Signature Not Verified

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIÉM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KÊT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

# CONG TY CƠ PHAN ĐAU TƯ VÀ THU＇ONG MAI DAU KHI NGHÉ AN 

名 7 Quang Trume Thanh phó Vimh．＇Tinh Nghễ An

## MUC LUC

TRANG
NOIDUNG
2－3
BẢO CẢO CU̇A BAN TÔNG GIÅM ĐÔC ..... 4－5
BẢO CẢO KIÊM TOÁN ĐÔC LẬ
BȦNG CÂN ĐÔl KÈ TOÁN6－78BẢO CẢO KÊT QUẢ HOẠT Đ̣̂̀NG KINH DOANH
BȦO CẢO LUU CHUYÊN TIÊN TÊ9
THUYÊT MINH BÁO CẢO TÀI CHINH ..... 10－33

## BAO CAO CŨA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tống Giám đốe Công ty Có phân Dẩu tur và Thurong mai DAu khî Nghê An (gol thit lâ "Công ty") đế


## HQ́I ĐONG QUȦN TRI VA BAN TONG GIAM DÓC

 đến ngày lập bảo cảo naly gồm:

## Hôi đồng Ouỉn tri

Ông Đường Hùng Cường
Ông Trần Đình Toàn
Ông Đồng Xuân Bình
Ông Phan Hài Triều Ông Lê Phi Hùng
Nguyễn Thanh Son
Phan Huy Hoàn
Tràn Hoàng Đạt
Trần Lương Sơn
Ban Tổng Giám đốc
Ông Đường Hùng Cường
Ông Trần Hoàng Đạt
Ông Trần Đình Quang
Ông Nguyễn Văn Phóng

## Ban kiểm soát

Nguyễn Viết Thi
Lê Thị Thúy Hà
Trần Lương Sơn
Phan Hữu Tuyến
Trần Thị Huyền
Nguyễn Ngọc Hoa
Nguyễn Bá Chinh

Chư tịch (bố nhiệm mới ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Chù tich (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ưy viên (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ưy viên (miễn nhiệm ngay 28 tháng 01 năm 2016)
Ưy viên (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ửy viên (bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ủy viên (bố nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ửy viên (bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Ưy viên (bố nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Trưởng ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Thành viên (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Thành viên (miễn nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Trưởng ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Thành viên (bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016)
Thành viên (bổ nhiệm ngày 28 tháng 01 năm 2016, miễn nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2016)
Thành viên (bổ nhiệm ngày 31 tháng 05 năm 2016)

## TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thụrc và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyê̂n tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dưng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiê̂n hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mưc đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.


## BÁO CÁo CỦA bAN TO̊NG GIÁM ĐÓC (TIÉP THEO)

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sàn của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp đề ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mă


Đường Hū̃̄̆ Cường
Tổng Giám đốc
Ngày 04 tháng 04 năm 2017

E

## CôNG TY TNHH KIẺM TOÁN XÀ TƯ YẤN TÀI CHíNH QUốC TẾ <br> International Auditing and Financial Consulting Company Limited <br> Địa chi: Tầng 15, Tỏa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Address: $15^{\text {th }}$ Floor, Center Building - Hapulico Complex, No. 1 Nguyen Huy Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi Tel: +84 (4) 66642777 Fax: +84 (4) 66643777 Email: ifc@ifcvietnam.com.vn Website: www.ifcvietnam.com.vn

Số: 02.04/2017/BCKT- IFC

BẢO CÁO KIÊM TOÁN ĐỢC LẬP

Kính gưui: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khi Nghệ An (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04 tháng 04 năm 2017, từ trang 6 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiêm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra y yiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuần mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thich hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIÊM TOÁN ĐỢC LẬP (TIÊP THEO)

## Ý kiến cùa Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán này phát hành thay thế cho Báo cáo kiểm toán số 171.03/2017/BCKT-IFC phát hành


Nguyẽ Nam Cường
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1950-2013-072-01
Thay mặt và đạai diện
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Tài chính Quốc tế (IFC)
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017


## Nguyễn Huy Hùng

Kiểm toán viên
Giấy chứng nhậ̣n đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2335-2013-072-01

