọng chính |  | cong nghiaçp.

Giáa trị đăúu tư ghi nhện tại cơng ty tại ngây 31/12/2015; 9.560.000.000 đống.
Tŷ lệ lọi ich của Cöng ty mẹ $\quad: 31,16 \%$
Quyển bléu quyưt cůa Công ty mẹ $: 31,16 \%$

### 4.2.3. Tên Công ty : Cöng ty cổ phân Xay dựng diồn VNECO 10

Địa chi : Phường Trấn Quang Diệu, thành phớ Quy Nhon, tính Binh Dịnh
Hoạt đợng chính : Xây lấp các oồng trinh, nguớn điện, hẹ̉ thống lư̛il điện, TBA điện và sản wuầt công nghiệp.

Giá trị đáu tư ghi nhận tạl cơng ty tại ngáy 30/09/2015: 3.000.000.000 đóng,
Tỷ lę loli ich cûa Cóng ty me
: 30,05\%
Quyến bî̛u quyêt của Công ty me : $30,05 \%$

Tại thd̀ đlểm ngaby $30 / 12 / 2015$, thực hiện Nghi quyát số 41NQ/VNECO-HDQT ngày 01/12/2015 cůa Họi đổng Quản trị Tớng Cồng ty có phấn Xây dựng điện Việt Nam vế việc thỏng qua phương ân tầ cáu trùc Công ty
 phân vớn VNECO đấu tư tại các đ̛ơn vị như sau:

THUYÉT MINH BÁO CAO TÀ CHINH (tiép theo)


| T | Tên đơn vị | Vö́n đâu tư của VNECO (CÓ phăn) |  (\%Nớn điău lệ) | Sơ cổ phấn đả bán | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Cong ty CP Tư ván va Xáy dừng VNECO (Cōng ty con) | 510.200 | 60,85 | 510.200 | Kể từ ngày <br> 30/12/2015 <br> khöng còn là <br> Công ty con |
| 2 | Công ty CP Xày dựng điện VNECO 5 (Công ty liên két) | 405.000 | 30 | 405.000 | Kétứngày 30/12/2015 không con là Conng ty liên kát |
| 3 | Công ty CP Xây duıng điện VNECO $B$ (Cöng ty lièn kêt) | 1.063.655 | 43,91 | 1.063.655 | Kêtừ ngày <br> 30/12/2015 <br> khōng cón là Cöng ty liên ket |
| 4 | Cơng ty CP Xảy dựng đị̣̊̂n VNECO 11 (Cóng ty lièn két) | 1.668.205 | 47,66 | 1.668,205 | Kế tíngày <br> 30/12/2015 <br> khơng cón là <br> Cöng ty lien kêt |

4.3. Danh sách các các đơn vị hẹch toán phụ thuộc: gồm 02 đơn v]:
$\checkmark$ Khách sạn Xanh Đà Nẫng tại sớ 64 Hoàng Vän Thái, phuờng Hơa Minh, quần Luên Chiéu, Thânh phó Đá Nẩng thành lập theo Quyêt dinh só 245/QD/VNECO-TCNSDT ngảy 08/3/2011 của Tởng
 phớ Dà Nẫng cấp glăy chứng nhận đâng ky hoạt động chi nhánh sớ 0400101450-029 đ3̛ng ky lấn đảu ngày 19/4/2011.
 Thien Huế thành lập theo Quyér đinh só 22/QEIVNECO-HDQT ngày 28/9/2011 cũa Chủ tjch Họi
 Thứa Thiên - Hué coffp Giáy chựng nhận đăng ký kinh doanh hoạt đọng Chi nhành số 0400101450-030 đäng ky lân đáu ngày 05/10/2011,

THUYẾT MINH BÅO CÁO TÀI CHINH (tiép theo)

5. Tuyền bó vế khà năng so sánh thông tin trên Báo cáo tàl chính: Sơ 脝u so sánh tại ngày 01/01/2015 trên Bâng cân đới ké toàn được láy từ Bảo cào tài chinh Vân phöng Tóng Công ty cho nảm tail chinh kêt thüc ngady

 hơp voit thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bọ tương Bọ tài chính, cut thể như sau:

| BÁNG CÂN OÓI KÉ TOÁN |  |  |  | Chênh lȩ̣ch |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cuia Bề Tìchính |  | Quyćt đjah só 15/2003/Q\#2-BTC ngày 2003/2006 |  |  |
| TȦISÃN | 01/01/2015 |  | 01/01/2015 |  |
| A. TAI SAN NGÅNHAN <br> II. Bầu tu tài chiah ngấn hụn | 12.643.316.020 | A. TẢI SẢN NGÁN HAN <br> II. Các khoàn đầu tur tài chialh agitn hịn |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Chüng khoinn kinh doanh |  | 1. Dảulut ugha han | 24,423,666.131 | (11.780.350.111) |
| 2. Drp phórgg giàm giai chöng khoún kinh doanh <br> 3. Dưu tur nâm gio đía ngly đåo han | (5.725.386.020) | 2. DU phông giaim giáa chiùng khoán cadu tur ngin hagn | (5.725.386.020) |  |
| 3. Dưu tu nâm gio dian ngly dion han | 11.780.350.111 |  |  | 11.780 .350 .111 |
| III. Các khodin plaiit thu nģăn hạn |  | III. Cic khoãn phài thu ngắn hąn |  |  |
| 3. Phai thu ngin han khaic | 460.779.923.106 | 3. Cace khoian phài thu khác <br> V. Tài săn mgatin hạn khác <br> 2. Täi san ngân han khadr <br> B. TAI SẢN DAII HAN <br> 3. Chi phii xay düng co bañ dö dang | 445.689.645.457 | 15,090.277.649 |
| V. Taii sin ugtan han khice | - |  |  |  |
| B. TAİ SȦN DȦ! HAN |  |  | 15,090.277,649 | (15.090.277.649) |
|  |  |  | 250.609.857.857 | (250.608.857.857) |
| IV. Tai sàn dờ dang dai h han <br> 1. Chi phil x\&y demg co bán dó dang |  |  |  |  |
|  | 250.608 .857 .857 |  |  | 250.608 .857 .857 |
| NGUON VÓN | 01/01/2015 |  | 01/01/2015 | Chênh lẹch |
| C. NƠ PHÁI TRA <br> L. Nof ngin hap <br> 7. Vay val nọ thué tall chinh ngin hagn <br> II. Nq̣ dài hq̆ | 228.839.888.107 |  |  | - |
|  |  | 1. Ng nginin han |  |  |
|  |  | 1. Vay vänơ ngản han | 195.226.929.719 | 33.662 .958 .388 |
|  |  | II. Ng dal hapa |  | -9,388 |
|  | 194.758.797.872 | 1. Vay yang dal han | 228.421.756.260 | (33.662.958.388) |
| D. VÓN CHỨ SỚHOU <br>  |  | B. NGUON VÓN |  | (33.662.958.38) |
|  |  | I. Voba cheo st bira | 733.936.202.464 | - |
| 1. Von gop coln chù sơ hou | 733.936.202.464 | 1. Vốn đẩu tut cûa chict sạ̛ hitu | 637.210.610.000 | - |
| - Có phitóa phê thờng eố quyln bitơu quyat <br> - Có phiéu un dif | $637.210 .610,000$ |  |  |  |
| 5. Qup đhu tu phit triefn |  |  |  |  |
| 9. Quf hor try sap xtp doarh ngghiȩp | 11.985.555.466 | 5. Quy dau tup phat trieln | 2.757.563.170 | 9.227.992.296 |
|  |  |  | 9.227 .992 .296 |  |
| 6. Lof nlbuatin seu thue chua platu plst | 108.100.042.479 | 6. Quf̂ dư phaing tỉi chinh <br> 7. Lai nhubon sau thut chara phåa phobl | 108.100.042.479 | - |
| - LNST chua PP jay ke dia cubl ky trưo <br> - LNST chua phân phối kỳ náy | 73.493.752.449 |  |  | 73.493.752.449 |
|  | $34.606 .290 .030$ |  |  | $34.606 .290 .030$ |



## 11. KY̛ KẾ TOÁN, DON VI TIÊN TẸ SỬ DƯNG TRONG KẾ TOÁN

## 1. Kỳ ké toán nắm

Kỳ kế toôn nâm theo nảm dưoung lich của Tổng Công ty bât đấu từ ngày of tháng 01 va két thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng nâm.
2. Don vi tû̀n tệ̂ sử dụng trong kấ toán

Đơn v| tiễn tệ sư̛ dụng để ghi số kế toân và lạ̃p Báo cáo tài chinh là Đớng Viẹt Nam (VND).

## III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỌ́ KẾ TOAN ÁP DUQNG

## 1. Chá̛ độ kớ toán áp dụng

Tởng Cöng ty thực hiện công tác két toán theo Chá đợ ká́ toàn doanh ngbiệp ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trữ̛ng Bọ Tài chỉnh hương dăan kế toán doanh nghiộp.
2. Tuyēn bớ vâ viẹ̃c tuản thủ Chuẩn mực kë́ toán và Chế độ kế toán

Tổng Cờng ty đả âp dưng các Chuản mực kế toán Việt Nam và các vân bản hương dẵn Chuẩn mự kế toân Vlệt Nam. Bâo câo tầ chính được lạ̣p và trinh bày phù̀ họp với các quy đỉnh của Chuắn mực kế toân Vięt Nam và Ché đọ kế toán doanh nghiệp Vị̣t Nam đực ban hành tại thông tư só 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bọ trương B $¢$ Tal chính hương dã̃n ké toán doanh nghiệp.

## 3. Hinh thức kế toán âp dụng

Hinh thưo kế toân ấp dụng: Hinh thức ké toán trên máy vi tính.

## IV. CÁC CHINH SÁCH KẾ TOAAN ÂP DỤNG

1- Nguyễn tấc ghi nhận các khoản tiốn và câc khoản tương đương tiến
Các khoản tién và tương đương tién được ghi nhận trong Båo cảo tài chinh gớm: Tiấn mặt, tiến gửi thanh toân tậ caac ngần hâng, câc khoản đả̉u tư ngấn hạn oó thởi hạn khờng quà 03 (ba) thàng, of tính thanh
 chuyển đởi thành tiên, tiấn đang chuyển đàm bảo đă đực kiêm ke đ̧̂y đư.

Nguyên tâc xâc đỉnh che khoản tuong đuoong tiến: Các khoản tuơng đuoung tiên được phản ánh trong Báo cáo tâl chính là các khoản đấu tư ngán hạn Cơng ty đang nấm glự of thời hạn đéo hạn nhỏ hơn hoạc
 không có rủi ro trong chuyến đôi kể từ thờ điổm mua khoàn đá̛u tư đô.
Nguyên tâc và phương phâp chuyền đới các đớng tiến khác ra đóng Vlặt Nam: Các nghiệp vụ phàt sinh khöng phài là Đớng Viẹt Nam (ngoại tẹ) được chuyển đơi thành Đóng Viṣ̂t Nam theo tỳ giá thục té́ tại thöi điém phát sỉnh. Sớ dư tiến và các khoàn công nọ có gớc ngoại tệ tại thờ điốm ké́t thức kỳ ké́ toán đự̣c chuyến đô thành đớng Viẹt Nam theo tỳ giá mua bán thực tá binh quãn liên ngằn hàng thuoong mąi do Ngản hàng Nhà nưóc công loó tại thãi điốm kết thúc kỳ ké toán năm.
2. Nguyēn táác ghi nhạ̀n hàng tợn kho

Nguyên tợc ghi nhạạn hâng tớn kho: Theo nguyền tạ̉ giá góc.
Phương pháp tính giáa trị hàng tởn kho: Binh quân gia quyến.

THUY削 MINH BAO CÁO TẢI CHINH (tiép theo)

Phương phấp hạch toấn hảng tốn kho: Kẻ khal thừ̛̀ng xuyên.
Phương pháp lạ̣p dự phöng glàm glá hâng tớn kho: Eực trich lập theo thơng tư sớ 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bọ tài chính ougge sưa đờ bó sung tai thông fu só $34 / 2011 /$ TT-BTC ngày 14/03/2011.

## 3- Nguyền tåc ghi nhạ̀n và khá̛u haso TSCD


Nguyên tác ghi nhạn TSCD: theo nguyên tác già gớc.
Phương phạp khấu hao tài sàn cơ định: TSCE đực khắu hao theo phương pháp đuờng thảng, tỳ ụ̣̂ khấu hao phù̀ hợp wâi Chế độ quàn tŷ, sử dụng và trich khăúu hao tâi sản có địrh ban hành kèm theo Thông tư sơ 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 cuà Bộ trương Bộ Tä́ chính.

## 4- Nguyãn táac ghi nh\$̣̆n và khău hao bắt động sân đâu tư


Nguyên tả́c ghi nhận bất đọ̀ng sản đớu tur: theo nguyên tấc giá gớc.
Phương pháp khău hao bất động sản đGُu tự Được khắu hao theo phương pháp đưởng thả̉ng phù họp vfi chuẩn mực số 05 - Bất động sản đấu tư ban hành kèm theo Quyát định sớ 234/2003/QD-BTC ngày 30/3/2003 của Bọ̀ trưong Bộ Tall chính.
5. Nguyân tấc ghi nhận câc khoàn dá̛u tư tall chính:

- Chứng khoán kinh doanh: đực phàn ấh theo phuơng pháp glá gớc các loại chứng khoán theo quy định của pháp lụ̣t nấm giữ vil mue đich kînh doanh.
- Các khoản đâu tữ nẳm glữ đến ngày đâo hạn, khoản cho vay: Phàn ânh các khoấn tiổn gử ngân hàng $\infty$ ô thàl hạn lân hoon 03 thâng và các khoản cho vay nắm giữ đởn ngày đâo hạn vơi muc đích thu läi hàng kỳ và các khoản đấu tư nâm glư đônn ngày đđ̂o hạn khác.
- Các khoàn đâu tư vào Công ty con, công ty llên doanh, llên kết:

Các khoán đấu tư vào Công ty con, Cơng ty lî̀n kết, vớn góp vào co sổ kinh doanh đớng kiâmn soát: Các khoàn đấu tư này được phản ánh trong Báo cáo tall chính theo phưong pháp giá gớc.

