## BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016

MỤC LUC
NOQI DUNGTRANG
NHÛ̃NG THÔNG TIN CHUNG ..... 02
BÅNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỪA NIÊN ĐỌ ..... 03-04
BẢO CȦO KÊT QUȦ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỌ ..... 05
BẢO CẢO LUUU CHUYÉN TIĖN TȨ GIỮA NIÊN ĐỌ ..... 06
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH GIƯA NIÊN ĐỌ ..... 07-30

## 1. Tên và địa chỉ

Văn phòng - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC
Trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

- Diện thoại: $(08) 38331106$

Fax: (08) 38300253

- Web: www.vtctelecom.com.vn
- Email: vtc@vtctelecom.com.vn

2. Đây là Báo cáo tài chính của: VĂN PHÒNG - CÔNG TY COO PHẢN VIỄN THÔNG VTC
3. Ngày kết thúc niên độ kế toán: ngày 31 tháng 03 năm 2016.
4. Ngày lâpp báo cáo tài chính: ngày 12 tháng 04 năm 2016.
5. Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)
cho Quý I nãm 2016

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN <br> Quý 1 năm 2016 <br> Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

| TȦI SẢN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | 31/03/2016 | Đon vị tính: VND 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TȦI SȦN NGȦN HẠ | 100 |  | 63.222.169.429 | 63.068.880.577 |
| I Tiên và các khoàn tương đương tiền | 110 | V.1. | 21.269.043.875 | 5.916.837.003 |
| 1. Tiền | 111 |  | 12.422 .043 .875 | 3.020.099.753 |
| 2. Các khoản tưong đương tiền | 112 |  | 8.847.000.000 | 2.896.737.250 |
| II. Đầu tur tài chinh ngắn hạn | 120 | V.2.a. | - | 210.000.000 |
| 1. Đâu tư nầm giự đễn ngày đáo hạn | 123 |  | - | 210.000 .000 |
| III. Căc khoản phài thu ngấn hạn | 130 |  | 27.952.286.106 | 46.940.063.216 |
| 1. Phâi thu ngắn hạn khách hàng | 131 | V.3. | 13.034.868.847 | 36.752.170.903 |
| 2. Trả trước cho người bán ngằn hạn | 132 | V.4. | 3.029.107.333 | 2.214.236.990 |
| 3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch họp đồng XD | 134 | V.5. | 470.276 .881 | 470.276 .881 |
| 4. Phải thu vể cho vay ngẳn hạn | 135 | V.6. | 280.600 .000 | 280.600 .000 |
| 5. Phải thu ngán hạn khác | 136 | V.7.a. | 11.253 .824 .310 | 7.339.169.707 |
| 6. Dự phòng phài thu ngần hạn khó đơi (*) | 137 |  | (116.391.265) | (116.391.265) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.8. | 13.665.653.641 | 9.699.705.426 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 13.665 .653 .641 | 9.699.705.426 |
| 2. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | - | - |
| V Tài sàn ngắn hạn khác | 150 |  | 335.185.807 | 302.274.932 |
| 1. Chì phí trà trước ngấn hạn | 151 | V.12.a. | 108.638 .830 | 302.274.932 |
| 2. Thuế GTGT đươc khâu trừ | 152 |  | 226.546 .977 | - |
| B TȦI SȦN DȦI HA̧N | 200 |  | 32.350.913.885 | 32.617.552.112 |
| I Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | 21.300 .000 | 21.300 .000 |
| 1. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.7.b. | 21.300 .000 | 21.300.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 3.664.998.288 | 3.816.263.726 |
| 1. Tài sản cố định hỡu hình | 221 | V. 10. | 3.607.248.288 | 3.756.544.976 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 13.128.976.322 | 13.128.976.322 |
| - Giá tri hao mȯn luv ké (*) | 223 |  | (9.521.728.034) | (9.372.431.346) |
| 2 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11. | 57.750.000 | 59.718 .750 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 266.393 .864 | 266.393.864 |
| - Giad tri hao mòn luj ké | 229 |  | (208.643.864) | (206.675.114) |
| III. Bât động sản đầu tư | 230 |  | - | (206.675.:1 |
| IV. Tài sản dở dang dài ha̧n | 240 | V.9. | 700.000.000 | 700.000 .000 |
| 1. Chi phí xây dụng cơ bàn dở dang | 242 |  | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.2.b. | $\mathbf{2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ |
| 1. Đâu tur vào công ty con | 251 |  | 19.200 .000 .000 | 19.200.000.000 |
| 2. Đadu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| VI. Tà sản dài hạn khác | 260 |  | 2.764.615.597 | 2.879.988.386 |
| 1. Chí phí trà trước dài hạn | 261 | V.12.b. | 2.627.666.287 | 2.743.039.076 |
| 2. Tai sàn thuế thu nhập hoăn lại | 262 |  | 136.949 .310 | 136.949 .310 |
| TȮNG CQNG TȦI SȦN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 95.573.083.314 | 95.686.432.689 |

Các thuyết minh từ trang 7 dến trang 30 là bổ phận họp thành cúa Bảo cảo tải chinh này.

## BÄNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Quý 1 năm 2016
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
(tiêp theo)

| NGUOON VÓN |  |  |  | Đon vi tính: VND 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} \text { Mẫ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | 31/03/2016 |  |
| A NỢ PHȦI TRẢ | 300 |  | 48.547.744.776 | 46.005.009.769 |
| 1. Nơ ngắn hạn | 310 |  | 46.753.478.776 | 44.116.309.769 |
| 1. Phải trả ngươi bán ngán hạn | 311 | V.13. | 8.729.022.209 | 24.919.482.077 |
| 2. Người mua trà tiền truớc ngắn hạn | 312 |  | 1.032.686.337 | - |
| 3. Thuế và cacc khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.15. | 1.488.222.924 | 1.479.160.470 |
| 4. Phài trả ngườ lao động | 314 |  | 552.053 .742 | 3.152.351.868 |
| 5. Chi phí phài trà ngăn hạn | 315 | V. 16. | 671.798 .719 | 646.779 .273 |
| 6. Phải trà theo tiến độ kế hoạch họp đồng XD | 317 | V.17. | 173.639.786 | 173.639.786 |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.19. | 84.010 .000 | 162.700 .000 |
| 8. Các khoàn phài trà ngắn hạn khác | 319 | V. 18. | 2.249.757.220 | 2.258.836.987 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính ngấn hạn | 320 | V. 14. | 31.767.794.754 | 11.288.669.223 |
| 10. Quy khen thườg, phừ lọi | 322 |  | 4.493.085 | 34.690.085 |
| II. Nof dài hạn | 330 |  | 1.794.266.000 | 1.888.700.000 |
| 1 Vay và nọ thuê tài chính dài hạn | 338 | V. 14. | 1.794.266.000 | 1.888.700.000 |
| B VƠN CHƯ̇ Sở hữ | 400 |  | 47.025.338.538 | 49.681.422.920 |
| 1. Vôn chừ sờ hợu | 410 | v. 20. | 47.025.338.538 | 49.681.422.920 |
| 1. Vốn góp cùa chù sờ hơu | 411 |  | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a |  | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411 b |  | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cồ phần | 412 |  | 200.264 .000 | 200.264 .000 |
| 3. Có phiếu quy (*) | 415 |  | (55.530.000) | (55.530.000) |
| 4. Quy đâu tu phát triên | 418 |  | 5.815 .766 .683 | 5.815 .766 .683 |
| 5. Quy khác thuộc vốn chù sờ hỡu | 420 |  | 289.197.258 | 576.917.258 |
| 6. Lụi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | (4.571.319.403) | (2.202.955.021) |
| - LNST chua phân phôi layy kê đến cuôi kỳ trướ | 421a |  | (2,202.955.021) | (4.712.079.768) |
| - LNST chua phân phối kỳ này | 421b |  | (2.368.364.382) | 2.509.124.747 |
| 7 Nguổn vốn đẩu tư xây dựng cơ bản | 422 |  | - | . |
| II. Nguồn kinh phí và quỵ khác | 430 |  | - | - |
| TÓNG COONG NGUÓN VÓN (440=300+400) | 440 |  | 95.573.083.314 | 95.686.432.689 |

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016
CÔNG TY CÓ PHẢN VIĚN THÔNG VTC