CÔNG TY CƠ PHÃN ĐÀU TU' VA THƯƠNG MAI DÀU KHí NGHÉ AN Tẩng 23-24 Tòa nhà Dâuu khi Nghê̂ An, số 7 Quang Trung Thành phố Vinh, Tính Nghê̂ An

BÁO CÁO TÀ CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

## BÅNG CÂN DÓI KÉ TOÁN <br> Tại ngay 31 tháng 12 narm 2016

MẢU SÓ B 01-DN
Dơn vi: VND

| TȦI SȦN | $\begin{gathered} \hline \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. TȦI SȦN NGÅN HẠN | 100 |  | 166.443.574.803 | 191.436.036.577 |
| I. Tiền và các khoản tương đurong tiên | 110 | V. 1 | 3.352.714.896 | 7.769.722.336 |
| 1. Tiền | 111 |  | 1.352.714.896 | 2.269.722.336 |
| 2. Các khoản tuơng đurơng tiền | 112 |  | 2.000.000.000 | 5.500 .000 .000 |
| II. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 28.930.185.613 | 34.041.343.030 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V. 2 | 8.960.397.556 | 5.519 .778 .161 |
| 2. Trả trước cho nguời bán ngắn hạn | 132 | V. 3 | 6.851 .121 .037 | 7.667.250.836 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V. 4 | 46.317.795.503 | 34.505.445.684 |
| 4. Dự phòng phài thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V. 5 | (33.199.128.483) | (13.651.131.651) |
| III. Hàng tồn kho | 140 | V. 6 | 134.160.674.294 | 149.624.971.211 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 134.160.674.294 | 149.624.971.211 |
| B. TÀ̇ SẢN DÀ̇ Hạ̃ | 200 |  | 28.365.094.248 | 29.457.650.967 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | 140.000.000 | 200.000.000 |
| 1. Phài thu về cho vay dài hạn | 215 | V. 9 | 200.000 .000 | 200.000.000 |
| 2. Dụ̣ phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 |  | (60.000.000) |  |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 16.215.613.828 | 16.656.813.271 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 7 | 16.215.613.828 | 16.656.813.271 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 22.533.566.890 | 22.533.566.890 |
| - Giá trí hao mòn luỹ kế | 223 |  | (6.317.953.062) | (5.876.753.619) |
| III. Bất động sản đầu tur | 230 | V. 8 | 11.152.044.126 | 11.427.403.241 |
| - Nguyên giá | 231 |  | 12.391.160.141 | 12.391.160.141 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế | 232 |  | (1.239.116.015) | (963.756.900) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 |  | 655.948.938 | 655.948 .938 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V. 10 | 655.948 .938 | 655.948 .938 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 201.487.356 | 517.485 .517 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V. 11 | 201.487.356 | 517.485 .517 |
| TƠNG CỘNG TȦI SẢN | 270 |  | 194.808.669.051 | 220.893.687.544 |

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

## BẢNG CÂN ĐÔI KÉ TOÁN (TIÊP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| MÃ̃U SÓ B 01-DN <br> Đon vị: VND |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUỒN VỐN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết <br> $\operatorname{minh}$ | 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 171.340.147.166 | 177.354.287.533 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 |  | 130.274.147.166 | 135.288.287.533 |
| 1. Phài trả người bán ngắn hạn | 311 | V. 12 | 17.925.082.195 | 18.039.162.969 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V. 14 | 40.932.648.773 | 48.456.055.474 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 13 | 1.553.736.292 | 3.075.055.121 |
| 4. Phải trȧ người lao động | 314 |  | 1.554.082.947 | 1.725.982.590 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V. 15 | 62.704.322.636 | 58.868.215.886 |
| 6. Phải trà ngắn hạn khác | 319 | V. 16 | 5.034.779.869 | 4.553.821.039 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V. 17 | 249.184.204 | 249.184.204 |
| 8. Quỹ khen thuởng, phúc lợi | 322 |  | 320.310 .250 | 320.810 .250 |
| II. Nợ dài hạn | 330 |  | 41.066.000.000 | 42.066.000.000 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V. 18 | 41.066.000.000 | 42.066 .000 .000 |
| D. VÓN CHỦ SỞ HỮU | 400 |  | 23.468.521.885 | 43.539.400.011 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V. 19 | 23.468.521.885 | 43.539.400.011 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a |  | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | 861.600 .000 | 861.600 .000 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 418 |  | 2.134.352.218 | 2.134.352.218 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | (129.527.430.333) | (109.456.552.207) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | (109.506.238.457) | (109.603.578.290) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b |  | (20.021.191.876) | 147.026.083 |
| TỎNG CỘNG NGUȮN VÓN | 440 |  | 194.808.669.051 | 220.893.687.544 |
| $14 \sec a$ | tog |  |  |  |
| Nguyễn Ngọc Hoa <br> Người lập <br> Ngày 04 tháng 04 năm 2017 |  |  | Đường Hù <br> Tổng Giá | ng Cường đốc |