Nguyên tác lạ̣p dự phòng giảm giâ đấu tư tài chính ngặn hạn, dài hạn: Theo hứñg dăn tại Thỡng tur só 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tal chính vê viẹ̣c *Huơng dẵn chế đọ trich lập và sừ dung các khoản dự phồng giầm già hàng tồn kho, tôn thât các khoản đớu tu tâi chinh, no phài thu khò đöi và bảo
 89/2013/TT-BTC ngay 28/06/2013.
6. Nguyûn tấc ghil nhận và vớn hóa các khoản chi phí đil vay

Chi phí đì vay đự̣̆c ghi nhẹ̣n vào chì phf sản xuath, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi đực vớn hơa theo quy định của chuẩn mục kế toán sÉ 16 - Chi phi đi vay.

 chuắn mưe kế toán sớ 16 - Chi phi đir vay.

THUYÊT MINH BȦO CÁO TÀl CHINH (tiép theo)


## 7. Nguyên tác ghi nhận và vốn hơa các khoản chl phí khâc

 thế thương mại của Tởng Công ty; chi phi phát hầnh trâl phiếu; chi phi đảo tpo và cơng cư, đụng cụ xuát dừng một lán vã̛i giá trị lân và bản thần oông cư, dưng cụ tharn gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chinh phải phần bó dấn vảo câc đới tự̂ng chịu chi phí trong nhiếu năm.

## 8. Nguyền tắc ghi nhận chl phí phảl trà

Chi phí phài trả: Ghi nhận các khoản chì phi cho hoạt động sân xuât kinh doanh trong kỳ nhumg thutc tè̛ chưa phát sinh việc chil tả̀; các khoản đó được đơn vị nhạ̀n thi cồng (bao gốm các Cöng ty con, Công ty liên
 điém kát thức kỳ ké toán chưa hoàn tất các thú tục đế thanh toán với Tởng Cỏng ty. Tuy nhiên, khớ lự̂ng các colng trinh, các hạng muc cong trinh đó đá đực nghiẹm thu bân glao cho chủ đáu tuf (đă ghi nhân doanin thu).
Chi phi phải trả trong kỳ của Tớng Cỏng ty bao gớm trich trưóc chi phí của cơng trinh, chi phil läl vay phải trà.
10- Nguyên tắc ghi nhặn vớn chủ sở hữu
Vớn đáu tư của chủ sả hưv: Được ghi nhận theo só vớn thực góp của chủ sở hüu.
Thặng dư vỡn có phán: Đự̧c ghi nhạ̀n theo số chênh lệch tẩng do phât hành cố phiếu cao ha̛n mệnh gíá và chênh lệch täng, giàm so với giá mua lại khi tẩ phát hành cở phiếu quŷ.
C6 phî̛ư ngã̃n quȳ: Được ghi nhận theo giá thực tế mua lại bao gớm giâ mua lại và các chi phíliên quan trưc tiếp đén viêc mua lại có phióu như chi phi giao dich.

Nguyên tấc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phới: Là sớl lọi nhuận tự hoạt đọ̉ng của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN (nếu cơ)) và các khoản điếu chỉnh do áp dưng hớ tờ thay đởi chính aách ké̉ toán và điéu chính hởi tớ sai sót trọng yấu của càc năm trứç.
 thuèng giên.

11- Nguyèn tác và phương pháp ghi nhą̀n doanh thu
Doanh thu bán hàng: tuân thủ 5 đíúu kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuấn mưc kế toán só 14 Doanh thu và thu nhọ̣p khác, doanh thu đượe xác định theo glâ trij họp lỳ của càc khoản tlên đảa thu hợ̣c sêe thu được theo nguyên tác ké toán dón tích.

Doanh thu hoạt động xảyy lấp đự̛̣ ghi nhện khi giá trị xây lấp đực xác định mọ̃t cách đàng tin cậy; căn cứ vào biên bản nghiệm thu khời lương cỡng trinh hoàn thành và phié́u giá đực xéc định giüra chủ đáu tư và Tớng Cöng ty, hoá đơn đala lập và đự̛̣ khách hàng chấp nhạ̀n thanh toàn.

Doanh thu hoạt động tải chinh: phảnn ânh các khoản doanh thu tián läil trong ký ké́ toán nảm, chânh lệch tỳ giá đảnh giá lại cuớl glai đoạn tâl chính và cổ tức, lọi nhuận được chia hoạc cân cứ vào phương án phân phới lọi nhuận của Công ty liền doanh, liền kết, co sở kinh doanh đống kiêm soât.

THUYẼँT MINH BÁO CÃO TẢI CHINH (tiép theo)


## 12- Nguyên tấc và phương pháp ghl nhận chil phi tài chinh

Các khoản chi phí được ghi nhặn vào chi phi tai chinh bac góm; Chi phi lai tiên vay, các khoàn iô do
 khoản mục tién tệ có gớc ngoại tệ; đự phòng giàm giá đâu tư chá̛ng khoân, đáu tư ngần hạn, dal hạn; kêt chuyên hoạ̣c phàn bớ chênh lệch tỳ giá hỡ đoài của hoạt động đấu tư xảy dựng cod bản; các khoản chi phi đả̉u tư tà chinh khác.

Cack khoản trên đự̛̣ ghi nhặn theo tóng só phat sinh trong kỳ, không bù trừ vól doanh thu hoạt động tail chinh.

13- Nguyần tả̉c và phương pháp ghi nhặn chi phf thứ thu nhạ̣p doanh nghiĉ̣p hị̣̣̂n hành, thuế thu nhập doanh nghięp hoän lạl

Chi phí thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp hiẹn hảnh đực Xác địinh trên co sơ thu nhập chịu thué vé thuế suất thué' thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phi thuá thu nhạ̣p doanh nghiệp hoân lại đự̛̣c xảc định trên co sờ so chênh lệch tạm thơi đựọc khấu trự, só chênh lệch tạm thờ chịu thuế và thuế suát thué TNDN.

Viẹc kê khai và nộp thuể TNDN của các Chi nhánh đự̛̣c thực hiện tại Vàn phơng Tổng Công ty.
Viẹ́c xác đ̛̣nh thuế TNDN của Tởng Cóng ty càn cứ vào câc quyết định hiệ̣n hành vế Thué. Tuy nhiên
 quyen.
15. Các nguyèn tǻc vằ phương pháp kê toán khác


Các loai thứ̛ và phí khác thực hiện theo quy định hiện hành vế thuế, phi hiẹ̀n hành của Nhà nức,

## 17. Cöng cư tàl chinh

## Tàl sản tal chinh

Theo thớng tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ tail chính, tâi sàn täl chính được phân loại một cách phù hopp, cho muc đich thuyêt minh trong các bào caxo tal chinh thành tal sàn tall chính đuợc ghi nhạ̉n theo giá trị họp ly thơng qua Báo cáo kết quả hoạt đọng kinh doanh, các khoản cho vay và phài thu, các khoản đaáu tư giự đấn ngày đẩo hạn và tài sản tài chính sẫn sàng đé bán. Công ty quyé̛t định phân loại các tài sản tà chính này tại thởl điém ghi nhạ̃n lân đáu.
 trực tiếp có liên quan.

Các tài sản tảl chính của công ty bao gớm tiấn và các khoản tiênn gừi ngắn hạn, các khoàn phảl thu khách hàng vả phải thu khác, các khoân cho vay, các cóng cụ tảl chính đựo niầm yấl, không đự̛̣ nlêm yốt.

## $\checkmark$ Nọ phâl trà tall chinh

Nọ phài trả tàl chính theo phåm vi của Theo thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 cùa Bộ tèi chinh, cho muc đích thuyết minh trong các báo cáo tąl chinh, ưự̛c phần loại một cách phé họp thánh các

THUYÊT MINH BÁO CȦO TÀl CHINH (Siéfp theo)

 nọ phải trà tài chînh đự̛̣c xác đinh theo glá trị phân bố. Công ty xác địrh việc phần loạl các khoàn nọ phải trả tài chính thơi điẩm ghi nhạn lán đâu.
 tiérp có liến quan.

Nọ̣ phài trả tài chính cưa Công ty bao gờm các khoản phài trà ngữil bán, cảc khoàn phải trả khảc, nọ và vay.

## $\checkmark$ Giá trị sau ghi nhận lăn đâu



## $\checkmark$ Bù trừ các công cû tàl chinh

Các tàl sản tài chính và nọ̣ phải trả̉ tài chính đực bù trừ vả̉ già trị thuấn sâ đực̣ trinh bày trôn các báo cáo tình hình tà̀ chính né̛u, và chì nấu, đơn vị có quyền ḥ̣p phập thi hành việc bù trừ các glá trf đẫ đực ghi nhặn này và co y đinh bù trừ trèn co sả thuán, hoạç thu đực cacc tài sản và thanh toán nọ̣ phả̉ trả̉ đớng thơi.

Địa chit: S6 344 Phan Châuu Trinh, Q. Hầ Châu, TP, Đà Nâng
THUYẾT MINH BȦO CÁO TÀI CHINH (tiôp theo)
(Cac thuyatt minh này ià mọt bô phạn họp thanh val cán dugce dọc Göng thati vot Bato calo tail chinh)

## V. THŐNG TIN BỐ SUNG CHO CÁG KHOẢN MỤC TRINH BÀY TRONG BẢNG CÅN ĐỐl KĔ́ TOÁN

| 1. Tiên |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Cuâi ky } \\ (31 / 12 / 2015) \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { Don vitinh: dóng } \\ & \text { Dáu nảm } \\ & \text { (01/01/2015) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tlén mật tại quy |  |  |  | 1.391.822.791 |  | 1.200.782.317 |
| Tiến gư̆ ngân | gh khöng ky han |  |  | 89.537 .976 .572 |  | 211.412.213.912 |
| Cờng |  |  |  | 90.929.799.363 |  | 212.612.996.229 |
| 2. Caic khoàn dău tur tal chinh |  | $\begin{aligned} & \text { Cuôi hỳ } \\ & \text { (31/12/2015) } \end{aligned}$ | Duyphoing | Dâu năm <br> (01/01/2015) |  |  |
|  | Già góc | Gia tri hop ly |  | Giá gob́c | Gua trị họp ly | Dư phòng |
| a. Chóng khoân kinh doanh |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giat trj cớ phiću | 59.642.509.220 | 68.884.420.000 | (5.523.749.220) | 12.643.316.020 | 6.917.930.000 | (5.725.386.020) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lugng: 32.700 <br> co phiéu) <br> - VFR (só | 782.351.220 | 150.420 .000 | (631.931.220) | 782.351 .220 | 356.430 .000 | (425.921.220) |
| lugng: 130.000 <br> © phiéu) <br> - LCG (\$5 | 3.947 .111 .800 | 2.232800 .000 | (1.714.311,800) | 3.947.111.800 | 2.327.000.000 | (1.620,111,800) |
| luggng: 309.000 <br> $\infty$ phiếu) <br> - GEX ( B Ó | 5.278 .706 .200 | 2.101.200.000 | (3.177.506.200) | 5.278 .706 .2000 | 2.811.900,000 | $(2.466 .806 .200)$0 |
| $\begin{aligned} & \text { luong: } \\ & 28000.000 \text { of } \\ & \text { phifu) } \end{aligned}$ | 49,634,340,000 | 64.400.000.000 | 0 |  |  |  |


| b. Dău tư nám giự dến ngayy daso hạn | $\begin{gathered} \text { Cuól ky } \\ \text { (31/12/2015) } \end{gathered}$ |  | Dåu năm (01/01/2015) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giáa góc | Glía trị ghl sơ | Giaj gớc | Giá trị ghi sổ |
| b1. Ngăn hạn | 95.700.000.000 | 95.700.000.000 | 11.780.350.111 | 11.780.350.111 |
| - Tiéan gír cól ky han | 95,700.000.000 | 95.700 .000 .000 | 11.780.350.111 | 11.780.350.119 |

BẢO CÁO TÀl CHİNH
Ky̆ kê toán kêt thüc tai ngày 31/12/2015
TỔNG CÕNG TY CỔ PHẤN XÂY DỮNG DIỆN VIỆT NAM Địa chì: S6 344 Phan Cháu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẳng Tel: 0511.3562361
THUYÉ́T MINH BÁO CÁO TÀl CHINH (tiép theo)

c. Đấu tư gôp vốn vào đơn vị đhác
c1. Đâu tur vào cōng ty con
-Cônn ty CP Xay dụng đị̣̂n VNECO 3 - Công ty CP Xây dulung đị́̂n VNECO 4 - Công ty CP Xây dưng diẹn VNECO 8 - Công ty CP Xayy dụng diện VNECO 12 - Công ty CP Tưvăn và Xáy dựng VNECO Cana ty cP ©áu tur va Xáy dựng điện ME - Công ty CP Du lich Xanh Hué VNECO - Cơng ty CP Du lịch Xanh Nghệ̂ An - Cong ty TNHH Quabn ly dự an Core Asia c2. Oáu tư vào Công ty liền doanh, liồn kôt - Cơng ty CP Xáy dựng điện VNECO 2 - Cōng ty CP Xáy dụng đị̣̂n VNECO 5 - Cong ty CP Xây dung điẹn VNECO 6 - Cong ty CP Xay dutag dien VNeCO 7 - Cóng ty CP Xay dung diên vNeCO 10 - Công ty CP Xay dang dien VNeco 11 c3. 曰Su tur vado don vị khác - Công ty CP Xayy dựng đị̣̂ VNECO 1 - Cơng ty CP Xáy dụng đện VNECO 9