Mẩu số $\mathrm{B} 02 \mathrm{a}-\mathrm{DN}$

## BẢO CÁO KÊT QUẢ HOĄT ĐỌNG KINH DOANH <br> Quŷ 1 nàm 2016

Bon vi tinh: VND

|  | CHí tiêu | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Thuyét } \\ \text { minh } \end{gathered}$ | Quy I |  | LLay kế từ đầu nằm đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Năm nay | Năm trưóc | Năm nay | Năm trước |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VILI. | 261.842 .871 | 477.759.300 | 261.842 .871 | 477.759.300 |
| 2 | Các khoàn giamm trư doanh thu | 02 |  |  | - | - | - |
| 3 | Doanh thu thuà̀n bán hàng và cung cáp dịch v $(10=01-02)$ | 10 |  | 261.842 .871 | 477.759.300 | 261.842 .871 | 477.759.300 |
| 4 | Giáa vốn hàng bán | 11 | VIL2. | 256.717.512 | 761.382.831 | 256.717 .512 | 761.382 .831 |
| 5 | Lq̣i nhuận gôp về bán hàng và cung cấp địch , $(20=10-11)$ | 20 |  | 5.125.359 | (283.623.531) | 5.125 .359 | (283.623.531) |
| 6 | Doanh thu hout dọng tail chinh | 21 | VI. 3. | 27.699 .660 | 54.414.128 | 27.699.660 | 54.414.128 |
| 7 | Chi phif taì chinh | 22 | V1.4. | 397.724.100 | 272.401.112 | 397.724.100 | 272.401 .112 |
|  | Trong dó: Chi phi lãi vay | 23 |  | 330.482 .630 | 246.836.170 | 330.482.630 | 246.836.170 |
| 8 | Chi phí bán hà̀ng | 24 | VI.7. | 727.374.263 | 1.828.251.918 | 727.374.263 | 1.828.251.918 |
| 9 | Chi phíquàn lý doanh nghiệp | 25 | V1.7. | 1.275.820.057 | 1.233.836.615 | 1.275.820.057 | 1.233.836.615 |
| 10 | Ļ̌í nhuận thuà̀n từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(24+25)\}$ | 30 |  | (2.368.093.401) | (3.563.699.048) | (2.368.093.401) | (3.563.699.048) |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | V1.5. | - | 1.060 .000 | - | 1.060.000 |
| 12 | Chi phi khaic | 32 | VI.6. | 270.981 | 2.331 .962 | 270.981 | 2.331 .962 |
| 13 | Leqi nhuận khác ( $40=31-32)$ | 40 |  | (270.981) | (1.271.962) | (270.981) | (1.271.962) |
| 14 | Tờng lọi nhuận kế toán trước thué $(50=30+40)$ | 50 |  | (2.368.364.382) | (3.564.971.010) | (2.368.364.382) | (3.564.971.010) |
| 15 | Chi phí thuê the nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 |  |  |  | - | - |
| 16 | Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 |  |  |  | - | - |
| 17 | Lỵi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp $(60=50-51-52)$ | 60 |  | (2.368.364.382) | (3.564.971.010) | (2.368.364.382) | (3.564.971.010) |

Thành phố Hó Chi Minh, ngày 12 tháng 04 nàm 2016


Người lập biểu


Phạm Trường Nam

> Kế toán trường


Nguyẽ̃n Thụy Kiều Giang


## BÁO CȦO LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ <br> (Theo phurơng pháp gián tiếp) <br> Quý 1 năm 2016

| CHi TIÊU |  | $\begin{gathered} \text { Mẫ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | TM | Tù̀ 01/01/2016 đến 31/03/2016 | Đon vi tinh: VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 |  |  |
|  | Lưu chuyến tiền từ hoąt động kinh doanh Ļi nhuần trước thué |  | 01 |  | (2.368.364.382) | (3.564.971.010) |
|  | Diè̉u chinh cho các khoàn |  |  |  |  |
|  | - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 |  | 151.265.438 | 94.451 .142 |
|  | - Các khoàn dur phòng | 03 |  | - | - |
|  | - Laii, lỡ chênh lệch tỳ giá hối đoái đo đảnh giẩ lại các khoản mục tiền tệ có góce ngoại tệ | 04 |  | - | - |
|  | - Lai, ıō từ hoạt đông đầu tư | 05 |  | (27.699.660) | (54.375.128) |
|  | - Chi phi lãi vay | 06 |  | 330.482 .630 | 246.836.170 |
| 3. | Lp̣i nhụ̂̀ tù̀ hột động kinh doanh trữ̛c thay đôi vốn luru động | 08 |  | (1.914.315.974) | (3.278.058.826) |
|  | - Tang, giamm các khoàn phaii thu | 09 |  | 18.761.230.133 | 24.361.531.862 |
|  | - Tâng, giaim hàng tồn kho | 10 |  | (3.965.948.215) | (978.956.495) |
|  | - Tâng, giàm các khoản phài trà (không kể lâi vay phải trả, thuế TNDN phài nộp) | 11 |  | (17.911.721.801) | (23.145.090.694) |
|  | - Tâng, giàm chi phí trá trước | 12 |  | 309.008 .891 | 341.701 .597 |
|  | - Tãng, giam chưng khoán kinh doanh | 13 |  | - | - |
|  | - Tiền lai vay đă trà | 14 |  | (260.717.353) | (246.836.170) |
|  | - Thuế thu nhạ̃p doanh nghiệp đã nộp | 15 |  | - | - |
|  | - Tiền thu khác từ hoạt đông kinh doanh | 16 |  | 210.000 .000 | 85.034.785 |
|  | - Tietn chi khác từ hoạt đọng kinh doanh | 17 |  | (287.720.000) | (36.845.000) |
|  | Luru chuyển tiền thuần tì hoọt đọng kinh doanh | 20 |  | (5.060.184.319) | (2,897.518.941) |
| II. | Laru chuyền tiền từ hoąt động đầu tư |  |  |  |  |
| 1. | Tiển chi để mua sầm, xây dựng TSCĐ và các tài sán dài hạn khác | 21 |  | - | - |
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và cac tài sann khác | 22 |  | - | - |
| 3. | Tiển chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 |  | - | $\checkmark$ |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bàn lại các công cụ nọ̧ cùa đơn vi khác | 24 |  | - | 5.942 .528 .000 |
| 5. | Tiển chi đầu tư góp vốn vào đon vị khác | 25 |  | - |  |
| 6. | Tiển thu hoòi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 |  | - |  |
| 7. | Tiển thu lâi cho vay, cof tức và logi nhuận đượe chia | 27 |  | 27.699 .660 | 54.375.128 |
|  | Lıru chuyển tiền thuần tì̀ hopt đọng đầu tur | 30 |  | 27.699.660 | 5.996.903.128 |
| III. Lưu chuyển tiển từ hoạt động tài chính |  |  |  |  |  |
|  | Tiền thu từ đi vay | 33 |  | 23.652.328.414 | - |
| 2. | Tiển trả nợ gốc vay | 34 |  | (3.267.636.883) | (3.673.078.725) |
|  | Luru chuyén tièn thuadn tǜ hoat ậng tàl chinh | 40 |  | 20.384.691.531 | (3.673.078.725) |
|  | Luru chuyền tiền thuần trong ky ( $50=20+30+40)$ | 50 |  | 15.352.206.872 | (573.694.538) |
|  | Tiền và turong đương tiền đầu ky | 60 |  | 5.916.837.003 | 1.189.866.845 |
|  | Anh hương cùa thay đố TGHD quy đốl ngoại tệ | 61 |  | 51.269.043.875 |  |
|  | Tiền và turơng đương tiên cuối kỳ ( $70=50+60+61$ ) | 70 | V. 01 | 21.269.043.875 | 616.172.307 |



Phạm Trường Nam

Kế toản trưởng


## BÃN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHINH

(Các thuyêt minh này là môt bô phận hơp thành và cản đurơc đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)

1. Dặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

## 1. Hình thức sở hựu vốn

Công ty Cổ phần Viễn thông V'TC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được thành lập tữ việc cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiết bi điện thoại là "Trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo đưỡng thiết bị thông tin I (VTC1)" theo Quyết định số 618/1999/QD-TCCB ngày 08/09/1999 cùa Tồng cục truờng Tồng cục Bưu điện. Cồng ty Cố phần Viễn thông VTC hiện nay hoạt động theo Giấy chứng nhận đâng ký doanh nghiệp thay đồi lần thứ 19 số 0301888195 ngày 16/06/2015 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chi Minh cấp.

Vốn điểu lệ cùa Công ty: 45.346 .960 .000 VND (Bốn mươi lăm tý, ba trăm bốn mươi sáu trị̣̂u, chín trăm sáu mươi nghin đồng).