CONG TY CÓ PHȦN ĐÀU TU'VA THƯƠNG MAI DÀU KHÍ NGHE AN Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Ngḩ̣̂ An, số 7 Quang Trung Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐOQNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
MÃU SÓ B 02-DN
Đơn vi: VND

| CHỉ tiéu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết <br> $\operatorname{minh}$ | Năm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cî́p djeh vụ | 01 |  | 34.759.707.589 | 47.183.826.770 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 |  |  |  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cî́p djch vụ | 10 | VI. 1 | 34.759.707.589 | 47.183.826.770 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | V1. 2 | 24.532.587.941 | 24.022.050.233 |
| 5. Lợi nhuânn gộp về bán hàng và cung cấp dịch vu | 20 |  | 10.227.119.648 | 23.161.776.537 |
| 6. Doanh thu hoạt dông tài chính | 21 | V1.3 | 203.548.384 | 30.589.761 |
| 7. Chi phit tai chinh | 22 | VI. 4 | 3.836.106.750 | 3.731.027.543 |
| - Trong đó: Chi phi lai vay | 23 |  | 3.836.106.750 | 3.731.027.543 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 |  | 2.504.977.488 | 2.360 .559 .736 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiêp | 26 | VI. 5 | 23.818.223.810 | 16.537.582.560 |
| 10 Lọi nhuạn thuẩn từ hoạt động kinh doanh | 30 |  | (19.728.640.016) | 563.196.459 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI. 6 | 623.662 .000 | 271.720 .061 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI. 7 | 916.213.860 | 687.890 .437 |
| 13. Ḷ̛i nhuận khác | 40 |  | (292.551.860) | (416.170.376) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 |  | (20.021.191.876) | 147.026.083 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 |  |  |  |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 |  | (20.021.191.876) | 147.026.083 |
| 17. Laxi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI. 8 | (1.274) | 10 |
| 18. Laxi suy giàm trên cổ phiếu | 71 | V1. 8 | (1.274) | 10 |



Nguyễn Ngọc Hoa
Người lập
Ngày 04 tháng 04 năm 2017


CÔNG TY CÔ PHẦN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LUUU CHUYÊN TIĖN TẸ
Theo phương pháp gián tiếp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
MÃU SÓ B 03-DN
Đơn vị: VND

| CHİ TIÊU | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Mã } \\ \text { số } \end{array}$ | Năm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. LƯU CHUYÉN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <br> 1. Lọi nhuận trước thuế <br> 2. Điểu chỉnh cho các khoản: | 01 | (20.021.191.876) | 147.026.083 |
| Khấu hao tài sàn cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 716.558.558 | 175.307.021 |
| Các khoản dự phòng | 03 | 19.547.996.832 | 11.207.220.619 |
| (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tur | 05 | (203.548.384) | (30.589.761) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 3.836.106.750 | 3.731.027.543 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 3.875.921.880 | 15.229.991.505 |
| (Tăng)/Giàm các khoàn phài thu | 09 | (14.376.839.415) | 5.166.535.451 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | 15.464.296.917 | 5.279.612.201 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trà | 11 | (8.850.247.117) | (15.057.543.717) |
| (Tăng)/Giàm chi phí trả trước | 12 | 315.998.161 | (205.898.865) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 |  | (852.798.972) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (3.570.869.574) | 9.559.897.603 |
| II. LUUU CHUYỂN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÂU TƯ <br> 1. Tiền chi đề mua sẳm, xây dưng TSCĐ và các TSDH khác | 21 |  | (58.660.000) |
| 2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 203.548.384 | 28.880.998 |
| Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 203.548.384 | (29.779.002) |
| III. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀı CHÍNH |  |  |  |
| 1. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (1.000.000.000) | (5.274.000.000) |
| 2. Cổ tức, lọi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (49.686.250) |  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (1.049.686.250) | (5.274.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | (4.417.007.440) | 4.256.118.601 |
| Tiền đầu năm | 60 | 7.769.722.336 | 3.513.603.735 |
| Tiền cuối năm | 70 | 3.352.714.896 | 7.769.722.336 |