- Công ty CP Châ tgo két cobu thep VNECO.SSM

| c1. Đâu tur vào công ty con | $\begin{gathered} \text { Cuố kỳ } \\ (31 / 12 / 2015) \end{gathered}$ |  |  | Đâu năm <br> (01/01/2015) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giâ gốc | Dư phòng | Glâ trị hơp lyy | Giá gớc | Dư phòng | Giáa trị họp ly |
|  | 152.845.280.000 | (115.141.255.447) | 42.449.226.450 | 168,587.219.500 | (123.875.146.834) | 47.427.852.985 |
| - Công ty CP Xáy dụng điẹon VNECO 3 | 6.985.720.000 | 0 | 8.732 .150 .000 | 6.985 .720 .000 |  | 7335.006000 |
| -Công ty CP Xây dûng điẹn VNECO 4 | 5.192 .580 .000 | 0 |  |  |  | 1.335.006000 |
| - Cóng ty CP Xây dưng điẹn VNECO 8 <br> - Cơng ty CP Xây dụñg điện VNECO 12 | 9746.980 .000 | (282.975.400) |  | 0,000 | (2200.693.400) | 5.682.280.200 |
|  | 7887.000.000 | (282.975.400) | 2.484 .004 .600 | 9,746.980.000 | (2.296.693.400) | 7.450.386.600 |
| - Cōng ty CP Tur ván và Xáy dựng VNECO <br> - Cãng ty CP Dáu tur và Xày dựng Giện MÉCA VNECO | 7.887,000.000 | 0 | 9270.867.697 | 7.887.000.000 | 0 | 9.763 .794 .119 |
|  | 63.100 .000 .000 | (55.528.000.000) | 0 | 5,102.000.000 | (5,102.000.000) | 0 |
|  | 63.100 .000 .000 | (55.528.000.000) | 7.572.000.000 | 63.100 .000 .000 | (56.790.000.000) | 6.310 .000 .000 |
| - Công ty CP Du lịch Xanh Ne | 58.913 .000 .000 | (58.913.000.000) | 0 | 56.687 .000 .000 | (56.687.000.000) | 0 |
| - Cong ty TNHH Qualn ly dự an Core Asia | 10700000 | 0 | 0 | 13.885.939.500 | (2.909.553.434) | 10.886.386.066 |
|  | 1.020.000.000 | (417.280.047) | 602.719 .953 | 0 | 0 | 0 |
| c2. Oáu fư vào Công ty liên doanh, liần | 18.414.100.000 | (9.560.000.000) | 12.573.990.012 | 49.782.700.000 | (40.928.600.000) | 11.637.615.492 |
| Xây dựng điện VNEC | 5.854.100.000 | 0 | 8.080.992.500 | 5.854,100,000 | $\rho$ | 7.334.010.000 |
| Oing ty CP Xăy dụ̂ng diện VNECO 5 | 0 | 0 | 0 | 4.050.000.000 | (4.050,000.000) | 7.3,1010.000 |
| - Công ty CP Xây dung đleên VNECO 6 | 0 | 0 | 0 | 10.636.550.000 | (4.050.000.000) | $\bigcirc$ |
| - Corng ty CP Xay dung diên VNECO 7 | 9.560 .000 .000 | 19.560.000000) |  | 10.636.550,000 | (10.636.560,000) | 0 |
| - Conng ty CP Xay dung diên VNECCO 10 |  | (9.560.000.000) | 0 | 9.560 .000 .000 | (9.560.000.000) | 0 |
| - Công ty CP Xây dung dięn VNECO 11 | 3,000.000.000 | 0 | 4.492.997.512 | 3.000 .000 .000 | 0 | 4.303.605.492 |
| c3. DSu tur vabo dơn vị thác | 0 | 0 | 0 | 16.682 .050 .000 | (16.682.050.000) | 0 |
| - Công ty CP Xayy dùng điẹn VNECO 1 | 42.739,009.234 | (1.960,243,060) | 40.778.766.174 | 43.301.524.707 | (2.060.443.235) | 42.563.105.472 |
| - Cơng ly CP Xáy dụng điện VNECO 9 | 758.179.800 | (82.259.800) | 675.920.000 | 758.179 .800 | (420.219.800) | 337.960 .000 |
|  | 1,982.484.527 | (555.156.525) | 1.427.328.002 | 2.545 .000 .000 | 0 | 3.867 .024 .000 |
| - Công ty CP Che too kett cóu thép VNECO.SSM | 5.114.023.435 | (1.306.738.635) | 3.807.284.800 | 5.114.023.435 | (1,640.223.435) | 3.473.800.000 |

BÁO CȦO TÀI CHINH
Kỳ kế toàn kêt thac tại ngay $31 / 12 / 2015$

TỐNG CÔNG TY CỔ PHÂN XĀY DỰNG DIỆN VIỆT NAM Địa chí Sớ 344 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đa Nắng Tel: 0511.3562361 Fax: 0511.3562367

THUYẾT MINH BÁO CAOO TÀl CHINH (ṫêp theo)

c. Đấu tư gốp vốn vaio đơn vị khåc

- Cóng ty CP Thùy aiẹ̃n Sông Chó
- Công ty CP Đáu tư và Xay dụng điọn Hỡ Xuån VNECO Tống oộng

TỐNG COONG TY CỚ PHÂN XẢY DÛNG DIఢ̂̀N VIẸTT NAM
Eifa chit：Só 344 Phan Chàu Trinh，Q．Hall Chảu，TP，Dà Nảng
Ky＇k＇̆́ toân kêt thức tại ngày 3／／12／2015

THUYẾT MINH BAAO CAO TÀI CHINH（tiÉp theo）



Tän Cöng ty

Noi thành 1ập va hoast đọing

Ty ${ }^{\text {Pa }}$ phán sè hơu va quy§̂n
bláu quyāt

Hoạt dộng chinh

## Cóng ty con

－CÔng ty CP Xaty dving diện VNECO 3
－Cóng ty CP Xây dưng diện VNECO 4
－Cőng ty CP Xály dựng diạn VNECO 8
－COng ty CP XAly dịing điện VNECO 12
－Cóng ty CP Dắu tư và Xây dựng điẹn MECA VNECO
－Công ty CP Du lifh Xanh HuE VNECO
－Cáng ty TNHH Quán ly Dut án CORE ASIA

## Công ty llân kất

－COng ty CP Xay dụing diẹtin VNECO 2
－Cong ty CP Xay dụng diện VNECO 7
－Cöng ty CP Xäy dung diên VNECO 10

Nghệ An
52，93\％
Nghệ An
〇aklak
Quảng Blnh
$\mathrm{H} \delta \mathrm{Ch} / \mathrm{Minh}$

TP Hứ Hó Chi Minh

Nghệ An
セà Nãng
$31,16 \%$ $51 \%$

Binh Dinh

34，68\％Xäy láp catc cóng trinh lứf diện；SXCN：．．．
Xáy lảp càc công trinh lưoi điạñ； SXCN ；．．．

Kdyy lẹp các cơng trinh lự！điẹ̀n： $\mathrm{SXCN}_{i}$ ；－．． Xł̌y láp càc cōng trinh lưở diện；SXCN：．．． Xây lấp cảo cöng trinh lươ diẹn；．．．
$98,35 \%$ Kinh doanh dich vụ khàch sạn，xtay lâp diên；．．． Tưván，Cuàn liy các dự án đắu tư Xäy lâp càc công trinh lươi đện；XD hạ tâng giao theng：．．．
Xáy láp các công trinh lưti Gệnct，SXCN：．．．

## d．Giao dich các bên liênn quan：

Trong ky k今̂́ toán，khơng oó phatt sinh giao dich lièn quan dón càc thành viân chà chớt（Chă tịch HDQT，thânh viên Họi đóng Quản tri，Ban Tớng giám đớc，ké toán trơơng）và ngứá có lién quan．Tuy nhiên，trong ky pó phàt sinh các giao djch llên

－Các khoản phål thu：

| TT | Ten coing ty | 36 phitithu duf ky | S6 phat thu phấ sinh trong ky | s6dathu trong ky | Só cón phàl thu cuadi kg |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | CÔNG TY CON | 258，438，994．027 | 18．912．224．947 | 15．763．242．779 | 261．567．976．195 |
| 1 | Cóng ty CP Xảy dụng diạn VNECO 3 | （67．157．686） | 10.000 .000 | 1．109．592．000 | （1，166．749．688） |
|  | Kinh phi đên bù | （143，209，406） | 0 | 1.109 .592000 | （1．252．801．406） |
|  | Phati thu khtic | 76.051 .720 | 10.000 .000 | 0 | 86.051 .720 |
| 2 | Cöng ty CP Xity dyng di¢̣n VNECO 4 | （324．367．455） | 295.678 .555 | 1．588．697．521 | （1．627．338．421） |
|  | Kinh phi $\begin{gathered}\text { Ofo bu }\end{gathered}$ | （396，481．97\％） | 285.678 .555 | 1．517．583．000 | （1．827．38\％．421） |
|  | Phajr thu khate | 71.114 .521 | 10.000 .000 | 81.114 .521 | 0 |
| 3 | Cõng ty CP Xay dưng diẹn VNECO 8 | 556.698 .395 | 475.946 .212 | 1．338．345．171 | （355．700．584） |
|  | Kinh phi difn bù | （2．839．298） | 315.434 .100 | 668.295 .368 | （355．700．564） |
|  | Phal tru kaisc | 559.537 .693 | 160.512 .112 | 720，049，005 | 0 |
| 4 | Công ty CP Xay dusng dig̣n VNECO 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kinh phl dedn bú | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Phatit thu khac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cty CP Kล́t cร์u thép vi Mes kêm Méca VNECO | 110．479．504．958 | 4．075．836．068 | 215．843．909 | $114.339,491.024$ |

THUYÊT MINH BÁO CAO TÀl CHINH (tí̈p theo)


| $\pi$ | Tôn obing ty | 86' phatithu d | sor phat thu phát sinh trong lis | Só ax thu trong ky | 56́con phài thu cuö̀ ky |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Glao dich lén quan đ̂en happ döng rua bán vest ous | 37.280.412.585 | 0 | 0 | 37.280 .412 .585 |
|  | Kinh phil oén bư | (102.612.009) | 845.962.000 | 0 | 543.350 .000 |
|  | Fhai thu kháe | 43.593.450 | 54.040 .572 | 0 | 97.634,029 |
|  | Glao dich liten quan thu xapp tin dung | 73.258 .110 .920 | 3.375.833.488 | 215.849 .999 | 76.418.094.410 |
| 6 | Công ty CP Du fieh Xanh Hu6' | 147.794.315.818 | 14.054,764.112 | 11.470.758.088 | 150.378.321,842 |
|  | GAa tif TSCe Tóng Cóng ty caip | 43.300 .105 .453 | 0 | 7.413.458.869 | 36.886,649.524 |
|  | Pouli tuu kháe | 104.649.692.325 | 13.899.281.112 | 4.057.301.119 | 114.491.672.318 |
|  | Kirh phi adin bu | ( $755,4833.000$ ) | 155.483 .000 | 0 | 0 |
|  | CONG TY LIEN KĖT | 10.717.612.574 | 1.094.615.879 | 14.323.121.472 | 8,489,107.981 |
| 1 |  | 478.321.761 | 695.845.421 | 432.877,073 | 741.189.509 |
|  | Kinh phi dờn bù | (137.958 000) | 272.466.300 | 0 | 134.510 .300 |
|  | Phali thu ktase | 816.277,161 | 423.379 .121 | 432.977073 | 606.679 .209 |
| 2 | Corng ty CP Xay dimg diofn VNECO 7 | 18.624.942.293 | 10.000.000 | 13,447.338.808 | 5.187.603.487 |
|  |  | 1.745.401.311 | 0 | 0 | 1.746 .401 .311 |
|  | Kinh phi OÉn bù | 23.962 .629 | 0 | 0 | 23.982.629 |
|  | Fhali thu khase | 16.854.578.353 | 10.000 .000 | 13,447.338.806 | 3,417.239.547 |
| 3 | Cöng ty CP Xay dutug diện VNECO 10 | 814.349,120 | 388.771.458 | 442.505.593 | 560.314.985 |
|  | Kinh phi đên bù | 258.975.915 | 0 | 400.533 .470 | (143.557.555) |
|  | Phai thukhac | 357.373.205 | 388.771 .458 | 42.272 .123 | 703.872 .540 |
|  | Tơng cọng | 278.158.606.601 | 20.006.841.826 | 30.106.364.251 | 258.057.054.176 |

- Các khoàn phằi trà:

| TT | Tann Công ty | Só phài tra ditu ky | S6́phàl trà phat sinh trong ky | \$ớ đà trà trong ky | só con phài trà cuố hyy |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | CONG TY CON | 61.601.164.809 | 103.417.383.455 | 104.729.739.223 | 50.288 .808 .871 |
| 1 | Công ty CP Xzy dyung di¢̣n VNECO 3 | 15.604.955.426 | 16,675.059,025 | 17.828.895.434 | 14.451.119.017 |
|  | Giao djch Eisin quan hopp dafng xdy dutg | 15.604.955.426 | 18.675.059.025 | 17.828.895.434 | 14.451.118.017 |
|  | Phal tra khate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cōng ty CP Xay duung diẹn VNECO 4 | 16.633.659.895 | 27,506,819.988 | 23.546.051.381 | 20.594.428.482 |
|  | Giao diah liên quan hap đơg xay dung | 16,633.659,696 | 27.506 .819 .958 | 23,54E.051.381 | 20.584.428.482 |
|  | Phai trà khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C8ing ty CP Xay duming diọn VNECO of | 20.411.906.000 | 37.159,031,481 | 36.505,448,360 | 21.052.489.201 |
|  | Phal to kftec | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Giso dich fien quan hop đong xay dimg | 20.411.906.080 | 37.159 .031 .481 | 38.508.448.3 20 | 21.062 .489 .201 |
| 4 | Cöng ty CP XRy dumg diện VNECO 12 | 4.770.043.998 | 7.016.473.209 | 5.788.086.004 | 2.998,456.203 |
|  | Gios đich tén quan hopp đáng xdy dupg | 4.770 .048 .998 | 7.016.473.209 | 8.788.066.004 | 2998.450.203 |
| 5 | Cöng ty CP Kêt câu thêp và Ma kÊm Méca VNECO | (1.656.526.295) | 11.082.100.743 | \$.121.071.397 | 374.503.051 |
|  | Giso dich liên quan hopp dông xaly dơng | (1.666.528.295) | 11.662. 100.743 | 9.121.071.397 | 874.503 .051 |
| 7 | Cóng ty ce Du \#ich Xanh Huet | 5,847.120.505 | 3.397,899.059 | 8.466 .712 .647 | 778,309.917 |