## 2. Lİhh vựe kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vup.

## 3. Ngành nghể kinh doanh

1. Lạ́p đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khị: Lắp đặt các động co nổ và thiết bị lạnh;
2. Lậ đạt hệ thống điện: Lặ đạt và sửa chơra các công trỉnh, các thiết bị bưu chînh, viễn thông, điện - điện tữ, tịn học, các thiết bị đầu cuối dưng trong viễn thông;
3. Sữa chữa thiết bị liên lạc: Sửa chữa và bảo dưỡng, nâng cấp, hở trọ̣ vận hành các thiết bị, công trịnh bưuu chính, viên thông, điẹnn - điện từ, tinn học, điện thoại di động;
4. Sưa chữa máy vi tính và thiết bi ngoại vi: sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng các loại thé, thiét bi phẩn cúng, phần mềm phục vụu ưng dụng thé;
5. Xuất bàn phần mềm: Viết phần mềm, sån xuất phần mềm điện thoại di động, sân xuất phẩn mểm phục vụ ưng dung the;
6. Bân buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phầm;
7. Bán buôn máy vi tỉnh, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
8. Bân buôn máy móc, thiết bị và phụu tùng máy khác: Bản buôn máy móc, thiết bị văn phờng, thiết bị điện, điện lạnh, các loại thẻ dưng trong viễn thồng, camara quan sát, máy móc và nguyên vật lị̣̂u sản xuất thè, cửa sử dụng khóa điện từ, khóa điện từ. Bán buôn vật liệu điện, máy phát điện, dộng cơ điện, dây điện và thiết bỉ khác dủng trong mạch điện, Bán buôn máy móc, máy công cư điều khiển bả̉ng máy vi tỉnh. Bån buôn máy mớc, thiét bị y tế;
9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ đüng hợu hình khác: Cho thuê tài sàn hoạt động, cho thuễ câc sàn phẩm, thiết bị viễn thông, điện tử, tin ḥc, cho thuê thiễt bi động cơ nồ và thiết bi lạnh;
10. Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý ký gởi hàng hóa. Đại lý phân phối sản phâm cáp và vật liệu viễn thông. Đại lý mua bản hàng hơa. Đại lŷ cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông;
11. Hoạt động viễn thông khác: Dich vụ giá tri gia tăng trền mạng internet. Dịch vụ ky thuật đo kiếm chất lự̛̣ng thiết bi mạng dich vụu viễn thông, tin học. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện cơ như VOIP (điện thoại internet); Hoạt động cùa các điểm truy cập internet;
12. Bán buôn vật liẹu, thiết bị lạ́p đặt khác trong xây dựng;
13. In ấn: Sản xuất các loại thé (card) dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, báo vệ và các ửng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thé;
14. Bán buỗn thiết bị và lỉnh kiện điện từ, viễn thông: Mua bán các thiết bị đằu cuối đùng cho mạng viễn thông, thiết bì điện từ, tin học, điện thoại di động;
15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chuyển giao kỳ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện - điện từ, tin học;

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH

 (tiêp theo)
16. Hoạt động kiên trủc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn quàn lỷ, khảo sát các công trình bưu chînh, viẽ̃n thông, điện từ, tin học. Tư vấn giám định tốn thất công trình, thiết bị bưu chỉnh, viễn thông, điện tử, tịn học;
17. Xây đựng công trình cồng fch: Xây dựng và sừa chữa các công trình viễn thồng, điện - điện tử, tỉn học, cơ sở hạ tầng công trình viễn thông;
18. Nghiên cứu và phát triển thực nghiȩ̂m khoa học tự nhiên và ky thuật: Nghiên cứu các thiết bị, công trinh bưu chính, viển thông, điện - điện tữ, tỉn học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
19. Sân xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất các thiết bị bưu chînh, viễn thồng, điện - điện từ, tịn ḥ̣c. Sản xuất, lắp râp điện thoại di động, các thiết bỉ phần cựng của điện thoại đi động;
20. Sửa chựa thiết bỉ điện từ và quang học. Chi tiết: Sưa chợa, báo đưỡng thiết bị khf tượng (trừ gia công cơ khi, tâi chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
21. Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện từ tổng họp;
22. Xử lý dừ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
23. Dịch vu thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các dich vup thông tin qua điện thoại; Các djech vup tim kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sờ phí;
24. Hoạt động thiết kể chuyên dụng. Chi tiế: Hoạt động trang trí nọi thất.

Địa chi: Số 750 (là̀u 3) Đị̣̂n Biên Phừ, Phường 11, Q.10, Tp. HCM
Tel: 08.38331106 Fax: 08. 38300253
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỷ sàn xuất, kinh doanh thông thường cùa Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
5. Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các Công ty con:

## Tên đơn vị

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh (STID)

## Tỹ lệ phần Tỷ lệ quyền Đja chi sờ hợu biểu quyết

$60 \% \quad 60 \%$

Lô I-3b-4-a, Đường N6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chi Minh

## Danh sách các Công ty liên kết:

## Tên đơn vi

Công ty Cố phần Dịch vụ công nghệ Sao Bẳc Đấu

Tỹ lệ phần Tỹ lệ quyĉ̀n Đia chị
sở hộu biểu quyết $30 \% \quad 30 \%$

GH số T3 - B4L, Tầng hầm, Tòa nhà Topaz, Só 92 Nguyển Hợu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CẢO TẢI CHINH

(Các thuyét minh này là môtt bô phận hơp thành và cán đuryc đoc đởng thời với báo cáo tài chình kèm theo) (tiếp theo)
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toản

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm cùa Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.

Báo cáo tài chính được lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
2. Bơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo nguyên tắc giá gốc, phù hơp với Chuần mực kế toán, chế độ kế toản doanh nghiĉ̣p Việt Nam và cạc quy định phấp lý có liên quan đến việc lập và trình bây Báo cáo tài chính.

## III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dưng Chế độ kế toản doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tâi chinh hướng dã̃n Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Áp dụng hướng dẫn kế toán mới

## Hırựng dẫn mới vê chê dộ kế toán doanh nghị̂̂p

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đả ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC ("Thông tư 200") hướng dẫn chế độ kế toản cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chỉnh bắt đẩu vảo hoạ̣c sau ngảy 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho câc quy định vể chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QD-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tải chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 thảng 12 năm 2009 của Bộ Tài chinh. Ban Tồng Giám đốc đã áp đụng Thông tư 200 trong việc lập và trinh bảy báo cáo tài chính cho kỷ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đển ngày 31 thàng 03 năm 2016.

Riêng Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngảy 06/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuấn mực kế toán Quốc tể về trỉnh bày bảo cáo tài chỉnh hợp nhất và thuyĉ́t minh thông tin đối với công ç̣ tài chính chưa được Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính gĩ̛̛a niên độ nảy.

## 2. Tuyên bố về vię̣c tuân thư Chuẩn mực kế toân và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợ với căc Chuần mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toản Việt Nam hiện hảnh và các quy định pháp lỷ có liên quan.
3. Hình thừr kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tính, sữ dụng phẩn mểm kế toán EFFECT.
Riêng Chuẩn mưcc kế toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" chưa được Công ty áp dưng trong việc trình bảy Báo cáo tài chính này.

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CẢO TẢI CHINH

(Cäc thuyêt minh nảy là mọt bô phị̂n hop thành và cản đươe đoce đồng thởi với báo cáo tài chînh kèm theo) (tiép theo)
IV. Tóm tà̀t các chinh sách kế toản chù yếu

## 1. Các loại ty̌ giá hối đoài âp dụng trong kế toán

Ngản hàng thương mại mà Công ty lưa chọn tẏ giá để áp dụng trong kế toán: Ngân hàng Ngoại Thương Viẹ́t Nam.

## 2. Nguyên tắc ghỉ nhận các khoàn tiền và calc khoàn tương đương tiền

Tiền là chi tiêuu tổng hợp phản ânh toản bộ số tiển hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiển mặt tại quỳ của doanh nghiệp và tiền gừi ngân hàng không kỷ hạn được ghỉ nhận và lập bảo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phû hơp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Cảc khoản tương đương tiền là cảc khoản đầu tư ngần hạn có thời hạn thu hồi hoậc đáo hạn không quâ 3 thảng, có khả nâng chuyển đối để dång thành một lượng tiển xác định và không có rúi ro trong chuyển đổi thành tiển kể từ ngày mua khoân đẩu tư đó đến thời điểm lập Báo câo tài chình, phù̀ họp với quy định cùa Chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

## 3. Nguyên tắc kế toán các khoản đẩu tư tài chinh

## Cãc khoản đằu tur nắm gitî̀ đến ngày đảo hạn

Các khoản đâu tự nâm giợ đển ngày đáo hạn bao gồm các khoản đău tư mà Công ty có ý định và khà nâng giou đến ngày đảo hạn. Cảc khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiển gữi ngân hàng có kỳ hạn trèn 3 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn với mục đich thu lài hàng kỳ.