Người lập
Ngày 04 tháng 04 năm 2017


Vũ Thị Nga Kế toán trưởng


Đưong Hinig Cường
Tổng Giám đốc

CONG TY CO PHAN DAU TU' VA THU'ONG MẠI DAU KHI NGHE AN
Tầng 23-24 Tón nhà Dấu khí Nghệ An, só 7 Quang Trung

## Thành phố Vinh, Tinh Nghê An <br> THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH

GU L MINH BAO CAO

## I. THÔNG TIN KHÅI QUÁT

Hình thức sở hĩ̛u vốn
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghę̣ An ("Công ty") được thành lập vả hoạt đông theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703001785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp ngày 25 tháng 02 năm 2008.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được sửa đổi 13 lần. Lần sửa đồi cuối củng là ngày 10 tháng 06 năm 2016.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi đến thời điểm lập báo cáo này, số vốn điều lệ của Công ty là 150.000 .000 .000 đồng, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

## Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
- Xây dựng nhà các loại;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu. Chi tiết: Dịch vụu ủy thác đầu tư;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lọ̣, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn thiết kế khảo sát địa hình công trình dân dụng, công nghiệp; Đo đạc, vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
- Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thửy lợi, hạ tầng kỹ thuật, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình;
- Khai khoáng khác chưa được phân bổ vào đâu. Chi tiết: Thăm dò, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, kinh doanh các trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chung cư. Đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý các dự án thủy điện, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đầu tư tài chính;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải khách du lịch, theo hợp đồng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy quan trắc, đo đạc, máy móc, thiết bị chuyên ngành xây dựng.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phầm liên quan. Chi tiết: mua bán xăng, dầu, gas;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: mua bán phân đạm;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: kinh doanh dịch vụ điện năng;
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợ;
- Sản xuất bê tông và các sản phầm từ xi măng và thạch cao.

Hoạt động chính của Công ty là: Kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp.

## I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT (TIÊP THEO)

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An gồm:

| Đơn vị | Địa chi |
| :--- | :--- |
| Văn phòng Công ty | Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố <br> Vinh, Tinh Nghệ An. |
| Đơn vi trực thuộc |  |$\quad$| Xí nghiệp PVIT 10 | Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố <br> Vinh, Tinh Nghệ An. <br> Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố |
| :--- | :--- |
| Xí nghiệp PVIT 11 |  |
| Xính, Tinh Nghệ An. |  |

## II. CƠ SỞ LẠP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TOÁN

## Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

## Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 .

## Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

## III. ÁP DƯNG CHUẢN MỰC VÀ CHÉ ĐỢ KÊ TOÁN

Công ty áp dưng Thông tư số 200/2014/TT - BTC ("Thông tư 200") ngày 22 tháng 12 năm 2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập và
trình bày báo cáo tài chính.
Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính.