THUYẼT MINH BÁO CAOO TÀI CHINH (tiäp theo)


| T | Toncoing ty | Sơ phài trà day ky | \$ó phà trix phât sinh trong ky | Sód da tria trong ky | 85 cón phàt trá oußً kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Phai tra khis | 0 | 76.608 .000 | 76.608 .000 | 0 |
|  | Glao dịch lisin quan hipp đóng xay dyng | 5.847.120.505 | 3.321 .291 .059 | a.390.104.847 | 778.306 .917 |
| 7 | Công ty TNHH Quȧn ly dy an Core Asia | 0 | 0 | 470.494.000 | (470.494.000) |
|  | Gieo dich len quan hipp 6tring lonh tr |  |  | 470.494,900 | (470,484.000) |
|  | CÓNG TY LIÊN KÉT | 38.005 .280 .758 | 206.523.862.770 | 180.a70.017.539 | 63.658.825.938 |
| 1 | Eठng ty CP X ${ }^{\text {chy }}$ dụng diện VNECO 2 | 18.379.785.532 | 89.494 .729 .230 | 86.395.683.467 | 41,478.851.295 |
|  | Giao dich litan quan hop đơng xay dumg | 18.379.785.532 | 89.494.729.230 | 68.395.683.467 | 41.478 .851 .285 |
| 2 | Công ty CP Xiy dupg diọn VNECO 7 | 8.041.439.464 | 55.261,940.367 | 59.251.131.273 | 4.022.248.558 |
|  | Glao dith tên quanhopp dêng xây dụng | (3,258.560.533) | 55.261.940.367 | 47.831.131.273 | 4.022.248.558 |
|  | Phali trala khác | 11,300,000,000 | 0 | 11,300,000.000 | 0 |
| 4 | Cöng ty CP Xty dụng dig̣n VNECO 10 | 11.584.055.762 | 61.766.893,173 | 55.193.222.849 | 18.157.725,066 |
|  | Giao dich lien quan hop đong xdy difing | 11.584 .055 .762 | 61.766 .895 .173 | 55.193 .222 .849 | 18,157.726.089 |
|  | Tơng cọng | 99,606.445.367 | 309.940.946.255 | 285,599.756.812 | 123.947.634.510 |

## 3. Phàl thu khách hàng

```
a. Phàil thu của khách hàng ngaín hạn
Ban QLDA các công trinh Gẹn miân Bâc
Ban QLDA csec cong trinh điện miôn Trung
Ban QLDA cf́c osing trinh điện mifôn Nam
Cong ty CP Xsy dying Mail Linh Hà Tinh
Cóng ty TNHH MTV Xày lapp diẹn 4
Cong ty CP Nang lutang Tái tao Chau A.
```



```
Tóng Cơng ty ETPT điö̀ng cao tóc Vist: Nam
Ban OLLDA phàt trêen điţ̣n luce (Tóng Cty điễn luce mién Bác)
CÔng ty TNHH DVTM SX & XD Đông Mà Kőng
Các doif tutang khesc
Công
```

b. Phàl thu cùa khàch hàng dàl hąn

- 0


## cong

c. Phàl thu của khách hìng là oác bôn liôn quan

Cong ty CP ©ấu tur va Xay dûng diọn MECA VNECO
Cöng ty CP Dáu tư va Xay dưng điện Hà Xuân VNECO Cộng
Tơng ợng (a+b+c)

| $\begin{aligned} & \text { Cuôi ky } \\ & (31 / 12 / 2015) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Díu nảm } \\ & \text { (01/01/2015) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
| 38.999 .052 .940 | 33.762.761.531 |
| 67.108 .362 .726 | 40.270.133.789 |
| 7.529.673.155 | 32.559.512.087 |
| 0 | 22.008.559.073 |
| 21,502.667.587 | 7.557 .873 .35 E |
| 64.734.527.764 | 0 |
| 8.995.800.981 | 2.580.738.833 |
| 3.434.936.897 | 0 |
| 37.660.157.385 | 0 |
| 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 7.051.522.441 | 20.252.930.833 |
| 265.015.701.879 | 168.972.510.502 |


| 0 |
| :---: |
| 0 |


| 0 |  |
| ---: | ---: |
| 0 | 37.280 .412 .585 |
| 47.235 .359 .333 | 0 |
| 47.235 .359 .333 | 37.280 .412 .585 |
| $312.251,061.212$ | 206.252 .923 .087 |


| 4. Phài thu thasc | $\begin{aligned} & \text { Cuól ky } \\ & (31 / 12 / 2015) \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { DSu năm } \\ & \text { (01/01/2015) } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | G14 tri | Dư phöng | Glá tri | Dup phòng |
| a. Ngain hạn | 541.380,093.144 | (68,413.576.868) | 460.779.923.106 | (65.796.474.717) |
| a1. Phài thu ngân hạn eşe bần llàn quan | 239.586.544.724 | 0 | 223.396.565.363 | 0 |
| Cong Ty CP Xay Dưng Dies̃ VNECO 1 | 329.350 .332 |  |  |  |

THUYÊT MINH BAO CAO TÅl CHINH (tiśp theo)


| 4. Phàl thu khée | $\begin{gathered} \text { Cuठi kyे } \\ (31 / 12 / 2015) \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { Đâu năm } \\ & \text { (01/01/2015) } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Gla trị | Dutphòng | Gláa try | Dưphöng |
| Cong Ty CP Xasy Duting Diên VNECO 2 Cong Ty CP Xay Dựng Elện VNECO 3 Cong Ty CP Xay Dưng Dión VNECO 4 Cơng Ty CP Xáy Dung Dièn VNECO 5 Cöng Ty CP Xay Durig Elièn VNECO 6 Cong Ty CP Xaly Dung Điên VNECO 7 <br> Cöng Ty CP Xay Düng Điện VNECO a <br> Cong Ty CP XAy Dụng Eitin VINECO 9 <br> Cóng Ty CP Xay Ding EXion VNECO 10 <br> Công Ty CP Xay Dưng Eiẹ̆n VNECO 11 <br> Công Ty CP Xay Dựng Điện VNECO 12 <br> Cóng Ty CP Chế Tşo Két Céu Thép <br> VNECO.SSM <br> Cóng is CP Đáu tư va Xay dưng Đlị̂n MECA - VNECO <br> Công Ty CP Du Uch Xanh Huế VNECO <br> Cong ty CP Tu Vain \& Xay Dung VNECO <br> Cóng ly CP Đdu tur va thuong mạ VNECO Huê <br> Cöng Ty CO Phăn Du Lịch Xanh Ngḩ̧̂ An <br> 22. Phài thu ngấn hạn khác <br> Ban OLDA easc estng trinh điẹn Míńn Błc. <br> Ban QLDA càc cóng trinh diên Mién Trung <br> Ban QLDA các cóng trinh diên Mién Nam <br> Trung tâm phát triên quy̆ đât huyên Thơng Nhat <br> Trung Tam Phàt từên Quvȳ dat huyện Tràng Bom <br> Trung tâm phât trién Quy đát huyện Vinh Cind <br> Trung tàm phát trién quy đá huyè̀n Cấm My Cơng ty CP Xay láp Diện 2 <br> Phal thu lièn quan đén dư àn 293 Nguyãn <br> Van Trö́, Phô Nhush, TP Hó Chi Minh <br> Phải tru khoin ky cuope dal hạn tién đạt coc carn két tién dó trién khal DA khu du lich <br> Xanh Lang Cs <br> Phal thu tạm ing phuc vu cobng tác. <br> Trung tàm phàt trión quy dát huyận Phú Lộc Công ty Truyến tài diện 2 <br> Cöng ty CP Nang Lựing Tál tao Chảu á Cóng ty TNHH MTV Xáy lâp điẹ̣n 4 <br> Phail thu các đбil tưong khác <br> Cộng | 741.189 .509 |  | 696.277.161 |  |
|  | 88.051 .720 |  | 76.051.720 |  |
|  | O |  | 71.114.521 |  |
|  | 0 |  | 485.868.412 |  |
|  | 0 |  | 2.751.129.471 |  |
|  | 3.441.202.176 |  | 18.624.942.293 |  |
|  | 0 |  | 559.537 .693 |  |
|  | 394.702 .055 |  | 402.752 .065 |  |
|  | 703,872.540 |  | 614.349.120 |  |
|  | 0 |  | 9.581.984.823 |  |
|  | 30.000 .000 |  |  |  |
|  | 501.054,766 |  | 38.715 .909 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 115.403.563.757 |  | 73.301.704.370 |  |
|  | 117.707.538.885 |  | 104.649.692.325 |  |
|  |  |  | 6.919 .789 .756 |  |
|  | 248.018.874 |  | 248.018.874 |  |
|  | 0 |  | 4.474.636.850 |  |
|  | 301.793.548.420 | (68.413.578.888) | 237,383.357.743 | (65.796.474.717) |
|  | 10.576.527.838 |  | 837.301 .664 |  |
|  | 3.921.694.029 |  | 4.583.002.703 |  |
|  | 23.205.537.177 |  | 183.187.950 |  |
|  | 100.162 .470 |  | 100.162.470 | 0 |
|  | 689.331.631 |  |  |  |
|  | 689.331 .631 |  | 669,331,631 | 0 |
|  | 304.120 .000 |  | 304.120 .000 | 0 |
|  | 552.563.100 |  | 552.563.100 | 0 |
|  | 2.354.658.691 |  | 2.354.658.691 |  |
|  | 205.340.573.879 |  | 205.340,573.879 |  |
|  | 8.000.000.000 |  |  |  |
|  | 0.000 .000 .000 |  | 0 |  |
|  | 14.219.779.563 |  | 15.050.277.649 | 0 |
|  | 1.210.065.000 |  | 0 | 0 |
|  | 1.500.000.000 |  | 0 | 0 |
|  | 2.715.108.333 |  | 0 | 0 |
|  | 9.964 .943 .789 |  | 0 | 0 |
|  | 17.158.482.920 | (68.413.576.868) | 7.368 .178 .006 | ( $85,796,474,717)$ |
|  | 541.380.093.144 | (68.413.576.868) | 460.779.923.106 | $(65,796,474.717)$ |
| b. Dà hạn |  |  |  |  |
| Phàl thu dâi hạn khác vé giao dich liên quan đ̛́n TSCE giưa Tởng Cơng ty và Công ty CP Du lich Xanh Hú <br> Ky cuspe đâi hạn tiến đat ope cam kát tién đọ triên khai DA khu du lich Xanh Läng Có Cọ̀ng |  |  |  |  |
|  | 33.415 .497 .201 | 0 | 43.300.106.493 | 0 |
|  |  |  | 43.300.106.483 | 0 |
|  | 0 | 0 | 8.000.000.000 | 0 |
|  | 33,415.497.201 | 0 | 51.300.106.493 | 0 |

THUY角T MINH BAO CÁO TAI CHINH (bÉp theo)


| 7. Haing tơn kho | $\begin{aligned} & \text { Cuōi kỳ } \\ & \text { (31/12/2015) } \end{aligned}$ |  | Bău năm (01/01/2015) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Glá tri | Dưphồng | Gieie tri | Dưphoting |
| - Nguyėn lighu, vọt liẹu | 31.166.181.749 |  | 21.020.462,989 | 0 |
| - Conng cu, dung cy | 1.392.881.472 |  | 1.089.241.382 | 0 |
| - Chi pht sản xuát kinh dosnh dà dang | 8.634.849.788 |  | 40.578.941.913 | 0 |
| - Thảnh phấm | 260.366 .050 |  | 353.364.898 | 0 |
| - Màng hóa | 31.279.626 |  | 40.871 .188 | 0 |
| - Hàng gữ bân | 19.698.553 |  | 35.453.916 | 0 |
| C¢̧ıng | 39.505.257.238 |  | 63.116.336.286 | 0 |


| 8. Tài sân dơ dang dài hạn <br> Chi phil Xayy dụng co bàn dả dang <br> Dư ân đofu tur Khu đó thi mar My Thutang, Thưa Thién Hué Dif än sièu thi Green Mart, Da Näng <br> Dư án đáu tư khu du lich Xanh Lang C6, Thừa Thién Hué <br> Dưán đáu tu trụ sờ vän phòng làm việc củs Tơng Công ty tại 344 <br> Phan Chàu Trinh, thành phó Đa Nâng <br> Dư àn Khu Tó hơp cân hộ cao cấp. TT TMDV và KS VNECO San Tre |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| Cứl ky <br> $(31 / 12 / 2015)$ | Dfun nam <br> $(01 / 01 / 2015)$ |
| ---: | ---: |
| 353.870 .982 .241 | 250.608 .857 .857 |
| 230.243 .713 .171 | 181.549 .584 .258 |
| 58.251 .508 .757 | 58.087 .708 .757 |
| 14.084 .683 .024 | 10.971 .584 .842 |
| 400.199 .679 |  |
| 50.910 .877 .610 |  |
| 353.870 .982 .241 | 250.608 .857 .857 |

9. Täng, giàm tăl sản cớ định hữu hinh:

| Khoàn muc | Nhà cửa, vật kiốn trúc | May móc, thiàt bi | Phương tiện vạn tàl | TSCE hữu hình khăc | Tởng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYÊN GIA TSCE HH |  |  |  |  |  |
| Tại 01/01/2015 | 35.971.545.873 | 17.270.833.359 | 11.442.147.237 | 452.346.137 | 65.136.872.608 |
| Ting trong k' | 3.588.370.000 | 680.037.457 | 5.545.261.868 | 42.439.091 | 9.836.108.214 |
| - Dau tur XDCB hoein thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Đâu tur mue sám mai | 3.588.370,000 | 660,037,457 | 5.545.261.666 | 42.439.091 | 9.836 .108 .214 |
| - Tang khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glàm trong ky | 0 | 0 | 2.075.059.200 | 0 | 2.075.059.200 |
| - Thenh ly, nhựng ban | 0 | 0 | 2.075 .059 .200 | 0 | 2.075 .059 .200 |
| - Giam khà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tậ 31/12/2015 | 39.559 .915 .873 | 17.930.870.816 | 14.912.349.703 | 494.785.228 | 72,897.921.620 |
| HAO MÓN |  |  |  |  |  |
| Tait 01/01/2015 | 10.477.144.552 | 16.582.002.394 | 10.519.562.798 | 335.314.810 | 37.914.024.554 |
| Ting trong kì | 2.525.075.460 | 389.087 .551 | 340.870 .951 | 24.033.469 | 3.279.067.431 |