Các khoản đẩu tư nắm giừ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc.

## Các khoản cho vay

Các khoản cho vay bao gồm khoản cho vay đối với Công ty Cổ phẩn Công nghệ Tích Hơp.
Caic khoản cho vay được xăc định theo giá gốc.
Càc khoản đầu tur vào công ty con, đẩu tur vào công ty liên kết
Dâu tur vào công ty con
Công ty con là các công ty do Cồng ty kiểm soát. Việc kiểm soât đạt được khi Công ty có khà năng kiểm soát các chịnh sách tài chinh và hoạt động của các cồng ty nḥ̣̂n đầu tư nhằm thu được lọi ich từ hoạt động cùa câc công ty này.

## Đả̉u tur vào coing ty liên kết

Công ty liênn kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng khống phải lẩ công ty con hay công ty liễn doanh cùa Công ty. Ảnh hương đâng kể thể hiện ở quyển tham gia vảo việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nḥ̣̂n đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoạ̣c đồng kiểm soât những chính sâch này.

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH

## (Cảc thugứt minh này là môt bố phận hơp thành và cầ duaçe đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)

 (tiếp theo)Công ty ghi nhận ban đầu khoân đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liễn kết theo giả gốc. Công ty hạch toán vào thu nhập trền Báo cáo két quẩ hoạt động kinh doanh khoản đự̛̣c chia từ lọi nhuận thuần lăy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngay đảu tứ. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lọi nhuận đượe chia đưọe coi là phần thu hồi các khoàn đầu tư và được ghì nhận là khoản giàm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liễn doanh, công ty liên két được trỉnh bảy trong Bảng cån đối kế toán theo già góc trừ đi các khoản dự phòng giàm giá (nếu có). Dư phòng giảm giá đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết đượ trich lập theo quy định tại Thông tư số 2282009/TT-BTC ngảy 07 thâng 12 nẳm 2009 của Bộ
 đầu tư tài chình, nợ phải thu khó đời và bảo hành sàn phẩm, hàng hóa, công trình xây tắp tại doanh nghiẹp", Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 Năm 2013 cùa Bộ Tài chinnh vể việc sừa đối bổ sung Thông tư số 228/2009/TTBTC và các quy định ké toán hiện hành.

## 4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nog phài thu là số tiền có thể thu hồi cùa khách hàng hoạce câc đói tượng khác. Nọ phài thu đượe trinnh bày theo giáa trì ghi sổ trừ đi các khoản dư phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đơi được trích lập cho nhờng khoản nọ phải thu đâ quá hạn thanh toán từ sáu tháng trờ lên.

## 5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho đươe xác định trên cơ sờ già thấp hon gitaa giá gốc và giá trỉ thuần có thẻ̉ thưc hiện đươc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phi lao động trực tiếp và chi phí sán xuất chung, nếu có, để có đự̛̣ hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thải hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phưong pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện đượe đưọc xác định bẳng giáa bán ước tính trừ các chii phí uớc tính đế hoản thành sản phấm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương phâp hạch toán hàng tồn kho : Công ty âp dưng phương pháp kê khai thường xuyên
Tại thờ điểm 31/03/2016, Công ty không trich lập đư phòng giảm giáa hàng tồn kho.

## 6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

### 6.1 Nguyên tắc ghi nhận phương pháp khấu hao TSCĐ hû̃u hình

Tải sản cố định hợu hình được ghi nhận theo nguyên giá, đự̛̣ phản ánh trên Bảng cân đổi kế toán theo các chî tiéu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Việc ghi nhận Tài sàn cố định hợu hình và Khấu hao tải sàn có định thực hiện theo Chuấn mực kế toán Việt Nam số 03 - Tài sàn cố định hợu hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chinh hướng dẫn chế độ kế
 trich kháu hao taì sàn cố định.
Nguyên giá tài sán cố định hợu hình mua sầm bao gồm giâ mua (trừ các khoản chiết khâu thương mại hợc giàm già), các khoản thuế và các chì phí liên quann trực tiếp đến việc đưa tầ sản vảo trạng thải sãn sàng sữ dưng.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHINH

(Các thuyêt minh này là mồt bô phận hơp thành và cả̉n đurơe đơc đổng thời với báo cáo tài chînh kèm theo) (tiép theo)

Cảc chỉ phí phảt sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chẩn làm tăng lọi ich kỉnh tế trong tưong lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vâo chi phi sân xuát kinh doanh trong kỳ.

Công ty âp đụng phương pháp khâu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toản TSCD hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tinh chất và muc đich sừ dưng trong hoạt động sàn xuát kinh doanh cùa Công ty gồm:

## Loại tài sản cố đj̣nh

Thời gian khấu hao <năm >
Nhà cưa, vật kiến trủc 10-50
Máy móc, thiét bị
4-5
Phương tiện vận tái, thiết bj truyền dẫn
6
Thiết bi, dung cur quán lỳ $4-5$

### 6.2 Nguyên tắc ghỉ nhận phương pháp khấu hao TSCD vô hình

Tài sàn cố định vô hình cùa Cồng ty là phần mểm kế toán và phần mểm Text to speech 2.0 (T2S).
Việc ghỉ nhận Tai sản cố định vô hình và Khấu hao tả̀ sản cố định thụrc hiện theo Chuần mực kế toàn Việt Nam số 04 Tải sàn cố định vô hình, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày $22 / 12 / 2014$ của Bọ Tài chinh hướng dã̃n chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 hưỡng dẵn Chế độ quản lý, sữ đụng và trich khấu hao tải sàn cố định.

Tài sàn cố định vô hình đượe ghi nhận theo nguyên già, được phàn ânh trên Bàng cân đổi kể toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luy kế và giá trij còn lại.

Công ty âp đụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sån cố định vô hình. TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sàn có cùng tính chất và muce đich sử dưng trong hoạt đông sản xuât kinh doanh cùa Công ty gôm:

## Loại tài sản cố đỉnh

Thời gian khấu hao <năm>
Phà̀n mèm kể toàn
5
Phần mềm Text to speech 2.0 (T2S)
3

## 7. Nguyên tắc ghí nhận chí phí xây dựng cơ bản đở đang

Chi phi xây dựng cơ bản đở dang của Công ty là chi phí đầu tư công trinh xây dựng nhà xương trên lô đất 5.000 mét vuông tại khu Công nghệ cao và được ghi nhận theo giá gốc.

## 8. Nguyên tắc ghỉ nhận và phân bố các khoản chì phí trả trước dài hạn

Chỉ phỉ trá trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỷ kế toản. Chi phi trả trước bao gổm khoản trả trước tiển thuê đất khu công nghệ cao từ năm 2014 đến nằm 2044 và các khoàn chi phi trà trườc khác.

Tiền thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đả được trả trước. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ûng với thời gian thuê.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHINH

## (Các thuyết minh này là một bô phần hơp thành và cần đurocc aoc đồng thởt với báo cáo tà̀ chính kèm theo) (tiếp theo)

Các khoản chi phí trả trước khác bao gổm giá trị công $\mathrm{c} u$, dụng $\mathrm{cư}$, linh kiện loại nhó đã xuất dưng, các chi phî liên quan đến vănn phòng đại diện tại Hà Nội. Cacc chỉ phí này được phân bố vào Bão cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thằng theo các quy định kế toân hiện hành.

## 9. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Các khoàn nọ̣ phải trả được theo đơi chi tiết theo kỳ hạn phải trà, đối tượng phải trà, loại nguyên tệ phài trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quàn lý.

Việc phân loại càc khoán phài trà là phải trà người bân, phải trảa khác được thực hiện theo nguyên tấc:
Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phăt sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vư, tài sản.

Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vu.

Đến thời điểm 31/03/2016 Công ty không còn các khoản nọ phải trà có gốc ngoại tệ và không có khoán phải trà cần lập dư phòng.
10. Nguyên tắc ghí nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Cảc khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hợ đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng tữ ngân hàng.