## IV．TÓM TÁT CÁC CHÍSH SÁCH KE TOÁK CHÚ YEU



## C＇ác tính ké tóán








## Công eq tài chinh

## Ghi nhận ban đẩu

Tài sán tâi chinh



 công cun tài chinh phái sinh．

## Cóng ng tài chinh

 có liên quan trưc tiêp đên viẹc phát hành cơng ng tài chinh đón．

Công nơ taii chinh cuia Công ty bao gôm cacc khoàn phài trä ngừi bân wà phäi trà hace câc hooan nợ，cäc khoản vay và công cụ tài chính phäi sinh．

## Đánh giá lại sau lần ghi nhận bann đầu

Hiện tại，chura có quy định về đänh giá lại công cụ tài chinh sau ghi nhận ban đần．

## Tiền và các khoản turơng đương tiền

Tiền và các khoản tưong đương tiền bao gồm tiền mặt tại qữ，các khoản tiền gữ khōng kỳ hann cảc khoản đầu tư ngẳn hạn，có khả năng thanh khoàn cao，dể dàng chuyền đồi thành tền và it rưi ro lièn quan đến viẹ̣c biến động giá trị．

## Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trich lập cho những khoản phài thu đã quả hạn thanh toàn tù̀ sâu tháng trờ lên，hoặc các khoản phài thu mà người nợ khó có khả năng thanh toản do bị thanh hy．phả sản hay các khó khăn tương tụ．

## Các khoản cho vay

Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phài thu khó đòi．Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Cöng ty được trich lập theo cảc quy định kể toản hiẹ̣n hành．

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An
THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH (TIÊP THEO)
Các thutyết minh này là một bộ phợn hopp thành và cần đ̛tưo đ̛̣o đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2016

## IV. TÓM TẢT CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN CHỦ YÉU (TIÉP THEO)

## Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho là giá trị công trình xây lắp bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán uớc tính trừ các chi phí ước tính đề hoàn thành sản phầm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giàm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

## Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phi khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sàn vào trạng thái sẵn sàng sừ dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thừ.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, $\mathrm{c} u$ thể như sau:

| Nhà cưa, vâtt kiến trúc | Năm |
| :--- | ---: |
| Máy móc, thiê̂t bi | $05-45$ |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | $03-05$ |
| Thiết bi, dụng çu quàn lý | $05-07$ |

## Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dưng phục vụ mục đích sàn xuất, cho thuê, quản trị hoăc cho bất kỳ muc đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việcc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng
sừ dưng.

## Bất động sản đầu tu

Bất động sản đầu tư là tầng 10 và một phần diện tích tầng 1 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An tại số 7 , Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lọ̣i từ việc cho thuê được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá bất động sạ̀n đẩu tư là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tur.
Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước

Ting 23-24 Toa nha Datu kighe An sf 7 Qumg Trumg
Thanh pád Vmh Tuat Nehey An
BiO CAOTAI CHINH
Cho nim wit cimi sat this
meiv 31 thing 12 gim 2016

## MLN BAO CAO TAI CHINH (TLEP THEO)



## IV. TÓM TÂT CÁC CHINH SÃCH KÉ TOÁN CHƯ YÉU (TIÉP THEO)

## Các khoàn trà truoue dài han






## Ghi nhạn doanh tha


 hoâc hàng hóa cho ngueori muar:
(b) Doanh nghiọp kböng coon nâm giư quyèn quan ly hîng bou nhu nguừ sí hưu bing boa boạe quyè̀n kiểm socat hang heóa;
(c) Doanh thu đưoc xac đinh troug đôi chice chỗn;
(d) Doanh nghiẹp sà thu đựe lọi ich kinh té tur giao dich bên hàng và
(e) Xäc định đưque chi phi liên quan đên giao dịch bản hàng.

Doanh thu cuia giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghì nhẹ̀n khi kết quà cùa giao dịch đó đtrợ xie định mợt cách đäng tin cạy. Trững hơp giao dịch về cuag cập dịch vụ liên quazn đển rhiè̉u ky thi
 đối kế toán cưa kỳ đó. Kết quà cuia giao dịch cung ç̣̂̂p dịch vụ đự̛̣ xấ định khì thơe màn tầ cà bốn (4) điền kiện sau:
(a) Doanh thu đ̛ượe xác định turong đối chấc chấn;
(b) Có khả năng thu được lợi ich kỉnh tể tù̀ gizo dịch cung cẫp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đả hờn thành tại ngày cưa Bảng Cần đối kế toân; và
(d) Xảc định được chi phí phát sịh cho giao dịch và chi phi để hoàn thành giao dịch cung cẩp dịch vụ đó.