- Trang 25 -

THUYẾT MINH BȦO CȦO TÀI CHINH (UỚp theo)


| Khoăn mupe | Nhà cứa, vật kiän trúc | Máy móc, thist b) | Phuoring tiof n $v$ จุ่ ก tài | TSCD hựu hinh khác | Tờng cọ̀ng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - Khä́u hao trong ky | 2.525.075.460 | 389.087 .551 | 340.870 .951 | 24,033.469 | 3.279.067.431 |
| - Tärg khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/im trong ky | 0 | 0 | 2.075.059.200 | 0 | 2.075.059.200 |
| - Thanh lŷ, nhựng basn | 0 | 0 | 2.075.059.200 | 0 | 2.075 .059 .200 |
| - Gàm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T p i 31/12/2015 | 13.002.220.012 | 16.971.089.945 | 8.785.374.549 | 359.348.279 | 39.118.032.785 |
| GT COUN LAA TSCD HH |  |  |  |  |  |
| Tail 01/01/2015 | 25.494.401.321 | 688.830 .965 | 922.584.439 | 117.031.327 | 27.222,848.052 |
| Tal 31/12/2015 | 26.557.695.861 | 959.780.871 | 6.126.975.154 | 135.436.949 | 33.779.888.835 |

THUYÉT MINH BÁO CAO TÀ CHINH (bíp theo)

10. TẢng, glàm tą̨ sản có địinh vô hỉnh:

| Khoản mue | Quyăn sử dụng dat | Bầng phât minh stang chê' | Phân mâm vilinh | Tờng cợng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYĖN GIÁ TSCD VH |  |  |  |  |
| Teip 01/01/2015 | 17.354.684.088 | 50,086,320 | 428.750.000 | 17.833.520.408 |
| Teing trong ky | 1.529,775.438 | 0 | 30,000.000 | 1.559.775.438 |
| - Mua trong ky | 1.529.775,438 | 0 | 30.000 .000 | 1.559.775.438 |
| - Tang khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giàm trong hỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh ly, nhuodng bán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giàm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toif 31/12/2015 | 18.884.459.526 | 50.086 .320 | 458.750.000 | 19.393.295.846 |
| HAO MȮN |  |  |  |  |
|  | 0 | 50,086,320 | 428.750.000 | 478.836.320 |
| Ting trong $k \hat{y}$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Khsuu hao trong ky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tang khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glaim trong ky' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thanh ly, nhuọng bân | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giàm khác | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tail 31/12/2015 | 0 | 50,086.320 | 428.750.000 | 478.836,320 |
| GT CȮN LAI TSCD VH |  |  |  |  |
| Tạil 01/01/2015 | 17.354.684.088 | 0 | 0 | 17,354.684.088 |
| Tail 31/12/2015 | 18.884.459.526 | 0 | 30.000 .000 | 18.914.459.526 |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { Cuō) ký } \\ & \text { (31/12/2015) } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { Diu năm } \\ & \text { (01/01/2015) } \end{aligned}$ |
| 13. Chil phil trat trưo |  |  |  |  |
| - Cong cu, oung cu xuatt düng có giá tri ion <br> - Chi phi phan bó dà hạ khác |  | $\begin{array}{r} 748.506 .077 \\ 36.500 .000 \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 1.080,624.389 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ |
| Cọng |  | 785,006.077 |  | 1.030.624.389 |

TỐNG CÔNG TY CỔ PHẲN XÅY DỮNG DIỀN VIỆT NAM Dịa chi: Sơ 344 Phan Chàu Trinh, Q. Hải Chàu, TP, Đà Nấng Tel: 0511.3562361 Fax: 0511.3562367

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (tiếp theo)


## 15. Vay vă nọ thuâ tà chinh

## 1. Vay ngấn han

Ngân hàng Đấu tut và phât trién Hài Ven
Ngân hàng TMCP Cóng thutng Bäc Đa Nifing Nơ dà hạn đón han trả
2. Vay dài hạn

Ngân hàng Đáu tư và phảt trién Đlà Năng
Ngàn hàng Đau tir va phat thén Hai Ván
Ngãn hàng TMCP Ngoai thưong Đà Nâng
Ngản hàng TMCP Công thương Bâc Đà Năng Mệnh giá trél phiéu phàt hành (*)

Cộng vay daii hạn
Trừ nơ dâ hạn ò mục 15.1
Cọ̀ng các lçhoán vay dàl hạn
Cọng ( $1+2$ )

THUYẼT MINH BAOO CAO TÀI CHINH (tiéo theo)


| 16. Phâi trã ngườ bên | Cuठी l ty |  | Datu nâm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (31/12/2015) |  | (01/01/2015) |  |
|  | Giía tri | \$ớ có khà năng trà ṇ | Gié trí | Sớ có khả näng trà ṇ |
| a. Câc khoàn phàl trà ngưbl bến ngán hận | 49,802.636.492 | 49.761.885.784 | 101.583.167.696 | 101.583.167.698 |
| Conge Ty CP Xäy Dung Mai Linh Ha Tinh | 4.328.034.206 | 4.328.034.206 | 18.794.678.389 | 18.794.678.389 |
| Cong Ty TNHH Hùng Quy | 1.252.889.532 | 1.252.889.532 | 15.388.091.742 | 15.386.091.742 |
| Hopp Tác Xa Xuan Long | 0 | 0 | 8.573.487.087 | 8.573.487.087 |
| Cóng ty TNHH VE Nguón | 1.582.738.569 | 1,582.736,569 |  | 0 |
| Cong ty TNHH Xay dụng TH Nguysin Hoang | 2.957.444,089 | 2.957.444,089 | 5.811.479.445 | 5.811.479.445 |
| Cotng ty CP Xay ditg \& PTNT Nghe Tinh | 1.190.748.348 | 1.190.746.348 | 2.927.035.217 | 2.927.035.217 |
| Công Ty TNHH Phúc Thịh | 3.879.594.028 | 3.879.594.028 | 0 | 0 |
| Công Ty CP Xay Dung và TM Sao Vàng | 7,700.977.779 | 7.700 .977 .779 | 5.319.427.562 | 5.319.427.562 |
| Cȯng Ty TNHH MTV © | 1.852.876.382 | 1.852.876.382 | 3.933.082.411 | 3.933.082.411 |
| Cong Ty CP Xay dựng Eiẹn Thấ Nam Phast | 3,469.726.648 | 3.489.725.648 | 3.619 .078 .940 | 3.619 .076 .940 |
| Cong Ty TNHH XD \& TM Hoaing Phuong Tuing | 1.991,751.994 | 1.991.751.984 | 1.605.602.533 | 1.605 .602 .533 |
| Conngty CP Xáy Dung Khues M9 | 1,417.058.262 | 1.417.058.262 | 727.595.486 | 727.595.466 |
| Phál frá cho càc ocit tựng khác | 18,178,801,665 | 18,138.050.957 | 34.885 .610 .904 | 34,885.610.904 |


| d. Phàl trà ngưới bán là càc bēn liân quan | 136.891.973.386 | 136.691.973.366 | 102.192.185.355 | 102.192.185.355 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cóng ty CP Xáy Dưng Eiiẹn VNECO 1 | 2.683.548.302 | 2.683.548.302 | 6,742.076.843 | 5.742.076.843 |
| Công ty CP Xay Dưng Điẹn VNECO 2 | 41,478,851.295 | 41.478.851.295 | 18.379,785.532 | 18.379.785.532 |
| Cong ty CP Xay Duting Dieten VNECO 3 | 14.451,119.017 | 14.451, 119.017 | 15.604.955.426 | 15.604.955.426 |
| Cong Ty CP Xay Dung diên VNECO 4 | 20.594.428.482 | 20,594.428.482 | 16.633 .659 .895 | 16.633.659.895 |
| Càng Ty CP Xây Dưng Đien VNECO 5 | 0 | 0 | 804.637 .531 | 804.637.531 |
| Cóng Ty CP Chá Tao Kât Cáu Thép VNECO SSM | 7.622.653.969 | 7.622.653.969 | 1.470.862.286 | 1.470.862.286 |
| Cóng Ty CP Xay Dụng Diẹnn VNECO 8 | 21,062.469.201 | 21.062.489.201 | 20.411.906.080 | 20.411.908.080 |
| Công Ty CP Xay Düng Eietn VNECO 10 | 18.157.728.086 | 18.157.726.086 | 11.584.055.762 | 11.584.055.762 |
| Cosng Ty CP Xay Dung Đięn VNECO 12 | 2,998.456. 203 | 2.998 .456 .203 | 4.770,048.998 | 4.770 .048 .998 |
| Cty CP Đáu t và xây dụng điẹn Hờ Xuân VNECO | 32.114 .602 | 32.114 .602 | 663.502.261 | 663.502 .261 |
| Cóng Ty CP Xay Dung Điên VNECO 6 |  | 0 | 279.574 .236 | 279.574.236 |
| Cong Ty CP Du Lich Xanh Hué vNECO | 778.306 .917 | 778.306 .917 | 5.847,120.505 | 5,847.120,505 |
| Cóng Ty CP Xay Dung Đien VNECO 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| Cong Ty CP Xay Dung Dien VNECO 7 | 4.022.248.558 | 4.022.248.558 | 0 | 0 |
| Coing Ty CP XAy Dưng Diên MECA VNECO | 874.503.051 | 874.503.051 |  |  |
| Cóng Ty CP Xay Duting Disn VNECO 9 | 1.935.527.683 | 1.935.527.683 | 0 | 0 |
| Cờng ( $\mathrm{a}+\mathrm{d}$ ) | 186.494.609.858 | 186.494.609.858 | 203.775.353.051 | 203,775.353,051 |


| 17. Thué và các khoản phài nộp nha nươc | $\begin{gathered} \text { Cuabl kỳ } \\ \text { (31/12/2015) } \end{gathered}$ | S6' dal bù trừ vớ thué GTGT đopc khău trừ cuôi kỳ | Số đa thy̛o nọp trong ky | Só phài nọp trong ky | $\begin{gathered} \text { OAU năm } \\ \text { (01/01/2015) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| a. Phài ņ̣̂p |  |  |  |  |  |
| Thuér Già tif gia tăng | 0 | 73.710 .826 .606 | 11.107.793.498 | 84.818 .620 .104 | 0 |
| Thue tha nhsp doenh nghietp | 12.445.963.680 | 0 | 20.725.146.328 | 24.057.959.379 | 9.113.150.629 |
| Thuê tru nhap cá nhàn | 33.610 .836 | 0 | 295.717.813 | 206.057.461 | 63.271 .188 |
| Thutá khac | 5.976 .019 | 0 | 227.574,144 | 94.456.722 | 139.093.441 |
| Cọng | 12.485.550.535 | 73.710.826.606 | 32.356.231.783 | 109.237.083.656 | 9.315.515.258 |

TỚNG CONNG TY CÓ PHÁN XAY DỤNG DIẸN VIた̂T NAM
Đja chl: Só 344 Phan Chảu Trinh, Q. Hài Chau, TP, Đà Näng
K) kó toan ket theo tait ngiy 31/12/2015 Tel: 0511.3562384

Fax: 0511.3562367
THUYÉT MINH BAO CAO TÀI CHINH (tî́p theo)


## 18. Chi phi phải trà

## a. Ngấn hạn

Phàl trà cho khách hàng thi cóng mang truyán hinh nhà cơng vụ só 8 Bach Đlang T26
Phải trặ cho khách hàng thi oōng HT mang tóng đàl diẹn thoại Ngân bàng NN\&PTNT, Chi rhành Chơ Côn
Phài trá cho khach hàng thi ơơng EZ 50CikV Phut My - Sóng Mäy
Phäl trat cho khách häng thi conng EZ 220 kV TĐ Đóng Nai 3-Tram 500kV Đaak Nóng
Phài trá cho khách hàng thí co̊ng Thuỳ điẹ̃n An Khè - Ka Nak
Phál tuà cho khâch hàng thi cóng DA Thuỳ Diẹn Hól Xuân
Phà trà cho khasch hàng thi cobng ha tàng KDC Nguyân Chânh
Phài trà cho khéch hàng thi cotong TBA 500 kV Thanh My
Phải trả cho khích hàng tri công ĐZ 500kV Pleiku - Phutoc My - Cau Bông
Phải trà cho khách hàng thi cơng Ez 500kV Sun La - Lai Chāu (gói 9)

Phải tră cho khách hàng thi coong Ez 500kV Son La - Lai ChSu (gél 12)

Phâi trả cho khách hàng thi công ĐZ 220kV NMO Vinh Tän - Phan Thete
Phải trà cho khäch hàng thi cơng EZ 220kV Ham Thuận Phan Thioft ( gōi tháu sơ 2)
Phàl trà cho khàch hàng thi ob̂ng cung cầp lâp dàt HT cột ang ten d! An Huawei
Phài trả cho khách hàng thi cơng EZ 220kV Câu Bông - Hóc Môn Rō Binh Tán
Phài trà cho khách hàng thi cóng EZ 220kV Phan Thiót - Phú My 2
Phàl trà cho chasch hàng thi cóng ĐZ 500 kV Duyên Häi - My Tho
Phàl trả cho khách hàng thi cōng TBA 500 V 220 kV TTEL Duyên Hảl
Phal trà cho khsch hàng thi oông $\boxminus Z 220 \mathrm{kV}$ Thanh H6a - Vinh
Phail trà cho khaich hàng thi oóng $甲 z$ z 50 kV Vinh Tan - Sông May
Phải trả cho khách hèng thi ofing TBA 220/110/500kV Sóng Mảy
Phài trá cho khách hàng thi ỡng Đz 220kV Duyèn Hải - Trà Vinh
Phài trà cho khách hàng thi cơng Dz 500 kV Nhà Bè - 0 Mốn
Phài trà tho khach hàng thi cóng $£ z 220 \mathrm{~K} V$ Thà Binh
Phat tak cho khách hang thi cong $\oplus z 500 \mathrm{kV}$ Long Phú - OO Môn
Phải tà cho châch hàng thi cơng €z 220 kV Ea Ria - Vüng Tàu
Phải trả cho khách hàng thi cōng Đz 220 kV Vöng äng-Ba Đón -
Đóng HCi
Phài trỉ cho khäch hàng thi obing Đz 220kV An Khä - Quy Nhcon
Phải itré cho khách hèng thí ofing פz 500kV DA XD Đư̈ng Ceo Tóc
©Nãng - QNgai
Phâl trà cho khach hèng thi cong Trạm biến áp 220/110kV Vính Tang
Phài trà cho khách hàng thi công ez 110 kV Vän Giang
Phal t tả cho khach hàng thi cóng $\boxminus Z 220 \mathrm{kV}$ Xekaman 1 (Hutxan)
Pleiku 2 lái 8.1
Phài trá cho khách hàng thi obng EZZ 220kV Xekaman 1 (Hubsan) -