## 11. Nguyên tắc ghỉ nhận chí phí phải trả

Chi phí phải trả cùa Công ty bao gồm các khoản chi phí phai trà Công ty TNHH Xây lắp Viẻn Thông Ngọc Tiên - Dự àn liên doanh 290 Vinaphone (Site survey, BSC và BTS); chi phí phài trả Công ty TNHH Vận tài Thương mại Bằng Phú - chỉ phí bảo dưỡng máy phát điện, ACCU và máy lạnh cho VNS 16 , chi phỉ lãi vay phải trà̀, thực tế chưa chi nhumg được ước tính để ghi nhận vào chỉ phí sản xuât, kinh doanh cùa kỳ báo cáo.

## 12. Nguyễn tắc ghi nhận doanh thu chura thựe hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước số tiển của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán vể cho thuê thiết bj.

Các khoản doanh thu chưa thực hiện tại ngày $31 / 03 / 2016$ gồm: doanh thu cho thuê thiết bji máy hàn quang IFS-10 và $100 \%$ doanh thu dịch vụ cho thuể phần cững và phần mểm HTTĐV-PABX viễn thông Thanh Hóa.

## 13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chũ sỡ hựu

Vốn đầu tư cùa chủ sờ hờu cùa Công ty được ghỉ nhặn theo số vốn thực góp của chù sờ hộu.
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lơnn hơn giư̛a giả thực tế phát hành và mệnh giá cố phiếu khi phát hành cổ phiĉ́u hoậc tấi phát hành cố phiếu quy.

Vốn khác cùa chù sở hợu là vốn bổ sung tữ các quyy, tư̂ lø̣i nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

(Các thuyét minh này là mồt bố phần hơp thành và cần đunaç đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiếp theo)
Lģi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lọi nhuận từ hoọt động của doanh nghiệp sau khi trử chì phí thuế TNDN của nảm nay và các khoàn điều chỉnh đo ấp dưng hồi tố thay đồi chính sâch kế toán và điều chinh hồi tố sai sót trọng yếu cuả các năm trước.

## 14. Nguyên tắc và phương pháp ghí nhận doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động cung cấp lấp đạt các thiét bị viễn thồng, xây đựng cồng trỉnh viển thông ...;

Doanh thu của giao dich về cung cấp dich vụ đự̧ ghi nhận khi ké́t quâ của giao dịch đơ đượ xảc định một caich đáng tin cạy. Truò̀ng hơp giao địch vể cung cấp dich vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quà phần công việc đâ hoàn thành tại ngày của Bàng cân đối kế toán của kỳ đô. Kết quả cùa giao dich cung cấp địch vụ được xác định khi thòa mân tat́t cả bốn (4) điểu kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đới chắc chắn;
(b) Cơ khà năng thu được lọi ích kinh tế từ giao dich cung cấp dịch vu đó;
(c) Xác định được phần công việç đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán;
(d) Xác định đự̛̣c chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phi để hoàn thảnh giao dịch cung cấp dịch vụ đô.

Doanh thu hoạt động tà chính gồm doanh thu từ tiển lãi tiển gừi, lăi cho vay, thu cố tức.
Doanh thu từ tiền lâi tiền gừi, lâi cho vay, được ghi nhận trên cơ sờ thời gian và laai suất thực tế tưng kỳ, phù hơp với 2 điêuu kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lải, tiền bàn quyền, cô tực và l lọi nhuận đự̛̣c chia quy định tại Chuấn mưc kế toán Việt Nam số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

Các khoàn nhận trước cưa khách hàng không đươe ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
Doanh thu từ hoạt động mua, bán chứng khoán được ghi nhận bẳng số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá gốc, phư họp vơi 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lăi, tiền bán quyền, cỏ tức và lộ nhuạnn được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu từ hoạt động mua, bán chựng khoán".

## 15. Nguyên tác ghì nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán đự̛̛c ghi nhận và tập họp theo giá trỉ và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuât bán cho khách hàng, phù họp vơi doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vồn dịch vụ được ghii nhận theo chì phí thục tế phát sinh để hoàn thành dịch vư, phù họp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

## 16. Nguyên tắc và phương phấp ghỉ nhận chì phí tài chính

Chì phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bủ trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phi lâi vay, lỡ chênh lệch tŷ giá, chi phí mờ bảo lănh ngân hàng.

## 17. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chi phí bán hàng và chí phí quản lý doanh nghiệp

Chi phi bán hàng phàn ánh các chi phí thục tế phát sinhh trong quâ trinh cung cấp dich vụ bao gồm chi phí nhân viên, công cu dưng cu , chì phi bảo hành, chi phí quảng cào tiếp thị, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phi bằng tiền khác.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHINH

(Các thuyét minh này là mờt bô phận hơp thành và cần đırgç đoc đồng thời với báo cáo tài chînh kèm theo) (tiêp theo)

Chỉ phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chỉ phí quản lý chung của Công ty gồm các chi phí vể lương và các khoản trich theo lương của nhân viên bộ phận quản lỳ (tiển lương, tiển cồng, các khoản phụ cấp,...); chỉ phí đồ đùng vân phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dj̣ch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

Các khoàn chi phí bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghiệp không được coỉ là chí phí tính thuế TNDN theo quy định cùa Luật thuế nhưng có đầy đũ hóa đơn chưng từ và hạch toán đúng theo Chế độ kế toản thỉ không được ghi giảm chi phỉ kế toán mà chi điểu chînh trong quyết toản thuế TNDN đế làm tăng số thuể TNDN phải nộp.
18. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Các nghta vu vè thué

## Thuế Già trị gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp áp đưng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hương dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất $5 \%$ đối vơi một số mặt hảng thiêt bị viẽ̉n thông, sản phả̉m khảc; $10 \%$ đối với hoạt động bán thê, cung cấp, lắp đật thiét bị viễn thông; không chịu thuế đối với hoạt đông cho thuê phần mềm.

## Thuê thu nhộp doanht nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tồng giá trị của số thuế phải trả hiện tại.
Công ty áp đưng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là $22 \%$ trên lọi nhuận chịu thuế.


Việc xăc định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty cẩn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiền, nhưng quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhị̂p doanh nghiệp từy thuộc vào kết quà kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

## Thuế khác

Các loại thuế, phí khàc doanh nghiệp thực hiện kê̂ khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành cúa Nhà nước.

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyér minht này là môt bô phạ̀n hơp thành vả cả̉n đıçơ đoc đồng thời với bảo cáo tà̀ chính kèm theo)
V. Thồng tin bổ sung cho các khoàn mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoàn tương đương tiền


## Công

21.269.043.875
5.916.837.003
(*) Tiền gừi có kỳ hạn là khoản tiền gừi tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chỉ nhảnh Sở giao dịch 2 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phăt triển Việt Nam - Chi nhánh Chơ Lớn theo câc hợp đồng tiền gứi có kỳ hạn 01 tháng, lâi suất 4,5\%/năm.
2. Các khoàn đầu tur tài chính
a. Đầu tư nắm giỗ đến ngày đáo hạn

|  | 31/03/2015 |  |  | 01/01/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  |  | VND |
|  | Giâ gốc | Giá trị ghi số | Giă gốc | Già tri ghi sồ |
| Đầu tư nắm giư̂ đến ngày đáo |  |  |  |  |
| hąn |  | - | 210.000 .000 | 210.000 .000 |
| - Tiền gừi có kẏ hạn |  | - | 210.000 .000 | 210.000 .000 |

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀI CHINH (tiếp theo)


2. Các khoản đầu tư tài chính
b. Dầu tư góp vốn vào đơn vị khác

(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỳ lệ vốn nắm giữ và tŷ̀ lệ quyền biếu quyết)

| - Đầu tư vào công ty con | 19.200 .000 .000 | 19.200 .000 .000 |  | 19.200 .000 .000 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 6.000 .000 .000 | 6.000 .000 .000 | - | 6.000 .000 .000 |

Chi tiế các khoản đầu tur vào công ty con
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền Công nghệ Thông Minh (a) $\quad \frac{\text { Tẏ lę̂ phần trăm biểu quyû́t }}{\text { (ay lệ phần trăm vốn }} \begin{gathered}60 \%\end{gathered}$

Chỉ tiết các khoản đầu tur vào Công ty liên doanh, liên kết
Tỷ lệ phần trăm biếu quyết $\frac{\text { Tỷ lệ phần trằm vốn }}{30 \%}$
Cóng ty CP Dịch vu Công nghẹ̉ Sao Bä́c Đảu (b) $\square$

| $31 / 03 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 19.200 .000 .000 | 19.200 .000 .000 <br> $31 / 03 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| 6.000 .000 .000 | 6.000 .000 .000 |  |