Doanh thau từ họ̣p đồng xây dựg của Công ty được ghi nhận theo chính sach kế toản của Conng ty về hợp đổng xây dựng. (xem chi tiết dưới đây)

## Hợp đồng xây dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thè được ước tính một cách đảng tìn cậy, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ưng với phần công việc đã hoản thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán được tính bằng tŷ̉ lệ̉ phần trẳm giữa chi phí phât sinh của phần công việc đã hoàn thảnh tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phi dự tơan cùa hợp đồng, ngoại trừ trương hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đà hoàn thành. Khoản chi phi này có thề bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đảng tin cậy, doanh thu chi được ghi nhận tương đương với chi phí của hợ đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trà là tương đối chắc chắn.

CÔNG TY CỜ PHÀN ĐȦU TU VA THƯONG MAI DAU KHÍ NGHÉ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TAI CHINH (TIEP THEO)

Các thuyết minh này là môt bô phòin happ thành và cân dupye dope dông
BÁO CAO TÀI CHiNH
Cho năm tài chính kết thưe ngày 31 thaing 12 năm 2016

MẢU SO B 09-DN

## IV. TÓM TÅT CÅC CHÍNH SȦCH KÊ TOÂN CHỦ YE̊U (TIÉP THEO)

## Chi phi đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tur xây dựng hoăc sản xuất những tài sản cần một thời gian turong đối dài đề hoàn thành đưa vào sừ dụng hoặc kinh doanh đượe cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sừ dụng hoăc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Tất cà các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

## Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tồng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
Số thuế phải trả hiện tại được tính dụa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phi tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chinh và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chi được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai đề khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chi ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liển quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sàn thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuể và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

CONE TY CO PUAN BUU TU'VA THUONG MLAI DAU KHI NGHI AN
 Thath phas Viuh, That Nghd AII


v. Thong tin bo sung cho cac khod́n muc trinit biy trong bing cin dó Ní roin

1. Tièn va cale khosin twong duoug tiè̀n

| \%hate | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $01 / 01 / 2016$ VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Tisu mat | 494.736.968 | 765.348 .935 |
| Tien g gri ngàn haing | 857.977.928 | 1.504 .373 .401 |
| Tièn guri có ky han duvit 3 thang | 2.000.000,000 | 5.500.000.000 |
| cong | 3.352.714.896 | 7.769.722.336 |

2. Phaii thu ugả̉n hạn của khách hàng

| Phai tha ngin țu cuan kiach ming | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cong ty CP Đâu tur Xay darng Vinaconex | 2.443.911.032 | 2.443.911.032 |
| Công ty CP Tòng Công ty XL Dầu khi Ngḩ̣̂ An | 917.601 .178 | 862.338 .948 |
| Phai thu ngȧn hạn cùa khách hàng khà | 5.598.885.346 | 2.213.528.181 |
| Cọng | 8.960.397.556 | 5.519.778.161 |

3. Trà trước cho người bán ngán hạn

| Trimal | 31/12/2016 VND | $01 / 01 / 2016$ VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH Sác màu mới | 778.380 .000 | 778.380 .000 |
| Công ty CP Tồng Công ty An Hà Hanagashi | 489.635 .243 | 489.635 .243 |
| Công ty CP Sản xuấ và Thurong mai Son Đông | 303.589.853 | 303.589.853 |
| Trà trức cho nguời bán ngắn hạn khác | 5.279.515.941 | 6.095.645.740 |
| Cộng | 6.851.121.037 | $\xrightarrow{7.667 .250 .836}$ |

4. Phāi thu ngắn hạn khác

## Tạm úng

Các khoản phài thu khác

- Phaii thu liên quan đến uing tiền thi công công trình
- Phài thu tiền BHXH
- Phaii thu khác


## Cộng

| 31/12/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 32.975.105.932 | 20.998.420.363 |
| 13.342.689.571 | 13.507.025.321 |
| 12.088.028.556 | 12.088.028.556 |
| 76.174.206 | 76.174.206 |
| 1.178.486.809 | 1.342.822.559 |
| 46.317.795.503 | 34.505.445.684 |