## Plisiku 21018.3

Phál frá cho khách hìng thi ofng DZ 220kV TTdL Long Phd - Soc Tràng
Phả̉ tuả cho khách häng thi công Công trinh $0 Z 220 \mathrm{kV}$ Duyèn Hải Mó Cày
Phal trả cho khatch hàng thi corng TEA 500 kV Pleiku 2
Prải trà cho khâch hâng thi công EZ5COKV Quảng Ninh - Hiêp Hòa ! gói 8.1)
 gói 8.2)
Phall trá cho khàch hàng thi cong TBA 220 kV Kon Tum val Đãu nói Phài trà cho khéch hàng thi cơng EZ 110 Kv Thustn Nhiín Phong Mol Ne

Cuol kg (31/12/2015)

ด์u nảm (01/01/2015)

| 212.155.000 | 212.155,000 |
| :---: | :---: |
| 206.700.479 | 206.700 .479 |
| 109.540.591 | 5.338 .445 .139 |
| 0 | 2.093.282.664 |
| $\begin{array}{r} 183.600 .477 \\ 17.816 .193 .860 \\ 232.190 .434 \\ 0 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 183.600 .477 \\ 11.820 .765 .868 \\ 232.190 .434 \\ 896.431 .251 \end{array}$ |
| 503.003 .050 | 8.713 .236 .952 |
| 4.303.381.940 | 2.443.081.859 |
| 0 | 2,100.948.063 |
| 179.891.344 | 7.287 .446 .878 |
| 260.424 .573 | 447.631.994 |
| 0 | 1.157.546.298 |
| 952.010.765 | 4.061.581.441 |
| 608.423 .914 7.700 .871 .338 1.298 .579 .816 $(86.777 .885)$ 372.540 .915 1.208 .136 .906 527.716 .613 105.308 .049 10.348 .89 .319 9.766 .499 .310 25.000 .000 | 1.813 .640 .136 5.535 .098 .754 8.211 .499 .999 1.636 .150 .472 372.540 .915 662.629 .052 751.528 .537 34.506 .000 0 0 0 |
| 7.749.458.782 | 0 |
| 55.183 .515 | 0 |
| 848.950.244 | 0 |
| 5.397 .744 .509 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.835.102.828 | 0 |
| 1.728 .801 .741 | 0 |
| 141.199 .175 | 0 |
| 473.832 .032 | 0 |
| 141,336,189 | 0 |
| 300,000,000 | 0 |
| 1.220.879,104 | 0 |
| 1,455.000.000 | 0 |
| 40.688.906.871 | 0 |

THUYÊT MINH BAO CAO TĂI CHINH (tif́p theo)


Dư chi phà trà itai vay ngán hàng thuoung mal Chi phi phàl trà khact
Cộng
19. Phài trả khác
a. Ngắn hęn

- Kirih phif cóng đoàn
- Bảo hiérn xā hại
- Bào hiérn y té
- Báo hilem thatit nghięp
- Phàl trả̉ BTC giáa tffi nguói nghèo trả chạm
- Cacc khoản phail trả nĉ̣p khảc
+ Phà trá khèc cho các đon vi thanh ween trong VNECO (\%)
+ Co túc phal tra cho caic co ding
+ Phà trá fai phat hành trái phigu VNE-gOND2014
+ Phè trả khic
Cọng
Trong do:
(") Phài trà ngấn hạn cho câc bèn liên quan
Công ty CP Xáy dụng điẹn VNECO 1
Cong ty CP Xay ding diẹn VNECO 2
Công ty CP Xay dung diến VNECO 3
Cóng ty CP Xäy dựng điền VNECO 4
Cóng ty CP X䒨y dụing diên VNECO 6
CAng ty CP XAy dựg disn VNECO 7
Cong ty CP Xay difing điọn VNECO 8
CÂng ty CP Xáy dưng diẹn VNECO 10
Cang ty CP Dullich Xanh Hứ
Cóng Ty CP Chấ Tpo Kêt Câu Thép VNECO.SSM
Cong ty CP Đáu t va Xay dung Eiện MECA-VNECO Cọng

21. Trăi phiấu phát hành
21.1. Tràl phiếu thưòng
a. Trál phiếu phất hành

- Loal phatt hành theo mônh gía

Cọing
23. Dư phòng phàl trá
b. Dal hạn

- Dut phơng bȧo hành oóng irinh xay dừng

Cộng

### 150.000 .000 .000

| $\begin{array}{r} 266.531 .428 \\ 2.383 .438 .097 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 932.990 .401 \\ 3.181 .033 .219 \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 122,320.654.361 | 70.306.642.082 |
| $\begin{gathered} \text { Cuôiky } \\ (31 / 12 / 2015) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { DS้̉u nām } \\ (01 / 01 / 2015) \end{gathered}$ |


| 249.957 .652 | 534.754 .032 |
| ---: | ---: |
| $173,328.780$ | 60.898 .658 |
| 57.372 .859 | 21.588 .259 |
| 25.941 .737 | 11.145 .753 |
| 1.595 .560 .000 | $1.595 .560,000$ |
| 6.272 .706 .806 | 15.267 .514 .139 |
| 3.379 .445 .946 | 12.647 .629 .777 |
| 17.737 .090 | $19,485.080$ |
| 252.083 .333 | 0 |
| 2.623 .440 .447 | 2.600 .399 .282 |
| 8.374 .867 .834 | 17.491 .460 .841 |


| Cuố kỳ <br> (31/12/2015) | Dflu näm <br> (01/01/2015) |
| ---: | ---: | ---: |
| 0 | 18.602 .713 |
| 0 | 137.956 .000 |
| 1.252 .801 .406 | 143.299 .406 |
| 1.627 .386 .421 | 395.481 .976 |
| 0 | 5.810 .800 |
| 0 | 11.300 .000 .000 |
| 355.700 .564 | 2.839 .298 |
| 143.557 .555 | 155.483 .000 |
| 0 | 385.634 .584 |
| 0 | 102.612 .000 |
| 0 | 12.647 .629 .777 |



| Giáa tr\| | Lâi suaxt | Kỳ hạn | Gla tri | Lail suât | Ķ hạn |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 150.000.000.000 | $\begin{gathered} \text { LS tiân } \\ \text { gừ tiét } \\ \text { kjẹm+ }+ \\ 3,5 \% / n a m \end{gathered}$ | 24 thang | 150,000.000.000 | LSUE gî̀ tiof kiem + $3.5 \%$ natm | 24 thang |

150.090 .000 .000

| Cuồ kyं <br> $(31 / 12 / 2015)$ | Dáu năm <br> $(01 / 01 / 2015)$ |
| ---: | ---: |
| 3.946 .172138 | 3.946 .172 .138 |
| 3.946 .172 .138 | 3.946 .172 .138 |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN XẢY DỰNG DIỆN VIỆT NAM Địa chì: Só 344 Phan Châu Trinh, Q. Hải Chảu, TP. Đà Năng
THUYẾT MINH BẢO CÁO TȦI CHINH (tiép theo)



| Chi tióu | Vốn góp của chủ sờ hiru | Thặng dứcó phăn | Vón khác của chủ sả hữu | Lọi nhuạ̃n sau thuắ chưa phân phôil và các Quȳ |  | Cổ phiếu quy (\%) | Cọ̀ng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Lø̣i nhuağn sau thuê chura phàn phơi | Quŷ đău tư phåt trién |  |  |
| Số dư tại 01/01/2015 | 637.210.610.000 | 2.725.000.000 | 2.627.092.916 | 108,100.042.479 | 11.985.555.466 | (28.712.098.397) | 733.936.202.464 |
| - Tang vón trong ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lais trong ky | 0 | 0 | 0 | 71.750.602.195 | 0 | 0 | 71.750.602.195 |
| - Tăng khác | 0 | 0 | 1.039.188.701 | 0 | 0 | 0 | 1.038.188.701 |
| - Giâm vốn trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ló trong ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giâm khác (') | 0 | 0 | 0 | 2.768.503.203 | 0 | 0 | 2.768 .503 .203 |
| Sớ dut tại 30/09/2015 | 637.210.610.000 | 2.725.000.000 | 3.665.281.617 | 177.082.141.471 | 11.985.555.466 | (28.712.098.397) | 803.956.490.157 |
| - Tăng vón trong kỳ | 186.364.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.384.440.000 |
| - Läil trong ky | 0 | 0 | 0 | 17.518.642.640 | 0 | 0 | 17.5t8.642.640 |
| - Tăng khàc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giàm vơn trong kẏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ló trong ky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Giẳm khảc (*) |  | 202.400.000 | 0 | 62.121 .170 .000 | 0 | 0 | 62.323.570.000 |
| Só dư tại 31/12/2015 | 823.575.050.000 | 2.522.600.000 | 3.665.281.617 | 132.479.614.111 | 11.985.555.406 | (28.712.098.397) | 945,516.002.797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Sốdư tại 01/01/2015

- Täng vón trong ky
- Laia trong ky
- Ló trong ky
- Lail trong ky
- Ló trong ky
-Giảm khảc ( ${ }^{*}$ )
 1.038.188.701 đông
1.038.188.701 đóng
娩骨
64.889.673.203 đống

THUYÉT MINH BAO CAO TÀI CHINH (tífp theo)

b. Chi tiat vón góp của chử sơ hữu

- Vón góp ciaa Nhè nứsc (do SCIC đại diạn)
- Vön góp cũa các oci tựng khàc

Cōng

| Cuät hy <br> $(31 / 12 / 2015)$ | DSu năm <br> $(01 / 01 / 2015)$ |
| ---: | ---: | ---: |
| 823.575 .050 .000 | $189.000,000.000$ |
| 823.575 .050 .000 | 448.210 .610 .000 |

 chia lọi nhuận

- Vớn đšu tư của chủ sd̉ hữ
+ Vơn góp đấu kỳ
$823.575 .050,000$
$637.210 .610,000$
+ Vốn gó́p cuä̀ kỳ
+ Cố tức, lati nhuạn đą chia (phàt hành of phisu trả có túcc)
d. CÓphitúu
- Sơ lự̂ng of phiéu dàng ky phât hảnh
- Sớlương có phiéu đơs bàn ra cóng chúng
+C8 phiéu phố thórg
- Só' lựng ob phiefu đusoc mua lại (ob phiéu quã)
+ Có phisu phố thơng
- Sớlựng cở phiéu đang luu hành
+ C á phiés phớ thông
- Ménh géa of phiéu dang lutu hành: 10.000 VNĐV/có phifu
e. Các quȳ của doanh nghiộp
- Ouy đáu tu phat trién
11.985.555.466
11.985 .555 .466
- Quỳ khác thuode vơn chà sad hứu
823.575.050.000
637.210 .610 .000
62.121 .170 .000

| 82.357 .505 | 63.721 .061 |
| ---: | ---: |
| 82.357 .505 | 63.721 .061 |
| 82.357 .505 | 63.721 .061 |
| 1.598 .920 | 1.598 .920 |
| 1.598 .920 | 1.598 .920 |
| 80.758 .585 | 62.122 .141 |
| 80.758 .585 | 62.122 .141 |

0

THUYÉ́T MINH BÁO CAO TAI CHINH (tíap theo)

 DOANH:

| Chititu | Quy 4 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Nam 2015 | NSm 2014 | Näm 2015 | Nãm 2014 |
| 1- Tồng doanh thu bân hàng và eung eắp diech vu | 246.697.255.018 | 389.016.682.228 | 913.420.973.948 | 902.021.331.454 |
| - Doanh thu họp đơng xay duing | 243.288 .250 .090 | 349.708 .984 .917 | 867,507.933.430 | 859.803 .389 .343 |
| dich vu <br> - Doanh thu bain hàng và cung cofp | 894.204.927 | 706.652 .658 | 3.805 .914 .178 | 3.616.897.458 |
| - Doarh thu từ hogt đơng chuyén rhusơng Bat đọng sản | 2,514.800.001 | 38,601.044,653 | 42.107.126.342 | 38.601.044,653 |
| 2-Cáce khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 17.034.962 | 0 | 75.385.598 |
| - Thue tieu thu dac biẹt | 0 | 17.034 .962 | 0 | 75.385.598 |
| 3. Doanh thu thưưn vá bìn haing và cung cäp dich vy | 246.697.255.018 | 388.989.647.268 | 913.420.973.948 | 801.945.935.858 |
| - Doanh thu hơp đofng xay dutg | 243.288 .250 .050 | 349,708.984.917 | 867.507.933.430 | 859.803.399.343 |
| - Doanh thu bán hàng và cung cáp dich vu | 894.204,927 | 689.617 .696 | 3,805.914.176 | 3.541 .501 .860 |
| - Doanh thu tờ hoạt đọng chuyen nhưạng Bát động sèn | 2.514.800.001 | 38.601 .044 .653 | 42.107.128.342 | 38.601.044.653 |
| 4-Gia vớn hàng bân | 213.714.440.841 | 262.443.895.031 | 776.903.834.424 | 630.844.099.3\% |
| - Giá vón cưa họp đóng xây dûng | 209.717.802.294 | 227.987.674.483 | 729.118.824.201 | 591.583 .810 .997 |
| - Giá vón cung cáp hàng hóa vá dich vu | 1.463.564.127 | 1.888.281.464 | 6.127 .995 .312 | 6.692249 .305 |
| - Gia vớn hoạt động chuyấn nhương Bet đơng sỉn | 2.533 .074 .420 | 32.568.039.084 | 41.657.014.911 | 32.568 .039 .084 |
| 5-Doanh thu hoạt dộng tàl chinh | 4.203.041.220 | 4.501.041.784 | 39.933.448.408 | 17.238.305.575 |
| - Lati tién gisk, tién cho vay | 2.274.478.996 | 3.009 .739 .784 | 11.231.252.329 | 12.656.144.355 |
| - C6 tfoc, yopr nhuạn dupe chia | 805.050 .000 | 1.491,302.000 | 6.684.922.400 | 4.582.147.046 |
| - Lai chanh leạch ty gia dax thyc hiên | 4.224 | 0 | 48.453 | 14.174 |
| - Lair nhuân dóu tus of phiśu | 1.123.508.000 | 0 | 22.017 .225 .226 | 0 |
| - Doanh thu hoąt dông tel chinh khấc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-Chi phi tài chinh | 4.460.984.170 | 7.427.794.349 | 22.017.499.119 | 132.771.861.580 |
| - CP Hoppt oọng catu tur tai chinh | 762.522 .480 | 0 | 6.624.423.746 | 106.375 .230 .000 |
| - CP cho vay va 6 vay vón | 4.580 .257 .518 | 8.139 .739 .635 | 19,326.803.735 | 40.869.566.700 |
| - CP chennh lẹch tè già des thuo hiọn | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 |
| - CP Dự phóng giàm giáa các khoản đáu túngán hạn, dal han | 2.725.026.572 | (305.428.800) | 12.425.262.570 |  |
| - CP Hoàn nhạp dự phóng giàm giá cacc khoùn đâu tưngán hạn, dal hạn | (3.606.822.400) | (330.961.939) | (16.358.990.932) | (14.273.142.724) |
| - CP Tal chinh khác | 0 | (75.555.822) | 0 | 206.329 |
| 7- Thu nhâp khasc | 238.693.751 | 233.275.194 | 1.058.058.789 | 1.332.392.600 |
| - Thanhli, nhuoong bán TSCE | 42.272.123 | 317.913.955 | 205.908.486 | 317.913.855 |
| - Läi do đành giá lait tal sàn | 0 | 0 | 0 |  |
| - Tiern phat thu đưoc | 0 | 0 | 0 |  |