## BĂN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH (tiếp theo)

(Cảc thuyêt minh này là một bộ phận họp thành và càn đurợ đọc đồng thời với báo cáo tà̀ chînh kèm theo)
3. Phài thu của khách hàng

|  | 31/03/2016 |  |  | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  |  | VND |
|  | Giâ trị | Dự phòng | Giả tri | Dự phòng |
| Phâi thu của khách hảng ngắn hạn | 13.034.868.847 | (116.391.265) | 36.752 .170 .903 | (116.391.265) |
| Công | 13.034.868.847 | (116.391.265) | 36.752.170.903 | (116.391.265) |

4. Trả trướe cho nguời bán

|  | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Trả trước cho nguởi bàn ngã̉n han | 3.029.107.333 | 2.214.236.990 |
| Công | 3.029.107.333 | 2.214.236.990 |

5. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợ đồng xây dựng

Phải thu theo tiên độ kê hoạch hơp aỏng xayy dụng ngăn hạn
Công

| $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: |
| 470.276.881 | 470.276.881 |
| 470.276.881 | 470.276.881 |
| 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| VND | VND |
| 280.600 .000 | 280.600 .000 |
| 280.600 .000 | 280.600 .000 |

## (*) Cho Công ty CP Công nghệ Tich Họp vay theo 2 Hqp đồng sau:

Hopp đồng tin dụng số 11022015 ngày $11 / 02 / 2015$, số tiền 176.600 .000 VND , thời hạn vay 1 tháng, lại suất $14 \% / \mathrm{năm}$.
Họp đổng tin đụng số 12022015 ngày $12 / 02 / 2015$, số tiền 104.000 .000 VND , thởi hạn vay 1 tháng, lăi suất $14 \% / \mathrm{nå̊m}$.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mốr bố phận hơp thành và cần aươc đọc đồng thời wới báo cáo tà̀ chỉnh kèm theo)
7. Phài thu khác

31/03/2016
01/01/2016
VND
Giá trị Dự phòng Giá tri
a. Ngán hg̣n
$11.253 .824 .310 \quad$ - $\quad 7.339 .169 .707$

- Phài thu vể cố phân hóa
- Phài thu về cồ tức và lọi nhuận được chia
- Phài thu người lao đ̣̂̀ng
- Ký cươc, ký quy $\quad 588.309 .383$ - 903.400 .107
- Tam úng ( ${ }^{*}$ ) 10.318.729.584 - 6.099.244.974
- Cho murgn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác (**)
$346.785 .343 \quad$ - $\quad 336.524 .626$
(*) Thể hiẹn các khoàn tạm ting cho cán bô, nhản viên trong công ty, chủ yếu phuc vu cho viẹc triền khai xúc tiến các công trình. Đên thời điểm báo cáo, các khoàn tạm ùng chra có chíng từ hoàn ing.
(**) Thể hiẹ̆n khoàn phải thu tù̀ Cöng ty CP Công Nghẹ Tìch Hopp các khoàn trà họ tièn điện, nước năm 2014, 2015 và QI/2016.
b. Dài hạn
- Ký cược, ký quy


## Công

8. Hàng tồn kho

9. Tài sản dở dang dài hạn

|  | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phixay dưng cor bản dở dang dài hạn |  |  |
| Dự án xây dựng nhà xường tại khu công nghệ cao | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| Cộng | 700.000 .000 | 700.000.000 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyé́t minh này là mồt bô phăn hop thành và cần đurợ đoc đổng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)
10. Tâng, giàm tài sàn cố định hộu hình

| Chî tiêu | Nhà cừa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bj dụng $\mathrm{c} \psi$ quản lý | Tài sản cố định khác | Đon vi tinh: VND Tống cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên gia |  |  |  |  |  |  |
| Số dur ngày 01/01/2016 | 697.048.615 | 6.582.787.903 | 5.166.289.102 | 682.850.702 |  | 13.128.976.322 |
| Mua trong ky |  |  | - |  |  | - |
| Đầu tư XDCB hoàn thành |  |  |  |  |  | - |
| Tãng khác |  |  |  |  |  | - |
| Tăng do phân loại |  |  |  |  |  | - |
| Chuyển sang BDS đầu tư |  |  |  |  |  | - |
| Thanh lẏ, nhương bán |  |  |  |  |  | - |
| Giăm khác |  |  |  |  |  | - |
| Giàm khác ( ${ }^{*}$ ) | - | - | - |  |  | - |
| Số dư ngày 31/03/2016 | 697.048.615 | 6.582,787,903 | 5.166.289.102 | 682.850 .702 |  | 13.128.976.322 |
| Giâ trị hao mòn luy kế |  |  |  |  |  | - |
| Số dư ngày 01/01/2016 | 522.786 .464 | 5.336.481.112 | 2.830.313.068 | 682.850.702 |  | 9.372.431.346 |
| Khấu hao trong kỳ | 17.426 .215 | 53.606 .236 | 78.264 .237 | - |  | 149.296.688 |
| Tăng khâc |  |  |  |  |  | - |
| Chuyền sang BĐS đầu tư |  |  |  |  |  | - |
| Thanh lŷ, nhương bán |  |  |  |  |  | - |
| Giàm khác |  |  |  |  |  | - |
| Số dư ngày 31/03/2016 | 540.212 .679 | 5.390.087.348 | 2.908.577.305 | 682.850 .702 |  | 9.521 .728 .034 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngày 01/01/2016 | 174.262.151 | 1.246.306.791 | 2.335.976.034 | - |  | 3.756.544.976 |
| Số dư ngày 31/03/2016 | 156.835 .936 | 1.192.700.555 | 2.257.711.797 | - |  | 3.607.248.288 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh náy là môt bô phận hơp thủnh vả cả̉n đurợc đơo đổng thời vớ báo cáo tài chînh kèm theo)
11. Tâng, giàm tài sàn cố định vô hình

Đon vi tính: VND

| Chî tiêu | Băn quyền, bằng sáng chế | Phần mềm máy vi tinh | Đon vi tinh: VND <br> Tỗng công |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |
| Số dư ngày 01/01/2016 |  | 266.393 .864 | 266.393.864 |
| Số dư ngày 31/03/2016 | * | 266.393 .864 | 266.393.864 |
| Giá trij hao mòn luy kế |  |  |  |
| Só dur ngày 01/01/2016 |  | 206.675 .114 | 206.675.114 |
| Số dư ngày 31/03/2016 | - | 208.643 .864 | 208.643.864 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |
| Taii ngay 01/01/2016 | - | 59.718 .750 | 59.718 .750 |
| Taí ngày 31/03/2016 | - | 57.750 .000 | 57.750 .000 |
| Chi phí trả trước |  |  |  |
|  |  | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
|  |  | VND | VND |
| Ngắn hạn |  | 108.638 .830 | 302.274.932 |
| Công cu, dưng cup |  | 108.638 .830 | 302.274 .932 |
| Dài hąn |  | 2.627.666.287 | 2.743.039.076 |
| Tiền thuê đất khu công nghệ cao từ năm 2014 đến năm 2044 |  | 1.481 .451 .543 | 1.494 .333 .731 |
| Công cư, düng cu |  | 1.146.214.744 | 1.248.705.345 |
| Công |  | 2.736.305.117 | 3.045.314.008 |

13. Phài trà người bàn

| 31/03/2016 |  |  | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| VND |  |  | VND |
| Giá tri | Số có khả năng trà ng | Giá tri | Só có khá năng trả ng |
| 8.729.022.209 | 8.729.022.209 | 24.919.482.077 | 24.919 .482 .077 |
| 8.729.022.209 | 8.729.022.209 | 24.919.482.077 | 24.919.482.077 |

b. Phả̀ trả ngurời bán là cảc bên liên quan

| $31 / 03 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 45.050 .000 | 45.050 .000 |
| 397.820 .992 | 544.436 .964 |
| $\mathbf{4 4 2 . 8 7 0 . 9 9 2}$ | $\mathbf{5 8 9 . 4 8 6 . 9 6 4}$ |