## 

CÔNG TY CÔ PHẢN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
bÁo Cáo TÀi CHính

MĀU SÓ B 09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÊP THEO)
Các thuyết minh nà̀ là một bộ phận họp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo
v. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (TIÉP THEO)
5. Nợ xấu

Phải thu khách hàng
Công ty CP Đầu tư Xây dựng
Vinaconex
Các đối tượng khác
Phải thu khác
Hà Bình An
Đội XD số 1
Các đối tượng khác
Tam ưng
Hà Bình An
Nguyễn Văn Hùng
Các đối tượng khác
Trả trước cho người bán
Công ty TNHH Sắc màu mới
Công ty CP Tồng công ty An Hà
Các đối tượng khác
Cộng

| 31/12/2016 |  |  | 01/01/2016 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc <br> VND | Trích lập dự <br> phòng VND | Quá hạn thanh toán | $\begin{gathered} \hline \text { Giá gốc } \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ | Trích lập dự phòng VND | Quá hạn thanh toán |
| 2.443.911.032 | 2.443.911.032 | Trên 3 năm | 2.443.911.032 | 2.443.911.032 | Trên 3 năm |
| 1.634.461.421 | 1.307.197.354 | Từ 2-3 năm | 464.975.388 | 325.482 .772 | Từ 2-3 năm |
| 2.680.745.100 | 2.680 .745 .100 | Trên 3 năm | 2.680.745.100 | 1.876.521.570 | Từ 2-3 năm |
| 2.755.350.000 | 2.755.350.000 | Trên 3 năm | 2.755.350.000 | 1.928.745.000 | Từ 2-3 năm |
| 7.499.580.420 | 3.998.622.085 | Từ 2-3 năm | 3.189.800.000 | 2.870.820.000 | Từ 2-3 năm |
| 5.816.099.400 | 5.816.099.400 | Trên 3 năm | 3.671.119.400 | 2.569.783.580 | Tù̀ 2-3 năm |
| 1.006.700.000 | 1.006.700.000 | Trên 3 năm | 1.006.700.000 | 704.690 .000 | Từ 2-3 năm |
| 6.931.100.689 | 6.878.628.303 | Từ 2-3 năm | 1.134.432.375 | 931.177 .697 | Từ 2-3 năm |
| 778.380 .000 | 778.380 .000 | Trên 3 năm | - | - |  |
| 489.635 .243 | 489.635 .243 | Trên 3 năm | - | - |  |
| 5.379.787.380 | 5.043.859.966 | Từ 2-3 năm | - | - |  |
| 37.415.750.685 | 33.199.128.483 |  | 17.347.033.295 | 13.651.131.651 |  |

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi dối với các khoản phải thu quá hạn thanh toán theo Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày $22 / 12 / 2014$ của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Công ty đánh giá vẫn có khả năng thu hồi các khoản công nọ̣ quá hạn thanh toán này.

## 

CÔNG TY CÔ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,
Thành phố Vinh, Tinh Nghê̂ An
THUYẾT MINH BÁO CAO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)
Các thuyết minh này là một bộ phận họp thành và cần đurợc đọc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo
v. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN (TIÉP THEO)
6. Hàng tồn kho

Công cu, dụng cụ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

- Công trình Chung cur Nghi Phú
- Công trình Vûng Ang

Hàng hóa bất động sản
Cộng
7. Tài sản cố định hữu hình

| Nhà cửa vật kiến trúc VND | Máy móc thiết bị VND | Phương tiện vận tải VND | Thiết bị văn phòng VND | $\begin{aligned} & \text { Tổng } \\ & \text { YND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18.179.230.861 | 2.276.910.725 | 1.921.055.174 | 156.370 .130 | 22.533.566.890 |
| 18.179.230.861 | 2.276.910.725 | 1.921.055.174 | 156.370.130 | 22.533.566.890 |
| 1.586.633.503 | 2.245.588.584 | 1.921.055.174 | 123.476 .358 | 5.876.753.619 |
| 413.330 .918 | 5.338 .877 | - | 22.529 .648 | 441.199.443 |
| 1.999.964.421 | 2.250.927.461 | 1.921.055.174 | 146.006.006 | 6.317.953.062 |
| 16.592.597.358 | 31.322.141 | - | 32.893.772 | 16.656.813.271 |
| 16.179.266.440 | 25.983.264 |  | 10.364.124 | 16.215.613.828 |