THUYËT MINH BÂO CAOO TÀI CHINH（tísp theo）


| －Thue đưpe gảm | 0 | 0 | 0 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －Case khoant khac | 196．421．628 | （84．638．761） | 852.150 .303 | 1．014，478．645 |
| 3．Chi phi khác | 315．927，587 | 51，840．135，033 | 2．638，334．778 | 58.349 .100 .411 |
| －Giá uf con lai TSCD và chi phí thanh ly，nhujging ban TSCD | 0 | 0 | 0 |  |
| －Lठ do đânh gial lail tai sàn | 0 | 0 | 0 |  |
| －Các khodin bil phat | 206.691 .646 | （85．031，751） | 1，361．067．712 | 2．182．721．180 |
| －Elifu chinh giás ţ̧ công trinh | 0 | 48．953．721，054 | 655.272 .867 | 52，648．457．644 |
| －Casc khoản khade | 109．235．941 | 3．071．445．730 | 621．994．197 | 3．517．930．587 |
| 9－Chil phi bân hàng và chi phi quàn lẏ doanh nghilip | 10，356．806．876 | 32．877．083．253 | 39，906．683．078 | 54．861．286．295 |
| a．Cáe khoàn chi phi quàn ly doanh nghiṣ̣p phat sinh trong ky | \＄0．352．836．876 | 32.875 .842 .253 | 39，891，317．078 | 54．846．878．568 |
| －Chi phi tién luang | 4．834．981．415 | 6.270 .272 .254 | 17．510．319．022 | 16.208 .138 .574 |
| －Chi phi phuc vy corng tac | 4．323．316．450 | 5.413 .919 .860 | 16.040 .432 .632 | 15．494．027．718 |
| －Chi phi shác phue vu oông tic | 1．194．539．011 | 21，191，650，139 | 6.340 .565 .424 | 23．144．712．276 |
| b．Cáe khoàn chi phi bán hàng phât sinh trong ky | 3.770 .000 | 1.241 .000 | 15.346 .000 | 14．407．727 |
| －Các khoán chi phí bàn hàng khâc | 3.770 .000 | 1．241，000 | 15，346．000 | 14.407 .727 |
| 11－Chi phit thué́ thu nhṭ̣p doanh nghiẹ̣p hiộn hành | 5．153．442．341 | 8．502．936．668 | 24．057，959．379 | 9．083．987．329 |
| －Chi phs thué TNDN hiền hành tính trên thu thäp chịu thué quy hiện hänh | 5.153 .442 .341 | 8.502 .936 .668 | 24．057．958．379 | 9.083 .987 .329 |


|  | Quỳ 4／2015 | Lūy känàm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tông lị̂ nhuận kã̛ toán trược thuส̆ Kinh doanh Trong ©b： | 22．291．030，515 | 112．946．149．748 |
|  Evíu chinh cho thu nhş̣p chipu thue | 27．835．424．512 | 112，022．157．895 |
|  | 805.050 .000 | 6．684，922．400 |
| Cong：Chi phi khong dutye khati trì＇（tiln phat thue，arixhl） | 206．691．646 | 1.361 .067 .712 |
| Thu nhṭp chju thut | 21．237，066．158 | 106．698．303．207 |
| Thue suat（22\％） | 22\％ | 22\％ |
| Thué TNDN phải nóp | 4．672．154．555 | 23．473．626．706 |
| Chi phit thue TNDN tứ hoapt dong kinh doanh | 4．672．154．555 | 23．473．626．708 |
| Lpf nhupin ké tosin trutte thué tí chuyền nhupng BDS Trong do： | 455．606．003 | 923，991，853 |
| Doanh thu chuyen nhuchng | 2．563，400．001 | 42．155．728．342 |
| Glés vön chuyên mhueng | 2 107．793．998 | 41．231．734．489 |
| Thu nhạp chju thub＇ | 456．606．003 | 923．991．853 |
| Thuex suît（ $22 \%$ ） | 22\％ | 22\％ |
| Thus TNDN phal nôp | 100．233．327 | 203.278 .208 |
| Chi phif thutu TNDN tif hoapt đ¢̣ng chuyên nhọng BDS | 100．233．321 | 203.278 .208 |
| Chi phit thuớ TNDN tam trich $1 \%$ từ tiên thu fiên quan đ⿰̛́n hoạt động băt động sàn | 381．054．465 | 381．054．466 |
|  | 5．153．442．341 | 24．057，959，379 |

## THUYẾT MINH BȦO CÃO TÀI CHINH (tü̆́p theo)



## IX. NHÜNG THÓNG TIN KHÄC:

## 1- Mỵc fifu và ehinh such quản lỵ rùl ro tâl chinh

 khoàn

## Rül ro thi truong

 trừng góm 3 loai rưi ro:

## Ruif ro týgid

 glà ha̛ đơai.
 chinh là khợng đéng keُ.

## Rül ro liw suát

国 suaft thil trứng
 nga̛nn hạn cula Tóng Công ty.



## Rúf ro vegis



 tư clia Tơng Cóng ty.

## Rull ro th diving

 các tón thát tai chinh cho Cang ty.



## RUWV ro thanh khoein


 lẹch nhau.
 toán dur kiấn theo hạp ớng theo col sd̀ chua ousce chiedt khău:

TỔNG CÔNG TY CỐ PHÁN XÅY DƯNG DIỆN VIẸT NAM
Dịa chl: So 344 Phan Chåu Trinh, Q. Hài Chảu, TP. Dà Năng
Ky̆ ké toán két thàc tal ngày 31/12/2015

THUYẾT MINH BȦO CȦO TÀl CHINH (tiép theo)


| 31 thang 12 näm 2015 | Dườ 1 nầm | Tự 1.5 năm | Tớng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Các khoản vay và ned | 249.646.128.032 | 155.633.055.940 | 405.279.183.972 |
| Phài trả nguãi bàn | 186.494.609.858 | - | 186,494.609.85s |
| Chi phi phài trà | 122.320.654.361 | - | 122.820.654.361 |
| Casc khoàn phảl trả, phal nôp ngần han | 8.374.867.834 | . | 8.374.867.834 |
| Cọng | 566.836.260.085 | 155.633.055.940 | 722.969.316.025 |
| 31 thàng 12 năm 2014. |  |  |  |
| Các khoàn vay và nọ | 228.889.888.107 | 194.758.797.872 | 423.848.685.979 |
| Phảl trà ngườ bân | 203.775.353.051 | - | 203.775 .353 .051 |
| Chi phi phài trá | 70.306.642.082 | - | 70.306.642.082 |
| Cacc khoán phâi tra, phâi nôp ngăn han | 17.491.480.841 | . | 17.491.460.841 |
| Cộng | 520.463.344.081 | 194,758,797.872 | 715,222.141.853 |

## Taí sàn đàm bào

Tởng Cỏng ty đã sừ dưng háu hêt các TSCE hữu hình làm tẩ sả̉n thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn và vsy dàr hạn


## 2- Tải sản tài chình và Nợ phài trâ Tài chính

 Văn phỏng Tóng Cóng ly.

| Chi tieu | Gla trj ghi s6' |  |  |  | Giai tri hop ly |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 31/12/2015 |  | 31/12/2014 |  | 31/12/2015 | 31/12/2044 |
|  | Gid tri | Dyphong | Gla trj | Dự phòng |  |  |
| Tail sän tal chinh |  |  |  |  |  |  |
| - Tiên val oár khoain tuadng duating 50́n | 90.929.799.363 | 0 | 212.612.996. 229 | 0 | 90.929.799.363 | 212.512.996.229 |
| - Các khoàn dáu tur tai chinh ngain han | 155.342.509.220 | (5.523.749.220) | 24.423.686.131 | ( 5.725 .396 .020$)$ | 149.818.760.000 | 18,698.280.111 |
| - Phal thu khach hàng | 312.251 .061 .212 | 0 | 206,252.923.097 | 0 | 312251.061 .212 | 206.252 .923 .087 |
| - Phal thu khóc | 574.795 .500 .345 | (68.413.576.868) | 512.680 .029 .599 | (65.796.474.717) | 508.382 .013 .477 | 446.283.554.882 |
| - Caic khoản daiu tuf tal chinh del tan khác | 42.739 .009 .234 | (1.860.243.060) | 43.301 .524 .707 | (2.060.443.235) | 40.778 .766 .174 | 41.241.081.472 |
| TONG CONG | 1,176.057.969,374 | (75.897.569.148) | 998.671.139.753 | (73.582.303.972) | 1.100.160.400.226 | 925.083.835.781 |
| Nẹ phìi trà tàl chinh |  |  |  |  |  |  |
| - Vay vèn nọ | 405.279 .183972 | 0 | 423.648.685.979 | 0 | 405.279.183.972 | 423.643.685.979 |
| - Prai tra nguáa bán | 186.494 .609 .858 | 0 | 203.775 .353 .751 | 0 | 186.494.609,859 | 203.775.353.051 |

THUYĖT MINH BÁO CAOO TÀI CHINH (UiÉp theo)


| - Chiphl phai tref | 122.320 .854 .381 | 0 | 70.308 .852 .082 | 0 | 122.320,654,361 | 70.306 .542 .082 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - Phitive thate | 8,374,867.834 | 0 | 17.491,480.841 | 0 | 8,374.867.834 | 17.491.480.841 |
| Cǫng | 722.469.316.025 | 0 | 715.222 .141 .953 | 0 | 722.469.316.025 | 715.222.141.953 |







 gia bihh quân cuing cáp bái ba công ty chûng khoan dọc lọp.

 bâng glie tri ghi 8 .
3. Báo cáo theo bọ phąn :

### 3.1. Theo bộ phąn kinh doanh:

 chuyớn nhựing bât đọng sàn và Khäch sạn. Du lịch, Dịch vụ.

| Quỹ 4 näm 2015 | $\begin{aligned} & \text { Hoppt dộng xā̃y } \\ & \text { lâp } \end{aligned}$ | Cung cắp d\|eh vy | Chuyën nhưọng Bất đọ̀ng sản | Tông ç̂ng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu thuắn vé bản hàng val cung coŕp dich vu | 243.288 .250 .090 | 894.204.927 | 2.514.800.001 | 246.697.255.018 |
| Gle vớn hàng bên | 209.717.902.294 | 1.463.564.127 | 2.533.074.420 | 213.714.440.841 |
| Lpị nhuận gộp từ hoṣt động länh doanh | 33.570,447.796 | (568.359.200) | (18.274.419) | 32.982.814.177 |


| Lūy kể nảm 2015 | Hoppt đông xày 1ap | Cung cắp dijeh v | Chuyä̉n nhượng Bât dông sàn | Tồng cồng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu thusfn va bàn hàng vè cung cấp dich vy | 867,507.933,430 | 3.805.914.176 | 42.107.126.342 | 913.420.973.948 |
| Giâa wôn häng bân | 729.118.824.201 | 6.127.996.312 | 41.657.014.911 | 776.803.834.424 |
| Lqii nhuक̣̂n gộp tùे hoạt dộng kinh doanh | 138.389.109.229 | (2.322.081.136) | 450.111.431 | 136,517.139.524 |

THUYẾT MINH BÁO CÃO TẢI CHINH (bíp theo)