## BẢN THUYẾT MINH BȦO CÅO TẢI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyét minht này là môt bộ phận hơp thành và cà̀n đượ đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)
14. Vay và nợ thuê tài chinh

|  | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  | Trong năm VND |  | $\begin{gathered} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giâ trị | Số có khả năng trả nơ | Tãng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trà n g̣ |
| a) Vay ngắn hạn | 11.288.669.223 | 11.288.669.223 | 23.652.328.414 | 3.173.202.883 | 31.767.794.754 | 31.767.794.754 |
| Vay ngân hàng | 2.838.669.223 | 2.838.669.223 | 18.932.328.414 | 1.273.202.883 | 20.497.794.754 | 20.497.794.754 |
| Ngân hàng TMCP ĐT và PT <br> Việt Nam - CN Chọ Lơn (i) | 1.387.271.964 | 1.387.271.964 | 18.305.526.356 | 677.600 .883 | 19.015.197.437 | 19.015.197.437 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sờ giao dịch 2 (ii) | 1.451 .397 .259 | 1.451.397.259 | 626.802.058 | 595.602 .000 | 1.482.597.317 | 1.482 .597 .317 |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam A - CN TP. HCM | - | - | - |  |  | - |
| Vay tổ chứe | 2.000 .000 .000 | 2.000 .000 .000 | - | - | 2.000.000.000 | $\mathbf{2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ |
| Công ty TNHH Đà̀u tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (iii) | 2.000 .000 .000 | 2.000 .000 .000 | - | - | 2.000 .000 .000 | 2.000 .000 .000 |
| Vay cá nhân (iv) | 6.450.000.000 | 6.450.000.000 | 4.720.000.000 | 1.900.000.000 | 9.270.000.000 | 9.270 .000 .000 |
| b) Vay dai han | 1.888 .700 .000 | 1.888.700.000 | - | 94.434.000 | 1.794.266.000 | 1.794.266.000 |
| Vay ngân hàng | 1.888.700.000 | 1.888.700.000 | - | 94.434.000 | 1.794.266.000 | 1.794.266.000 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sờ giao dich 2 (vi) | 1.888.700.000 | 1.888.700.000 | . | 94.434.000 | 1.794.266.000 | 1.794.266.000 |
| Tổng cồng | 13.177.369.223 | 13.177.369.223 | 23.652.328.414 | 3.267.636.883 | 33.562.060.754 | 33.562 .060 .754 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mớt bố phân hơp thành và càn được đọc đồng thờt với báo cáo tài chinh kèm theo)
(i) Khoản vay Ngân hàng TMCP Đằu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhảnh Chọ Lớn theo hợp đổng tin dụng hạn mức số 800/2015/6690764/HĐTD ngày 10/03/2015, hạn mức cấp

 được liệt kê tại hơp đồng tin dụng hạn mức.
(ii) Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chỉ nhánh Só giao dịch 2 theo các hợp đồng cấp tín dụng số 10227.15 .103 .2344761 .TD ngày $10 / 06 / 2015$, giáa trị hạn mức tín dụng: 1.500 .000 .000 VND (thời hạn cấp tin đụng: đến hêt ngày 31/12/2015) và số 16926.15 .103 .23 .44761 .TD kỷ ngày 26/08/2015, thời hạn vay: tối đa 4 thâng/khế ước, lâi suât vay được xảc định trong từng đề nghị giải ngàn kiêm khế ước nhận nợ, mục đích vay để chi trả lương cán bộ công nhân viên năm 2015-2016; tải sản đảm bảo khoản vay: tín chấp.
(iii) Khoàn vay Công ty TNHH Đà̀u tư và Phàt triển Công nghệ Thông Minh mục đich vay để sừ dụng cho hoạt động cùa Công ty.
(iv) Các khoản vay cá nhân vởi lâi suất $10 \% / n a ̆ ̉ m$, thởi hạn vay 3 thâng, mục địch vay để bố sung vốn lưu động của Công ty.
(vi) Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sớ giao dịch 2 theo họp đồng cấp tín dụng số 31991.15 .103 .2344761 .TD ngày 20/11/2015, già trị hạn mừc tín đụng: 1.888 .700 .000 VND , thời hạn vay: đến ngày 20/11/2020, mục đich vay mua ô tô mợi $100 \%$ theo họp đồng mua bán xe ô tô số 1620-261015/HĐMB-TPMH ngày $26 / 10 / 2015$.

Thuyết minh chi tiết vể caac khoàn vay và nợ thuê tài chinh đối với các bền liền quan

|  | Mối quan hệ vơi Công ty | $\begin{gathered} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Gốc | Lati | Gốc | Lãi |
| Công ty TNHH Đâu tư và Phát triến Công nghệ | Công ty con | 2.000 .000 .000 | 103.888 .887 | 2.000 .000 .000 | 59.399 .999 |
| Thông Minh |  |  |  |  |  |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là mọt bố phân hop thành và cả̉n đupgc đoc đồng thời vớt báo cáo tà̀ chinh kèm theo)
15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Khoàn mục | 01/01/2016 | Số phát sinh trong kỳ | Số đà nộp trong năm | Đon vi tinh: VND $31 / 03 / 2016$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài nộp | 1.479.160.470 | 9.062 .454 |  | 1.488.222.924 |
| Thuế GTGT | 1.162.786.413 | . |  | 1.162.786.413 |
| Thuế GTGT hàng nhập khầu | - | - |  | - |
| Thuế xuât nhẩp khâu | - | - |  | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 272.613 .936 | - |  | 272.613 .936 |
| Thuế thu nhập cả nhàn | 38.126.060 | 9.062 .454 |  | 47.188 .514 |
| Phí, lệ phí và câc khoãn phài nộp |  |  |  |  |
| khàc | 5.634 .061 | - |  | 5.634 .061 |
| Công | 1.479.160.470 | 9.062 .454 | - | 1.488.222.924 |

16. Chì phí phài trà

## Ngấn hạn

Dut an LD 290 Vinaphone (Site survey + BSC + BTS)
Chi phi BD máy phăt điện, ACCU và máy lạnh cho VMS6
Chì phí kiêm toán nằm 2015
Lai vay cá nhân
Cồng
17. Phải trả theo tiến độ kế hoạch Hơp đồng xây dựng

Phài trả theo tiến độ kế hoạch Họp đồng xây dựng ngắn hạn

## Công

| $31 / 03 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 671.798 .719 | 646.779 .273 |
| 208.704 .900 | 208.704 .900 |
| 4.168 .000 | 4.168 .000 |
| 65.000 .000 | 65.000 .000 |
| 393.925 .819 | 368.906 .373 |
| 671.798 .719 | 646.779 .273 |
|  |  |
| 173.639 .786 | 173.639 .786 |
| 173.639 .786 | 173.639 .786 |

18. Phải trà khàc

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiém xã họi
- Báo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phali trà khoán chi phí các dụ án
- Cổ tức, lọi nhuạn phài trá
- Các khoản phải trà, phải nộp khác

Cồng
$31 / 03 / 2016$

VND $r$| $01 / 01 / 2016$ |
| ---: |
| VND |

19. Doanh thu chura thựe hiện

|  | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn |  |  |
| Doanh thu cho thuê thiết bị máy hàn quang | 67.410 .000 | 96.300 .000 |
| Doanh thu cho thuê phîn ccrng và phân mểm HTTDV-PABX VT Thanh Hôa | 16.600 .000 | 66.400 .000 |
| Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng khác | - | . |
| Công | 84.010.000 | 162,700.000 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyè́t minh này là mợt bô phạ̀n hơp thành và càn đuvocc đoc đồng thởi với báo cáo tài chinh kèm theo)
20. Vốn chù sở hữu
20.1 Bảng đối chiểu biến động cuia vốn chū sỡ hữu


## Ghi chis:

(*) Trich Quĩ đê sir dung khuyén mail khách hàng theo quyét đinh số 14/QD-HまQT/2015 ngày 12/06/2015 cùa Họi dồng Quàn tri.