3.2- Báo cfóo Bọ phṣ̂n theo Khu vưe dala 19


| Quf 4 năm 2015 | Doanh thu thuín | Chij phi giá vŏ́n | Lui nhuatn pep |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Mién Trung |  |  |  |
| Hout diag cung cfip dich vo | 894.204.927 | 1.483.564.127 | (569.359.200) |
| Hoat dofng chuyto nhaxge bifi ding sin | 2.514.800.001 | 2.533.074,420 | (18.274.419) |


| Lūy kêe natm 2015 | Doanh thu thuin | Chi phi gia vón | Loil nhtuain góp |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Mlén Trung |  |  |  |
| Hoạl deng cung cajp dikh vy | 3.805.914.176 | 6.127.995.312 | (2.322.081,136) |
| Hoat đopng chuyfn nhunge baft đọag sin | 42.107,126.342 | 41.657.014.911 | 450.111.431 |



| Quy 4 Nam 2015 | Doanh thu thuán vê hoat đọng xây lâp | Chil phi gía vönn | Lọi nhupin g¢̣p |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Các cóng trinh xây dụng, xây lâp diện khu vực phis Nam (tù̀ Khánh Hóa vào các tinh Phia Nam) | 33,280.643.612 | 31.065.002.539 | 2.214.546.073 |
| Cóng trinh TBA 220/1 $10 / 500 \mathrm{kV}$ Sóng May | 72.002 | 72.002 | 0 |
| ĐZ 500kV Vinh Tán - Song May |  | 27.453.000 | (27.453.000) |
| Cóng trinh Dz 500 kV Phd̀ M9̂ - Sóng Masy (G6A đén điám cữi) | 0 | 5.000 .000 | (5,000.000) |
| Cöng trinh ¢z 220kV Duyên Hidi - Tra Vinh |  | 749.939.864 | (749.839.864) |
| Cóng trinh EZ 500kV NE Long Phu - Ó Món | 13.022.333.625 | 11,886.100.263 | 1.136.233.362 |
| Cóng trinh TBA $500 / 220 \mathrm{kV}$ TTEL Duyẻn Hải | 5.252.282.223 | 4.989.668.112 | 262.614 .111 |
| Cớng trinh Đz 220kV Câu Bông - Hóc Môn - Rê Binh Tan | 2.050.690.062 | 1.648.552.050 | 412.138.012 |
| Coang trinh ©Z Z2OkV NO Duyên Haii - Mó Cay | (183.904.086) |  | (183.904.086) |
| Cóng trinh DZ 500 kV NQ Duyeñ Hài - My Tho | 11.209.707.468 | 10.088.736.721 | 1.120.970.747 |
| Cong trinh DZ 220kV TTdL Long Phú - Sóc Träng | 1.919.467.318 | 1.670 .480 .627 | 248.986.791 |
| Các cờng trinh xầy dụng, xây lấp đíị̣n khu vưc Milión Trung val Tảy Nguyên | 125.092.116.576 | 107,507,088.734 | 17,585.027.842 |
| Công frinh Đz 220KV Vinh Tán - Phan Thiót, | 1.660.000.000 | 1,577.000.000 | 83.000 .000 |
| Cóng trinh ĐZ 220kV Phan Thiót - Phú My 2 | 4.448.650.066 | 4.204.175.976 | 244,474,050 |
| Cóng trinh TBA 220kV Kon Tum vá Đấu nól | 1.500.000.000 | 1.455.000.000 | 45.000.000 |
| Cöng trinh 92220 kV Thanh hós - Vinh |  | 78.533 .810 | (78.533.810) |
| Cơng trinh EZ 220kV VÖng áng - Ba Eớn - EÓng Hái | 15.201.636.955 | 13.681.473.260 | 1.520.163.695 |
| Cơng trinh EZ 220kV An Khé - Quy Nhan | 8.178.000.892 | 7.932 .660 .865 | 245.340.027 |
|  | 8.158.671.790 | 7.913.911,637 | 244.760 .153 |
| Cong trinh TBA 500 kV Pleiku 2 | 4.897.610.260 | 4.848.634.157 | 48.976.103 |
| Cóng trinh ĐZ 220kV Xekaman 1 (Hubxan) - Pleiku 2 Lói 8.1 | 9.272.830.855 | 9,057.630.595 | 215.200.260 |
| Cöng trinh bZ 220kV Xekaman 1 (Hubcan) - Plaiku 2 ial 8.3 | 12.925.145.063 | 12.620.890.413 | 304.254 .650 |
| Cêng trinh DZ 110 K ¢ Thuṣn Nhiên Phong - Mai Né | 58.849 .570 .695 | 44,137,178.021 | 14.712.392.674 |


Dịa chì; S6 344 Phan Cháu Trinh, Q. Hãi Chău, TP, Dà Nẵng Tel: 0511,3562381

Fax: 0511.3562367

THUYÊT MINH BAO CAO TÀI CHINH (tö̈p theo)


| Quý 4 Näm 2015 | Doanh the thuấn v6̆ hoat dộng xily 值p | Chi phl gla vớn | L¢¢i nhuipn gरึp |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Caic cöng trinh xày dựng, xây lấp điện khu ṿ̛e pháa Bác (tự Thanh Hóa ra các tưnh phia Bác) | 84,915.484.902 | 71.144.711.021 | 13.770 .773 .881 |
| Congt trinh ¢z 500kV San la - lai Chsu (gSi 12) | 8.092.127.294 | 7.130.960.293 | 961.167 .001 |
| Cong trinh EZ 220kV ND The Binh - Tram 220kV Thal Binh | 14.876.393.090 | 13.388.753.781 | 1.487.639.309 |
| Công trinh 9 Z 500 kV Quảng Nirnh - Hiẹp Hoas ( 960 . 8.1 ) | 922.870 .604 | 808.974 .453 | 113.896.151 |
| Cong trinh Đz500kV Quảng Ninh - Hiẹp Hos (goi 8.2) | +.436.328.358 | 1.220.879.104 | 215.449.254 |
| Công trinh 0 z 500 kV Son la - lai Chaut (gai g) | 1.608.291.051 | 1.204.716.288 | 401.572 .763 |
| Cong trinh $\dagger Z 210 \mathrm{kV}$ Van Giang | 3.217 .240 .702 | 3.103.476.208 | 113.784.494 |
| Cong trinh $Đ Z 220 \mathrm{kV}$ Vinh Từng | 10.259 .248 .040 | 9.951.470.599 | 307.777 .441 |
| Cong trinh EZ 220kV Hóa Binh - Tayy Ha Nöl | 6.069745 .713 | 6.009 .048 .257 | 60.697.456 |
| Cong trinh $Đ Z 220 \mathrm{kV}$ Nhà mày Thuly điş̧n Hơi Xuân | 38.435 .240 .050 | 28.326.430.038 | 10.108.810.012 |
| Tơng Cộng ( $1+11+111$ ) | 243.288.250.090 | 209.747.802.294 | 33.570 .447 .796 |


| Lūy kế Năm 2015 | Doanh thu thuán vơ hoạt đọng xaly lâp | Chi phi giai vón | Leqi nhuṭn gôp |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cace công trinh xảy dựng, xảy láp đị̛̣̂n khu vựe phia Nam (tự Khânh Hòa vèo các tỉnh Phla Nam) | 308.271.149.037 | 256.492.262.028 | 51.778.887,009 |
| Cong trinh TBA 220/110/500kV Sông Mây | 5.338,906.633 | 4.260.738.417 | 1.077.368.216 |
| ¢Z 500 kV V Vinh Tån - Sóng May | 1.703.771.193 | 1.440.329.367 | 263.441.626 |
| Công trinh Dz 500 kV Phù My - Söng Måy 〈G6A đển ©ám cưi) | 0 | (4.682.799.641) | 4.682.799.641 |
| Cong trinh Đz 220kV Duyėn Hz - Trá Vinh | 5.711.229.088 | 8.371.600.419 | (2.660.371.331) |
| Cóng trinh EZ 500 kV ND Long Phù - Ómôn | 58.759 .837 .762 | 48.038.020.288 | 10.721.817.474 |
| Cóng trinh TBA $500 / 220 \mathrm{kV}$ TTEL Duyden Hải | 59.779.676.451 | 54.496.385.901 | 5.283 .290 .550 |
| Cong trinh DZ 2zokV NMD Cal Mau - Rapch Gia | 0 | 50.000 .000 | (50.000.000) |
| Cong trinh DZ 220kV Ó Mơn - Sóc Trăng | 0 | (331.981.905) | 331.981.906 |
| Cơng trinh DZ 220kV Te bóng Nai 3-Tram 500kV Dak Nơng | 0 | (2.093.282.664) | 2.093.282.684 |
| Công trihh EZ 220kV Ca̛u Bóng - Hóe Mỏn - Rā Binh Tan | 37.271 .294 .619 | 29.266.435.753 | 8.004,858.868 |
| Cöng trinh EZ 220kV NO Duyán Hảl - Mó Cay | 39.701.337.363 | 31.908.193.160 | 7.793.144.203 |
| Cong trinh $Đ Z 110 \mathrm{kV}$ Tràng Bäng - DCo Hoà | 0 | 13.500 .000 | (13.500.000) |
| Cờng trinh Cung cáp láp dật HT ost ang ten dư ên Huawai | 0 | (73.400.631) | 73.400,634 |
| Công trinh Công Trioh @z220kv Ba Ria Väng Téu | 132.440.000 | 108.768 .200 | 23.671.800 |
| Cong trinh DZ 500kV ND Duyen Haj - My Tho | 46.295.794.056 | 38.613.260.918 | 7.682.533.137 |
| Công trinh Tram bión áp 500 kV O Món | 0 | 478.745.162 | (478.745.162) |
| Cöng trinh $Đ \mathrm{Z} 220 \mathrm{kV}$ TToL Long Phù - Sse Trăng | 53.577 .681 .872 | 48.627.749.283 | 6.949.912.589 |
| Câc oóng trinh xây dựng, xây láp diận khu vự Mión Trung và Tảy Nguyan | 281.324.073.462 | 246.529.146.888 | 34.794.926.574 |
| Cong trinh Diz 220kV Vính Taln - Phan Thiét | 17.201.665.311 | 14.010.332.249 | 3.181 .333 .062 |

[^0]THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHINH (UǗa theo)


| Lûy kẽ Năm 2015 | Doanh the thuán vá hoąt địng xay lăp | Chi phi gia vón | Lọil nhuện gip |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cóng trinh EZ. 220kV Phan Thifit - Phú My 2 | 36.754 .760 .365 | 30,292.103.384 | 6.462.656.981 |
| Cong trinh TBA 220kV Kon Tum va Đáu nö́ | 29.351.623.719 | 29.028.107.480 | 323.516 .239 |
| Cong trinh EZ 220kV Thanh hóa - Vinh | 0 | 2377.214,592 | (2.377,214.592) |
| Công trinh $Đ Z .500 \mathrm{kV}$ Pleiku - Phutic M M - C\&u Boing | 0 | (2253.589.284) | 2.253.589.264 |
| Cong trinh TBA 500 kV Thanh M9y và nhânh rêe (gaopn 1\} | 0 | (896.431.251) | 896.431 .251 |
| C8og trinh DZ 220kV Voing ang - Ha Tinh 106.2 | 0 | 88.252 .448 | (88.252.448) |
|  Loc | 0 | (105.234.841) | 105.234.841 |
| Cóng trinh ĐZ 220kV Vüng áng - Ba Dốn - Dóng Hâi | 45.984.631.866 | 39.847.018.934 | 6.137.612.932 |
| Coing trinh $Đ$ Z 220kV An Khê - Quy Nhon | 31.548.103.484 | 30.731 .497 .712 | 816.605 .772 |
| Cäng trinh DZ 220 kV Da Na ang - Quạn 3 | 17.820.800.188 | 17,385.587.787 | 455.212.401 |
| Cong trinh Dz 500kV DA XD Đư̈̀ng Cao Tóc ĐNãngQNgai | 7.864.951.299 | 6.685.208.604 | 1.179 .742 .695 |
| Coring thhh TBA 500kV Pleiku 2 | 6.838.922.060 | 6.770.532.839 | 68.389 .221 |
| Cong trinh OZ 2220 kV Xekaman 1(Huldxan)-Pleiku2 10 8.1 | 11.072.217.982 | 10.821 .029 .960 | 251.188.002 |
| Congg trinh EZ 220kV Xekaman 1(Hutxan)-Pleilku2 108.3 | 18.036.826.513 | 17.630.338.234 | 406.488.279 |
| Cöng trinh $\subseteq Z 2110 \mathrm{Kv}$ Thuạn Nhièn Phong - Mai Né | 58.849 .570 .695 | 44.137.178.021 | 14.712.392.674 |
| Các công trinh xảy dựng, xảy lấp điḷ̣̣n khu vựe phin Bác (tưr Thanh Hóa ra các tình phía Bäc) | 277.912.710.931 | 226.097.415.285 | 51.845.295.646 |
| Công trinh Đz 500kV Son la -lal Chau (goil 12) | 68.268.642.648 | 46.244.395.273 | 22.022.247.375 |
| Cóng trinh $\boxminus Z 220 \mathrm{KV}$ ND Thai Binh - Tram 220kV Thasi Binh | 47.784.066.666 | 43.129.146.857 | 4.634.919.809 |
| Corng trinh Dz 500 KV San La - Hiẹ́p Hoa (gS 5.3 ) | 0 | 1.699.684 | (1.689.684) |
| Cong trihh ezsookV Quảng Ninh - Hiȩp Hoda (goil 8.1) | 922.870 .604 | 3.835.210.188 | (2.912.339.584) |
| Cong trinh Đ2500kV Qualng Ninh - Hị̣̂p Hòa ( göi 8.2) | 1.436 .328 .358 | 1.720,530.924 | (284.202.566) |
| Cőng trinh $Đ Z$ S00kV Son La - Háa liinh \& SL - NQ (gói 11.1) | 0 | (47.003.515) | 47,003.515 |
| Cöng trinh $\operatorname{FZ} 500 \mathrm{kV}$ Son La - Hoa Binh \& SL - NQ (gói 12.3) | 0 | 49.821.443 | (49,821,443) |
| Công trinh EZ 500 kV Son La - Hoa Binh \& SL - NQ (gói 13.1) | 0 | 43.347,020 | (43.347.020) |
| Công trinh Đz 500kV Son La - Lai Châu (gói 9) | 28.400.850.750 | 16.047.667.345 | 12.353,183.405 |
| Cong trinh DZ 220 kV Van Tfi - Cherm | 13.334.038.615 | 9.470.596.404 | 3.8\%3.442.211 |
| Cang trinh $Đ \mathrm{Z}$ 110kV Vă Glang | 33,882.688.626 | 33.028.893.633 | 833.794 .993 |
| Cong trinh © $\ddagger 220 \mathrm{kV}$ Vinh Tuang | 39,420.238.901 | 38.237.631.734 | 1,182,607,167 |
| Cong trinh DZ 220kV Höa Binh - Táy Ha Noi | 6.069.745.713 | 6.009.048.257 | 60.697 .450 |
|  | 38.435.240.050 | 28.326.430.038 | 10.108.810.012 |
| Tơng Cơng ( $1+31+1 i i$ ) | 867.507.933.430 | 729.118.824.201 | 138.389,109.229 |

## GIẢI TRìNH CÁC CHỉ TIÊU TÀı CHíNH

Theo Báo cảo kêt quá kinh doanh Quỳ 4 năm 2015, VNECO xin giải trinh nhüng chí tều có biần động tảng, giảm so vợ cuing kỳ näm 2014:

1-Lọi nhuạ̀n sau thuế TNDN Qứ 4 näm 2014:
2- Lọl nhuạ̃n sau thuế TNDN Quỳ 4 nâmm 2015:
$\Rightarrow$ Chênh lệch (mue 2 - muc 1)
30.542.119.910 đởng
17.454,121.076 6ठً̀ng
(13.087.998.834) đ6ng

## Nguyần nhăn:

Do Lơi nhuạan gợp Quý 4 nảm 2015 giảm so vái Quý 4 nam 2014 ta 94,07 tỷ đóng, oụ thê nhu sau:



- Quỵ 4 năm 2015, VNECO đã thi công mọ̀t sớ cờng trinh có lơi nhuận gộp thấp theo giá trùng tháu.
 củng kỳ năm 2014.

Đà Nắng, ngày 20 thàng 01 năm 2016



[^0]:    - Trang 40-