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là một bọ́ phận họp thành và cẩn đutơc a̛oc đẩng thời với báo cáo tài chình kèm theo)
20.2 Chỉ tiết vốn đà̀u tur cùa chủ sờ hîuu

|  | 31/03/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Vồn góp cùa nhà nước | 21.163.160.000 | 21.163.160.000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 24.183 .800 .000 | 24.183 .800 .000 |
| Công | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |

20.3 Caic giao địch vę̉ vốn với các chủ sở hấu và phân phối cổ tức, chia lọi nhụ̂̀n:

- Vốn đầu tư cùa chủ sờ hữu

| Từ 01/01/2016 <br> đến 31/03/2016 <br> VND | Tû̀ 01/01/2015 <br> đến 31/03/2015 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |
| 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |
| - | - |
| - | - |
| 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |
| - |  |

20.4 Cổ phiếu

|  | Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 | Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| - Sổ lương cổ phiếu đãng ký phát hành: | 4.534 .696 | 4.534 .696 |
| - Số lự̛̣ng cố phiếu bân ra công chúng: | 4.534 .696 | 4.534 .696 |
| + Cổ phiĉ́u phồ thông: | 4.534 .696 | 4.534 .696 |
| + Cổ phiếu ưu đải (loại đươe phân loại là vốn chû sờ hơu) | - | - |
| Số lự̛̣g cổ phiếu được mua lại (cố phiếu quỹ) | 5.553 | 5.553 |
| + Cổ phiếu phồ thông: | 5.553 | 5.553 |
| + Cố phiéu ưu đâi (loại được phân loại là vốn chù sờ hợu) | - | - |
| Sốlượng cổ phiếu đang lıru hành: | 4.529 .143 | 4.529 .143 |
| + Cố phiếu phồ thông: | 4.529 .143 | 4.529 .143 |
| + Cồ phiếu ưu đåi (loại đực phân loại là vốn chù sở hỡu) | - | - |
| Mę̀nh gid cổ phiếu đang liru hành: 10.000 aồng. |  |  |

### 20.5 Cổ tưc

- Cố tức đâ công bố sau ngày kết thúc kỷ kế toân năm: chưa công bố.
20.6 Cäc quŷ của Công ty

| Khoàn muc | 01/01/2016 | Tăng trong nầm | Giåm trong nã̀m | $\begin{gathered} \text { Đon vi tinh: VND } \\ 31 / 03 / 2016 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quê dầu tu phát triên | 5.815 .766 .683 | - | - | 5.815 .766 .683 |
| Quỵ khâc thuộc vốn chư sở hưu | 576.917 .258 | - | (287.720.000) | 289.197.258 |
| Cọng | 6.392.683.941 | - | (287.720.000) | 6.104.963.941 |

## BÄN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH (tiếp theo)

(Cäc thuyêt minh này là một bố phận hơp thành và cân đuegrc đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)

## Muc đích trich lâp và sūr dung các quî cuia Công ty

Quŷ đầu tư phát triển cùa đoanh nghiệp được trich lập để bồ sung vốn điều lệ của Công ty bẳng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Phù̀ hợp với quy định tại điểu lệ Công ty.

Quỵ khác thuộc vốn chủ sở hữu là quỵ khuyến mãi khách hàng, dùng để tổ chức hội nghị, hội ḥ̣p liền quan đến khách hàng hẳng năm và thường cho các cá nhån, đơn vị bên ngoài có quan hệ kinh tế đă hoàn thành tốt các điều kiện kinh tế cùa họp đồng.

V1. Thông tin bồ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giîra niên độ

1. Tổng đoanh thu bán hàng và cung cấp địch vụ

Từ 01/01/2016
đến 31/03/2016
VND
Tù̀ 01/01/2015 đén 31/03/2015 VND
a. Doanh thu

- Doanh thu cung cáp dich vụ 183.152 .871
85.705.100
- Doanh thu cho thuê tài sản, thiét bi
78.690 .000
155.710 .000
- Doanh thu hoạt động thương mại
236.344.200
- Doanh thu khác


## Cồng

2. Giâ vốn hàng bán

|  | Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 | Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Giá vốn hoạt động thương mại | * | 232.847 .843 |
| Giá vốn cho thuê tài sản, thiết bi | 51.325 .000 | 51.611 .519 |
| Già vốn cùa dịch vụ đã cung cấp | 205.392 .512 | 300.321 .168 |
| Già vốn khác | . | 176.602 .301 |
| Công | 256.717 .512 | 761.382.831 |

3. Doanh thu hoạt động tài chinh

Lải tiền gừi, tiền cho vay
Cồ tức, lội nhuận được chia
Lai chênh lệch tẙ giá
Công
27.699 .660
25.564 .942

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)
(Các thuyết minh này là một bô phân hopp thành và cẩn đıroge đoc đồng thởi vởi báo cáo tà̀i chinh kèm theo)
4. Chi phí tài chinh

Laii tiền vay
Lổ chênh lệch tỳ giá
Chi phí mở bảo lănh ngân hàng
Chi phi tài chính khác

## Cồng

5. Thu nhập khác

|  | Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016 | Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thu nhập từ thanh ly công cu, dung cu | - | - |
| Thu nhập khác | - | 1.060 .000 |
| Công | - | 1.060 .000 |

6. Chi phí khác

Chi phí liền quan đến chuyển nhượng TSCE
Tiển phạt do vi phạm hợp đồng

| 397.724 .100 |
| :--- |

Tiền phạt chậm nộp bảo hiểm
Tiền phạt chạ̀m nộp thuế
Xừ lý công ng
Chi phí khác

## Công

7. Chí phí bán hàng và Chỉ phí quản lý doanh nghiệp

Các khoản chi phí quản lŷ doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiểt các khoản chiếm từ $10 \%$ trở lên trên tổng chi phí QLDN

Chi phi nhän viên
Chiphi dich vu mua ngoài
Chi phit tiếp khách, hôi nghi, khác
-Các khoản chi phí quản lỷ doanh nghiệp khác 139.921 .258
30.200 .597

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Cảc thuyêt minh này là mợt bô phận hơp thành và cần đưqe ạoc đồng thời với báo cáo tàt chính kèm theo)

| Chi phi vật liẹu quân ly | 64.765.320 | - |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi đồ düng vàn phòng | - | 17.318.409 |
| Chi phi kháu hao TSCD | 59.273 .750 | - |
| Thué, phi và lê pht | 15.882.188 | 12.882.188 |
| Chi phi dur phòng | - | - |
| Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong ky | 727.374.263 | 1.828.251.918 |
| - Chi tiêt các khoản chiếm từ $10 \%$ trờ lên trên tồng chi phí bán hàng | 669.750 .509 | 1.773.384.303 |
| Chi phí nhân viên | 270.522 .764 | 626.607.203 |
| Chi phí dich vu mua ngoài | 227.107.233 | 574.731 .316 |
| Chi phi bằng tiển khác | 172.120 .512 | 572.045 .784 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác | 57.623.754 | 54.867 .615 |
| Chi phí dung cu, đồ dàng | 21.851 .118 | 22.004.978 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 11.363 .636 | 11.363.637 |
| Chi phí bảo hành | 22.009.000 | - |
| Chi phíquảng cáo, tiếp thi | 2.400 .000 | 21.499.000 |
| Cộng | 2.003.194.320 | 3.062.088.533 |

8. Chi phí sàn xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chí phí nguyên liệu, vật liệu

| Tû̀ 01//01/2016 | Tù̀ 01/01/2015 |
| ---: | ---: |
| đến 31/03/2016 | đên 31/03/2015 |
| VND | VND |

Chi phi công cu, düng cup
Chi phí nhân công
Chỉ phí khấu hao tài sân cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoải
Chi phí khác bằng tiền

|  |  |
| ---: | ---: |
| 177.668 .674 | 16.864 .998 |
| 90.310 .333 | 60.663 .046 |
| 2.787 .661 .995 | 2.141 .707 .930 |
| 151.265 .438 | 94.451 .142 |
| 2.581 .402 .757 | 1.202 .362 .564 |
| 432.902 .509 | 850.999 .135 |
|  |  |
| $\mathbf{6 . 2 2 1 . 2 1 1 . 7 0 6}$ | $\mathbf{4 . 3 6 7 . 0 4 8 . 8 1 5}$ |

9. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan

Danh säch các bên liên quan:

Bên liền quan
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triễn Công Nghệ Thông Minh Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Dâuu
Trong nãm, Cồng ty đã có các giao dich chü yếu sau vôi các bên liên quan: Quan hệ với Công ty

## Mối quan hệ

Cong ty con
Công ty liên kết

Tù̀ 01/01/2016
đến 31/03/2016
Từ 01/01/2015
đến 31/03/2015 VND
VND VND

## Doanht thu hogt ậng tà̀ chính

Lại nhuận được chia cùa năm 2015 từ:
Công ty TNHH Đẩu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh

Công ty CP Dịch vụ Sao Bắc Đẩu
Số dır vồ các bên liên quan

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH (tiếp theo)

(Các thuyứt minh này là mộr bố phận hơp thành và cân đượ đọc đồng thời với báo cáo tà̀ chỉnh kèm theo)

| Quan hệ với <br> Công ty | $31 / 03 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| :---: | ---: | ---: |
| Công ty con | 119.747 .847 | 70.555 .689 |

VIL. Nhûng thông tin khác

Thành phố Hò Chi Minh, ngày 12 thảng 04 năm 2016 CÔNG TY CÔ PHȦN VIĚN THÔNG VTC

## Người lập biểu



Phạm Trường Nam

Kế toản trường


Nguyễn Thưy Kiều Giang