CÔNG TY CỚ PHÀN ĐẢU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHẸ AN Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các thryết minh này là một bộ phân hơp thành và cần đurợc đọc đờng thời với báo cáo tài chinh kèm theo
V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (TIÉP THEO)
8. Bất động sản đầu tư

| Văn phòng cho thuê VND | Tổng <br> VND |
| :---: | :---: |
| 12.391.160.141 | 12.391.160.141 |
| 12.391.160.141 | 12.391.160.141 |
| 963.756 .900 | 963.756.900 |
| 275.359 .115 | 275.359 .115 |
| 1.239.116.015 | 1.239.116.015 |
| 11.427.403.241 | 11.427.403.241 |
| 11.152.044.126 | 11.152.044.126 |

9. Phải thu về cho vay dài hạn

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Cộng | 200.000.000 | 200.000.000 |

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

|  | $31 / 12 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |
| Dự án Resort Cưa Lò | 87.240 .000 | 87.240 .000 |
| Dự án Khu đô thị Vinh Tân | 568.708 .938 | 568.708 .938 |
| Cộng | $\mathbf{6 5 5 . 9 4 8 . 9 3 8}$ | $\mathbf{6 5 5 . 9 4 8 . 9 3 8}$ |

11. Chi phí trå trước dài hạn

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | 01/01/2016 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Công cụ, dụng cụ xuất dùng | 201.487.356 | 517.485.517 |
| Cộng | 201.487.356 | 517.485.517 |

## 

CÔNG TY CÔ PHÀN ĐẦ TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦ KHí NGHỆ AN
BÁO CÁO TÀ̀ CHÍNH
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An ngày 31 tháng 12 năm 2016
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MĂU SÓ B 09-DN
Các thyyêt t minh nà là môt bọ phộn hop thành và cân autực đọc đồng thờ với báo cáo tài chinh kèm theo
v. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓı KÊ TOÁN (TIÉP THEO)
12. Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty CP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu Khí Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Phải trả nhà cung cấp khác
Cộng

| 31/12/2016 |  | 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND | Giá trị <br> VND | Số có khả năng trả nọ VND |
| 5.046.504.168 | 5.046.504.168 | 5.046.504.168 | 5.046.504.168 |
| 2.716.819.155 | 2.716.819.155 | 2.716.819.155 | 2.716.819.155 |
| 10.161.758.872 | 10.161.758.872 | 10.275.839.646 | 10.275.839.646 |
| 17.925.082.195 | 17.925.082.195 | 18.039.162.969 | 18.039.162.969 |

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng
Thuế nhà đấ, tièn thuê đát
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng

| $31 / 12 / 2016$ VND | Số phải nộp trong năm VND | Số đã thực nộp trong năm VND | 01/01/2016 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.181.016.528 | 2.810.067.989 | 4.704.106.582 | 3.075.055.121 |
| - | 1.285.750.000 | 1.285.750.000 |  |
| 372.719 .764 | 879.685.058 | 506.965.294 | - |
| 1.553.736.292 | 4.975 .503 .047 | 6.496.821.876 | 3.075.055.121 |

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DȦU KHÍ NGHẸ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÅI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các thuyết minh này là môt bộ phân hopp thanh và cần đurpc đoc đồng t
CAO tai CHINH Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

MÅU SÓ B 09-DN
ì̀ vớ báo cáo tài chính kèm theo
V. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TIÉP THEO)
14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

|  | $31 / 12 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |  |
|  |  | 36.345 .405 .299 | 39.570 .689 .189 |
| Chung cư Nghi Phú 1 | 4.587 .243 .474 | 8.885 .366 .285 |  |
| Các khách hàng khác |  | 40.932 .648 .773 | 48.456 .055 .474 |

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí lãi vay | 34.737.399.646 | 30.901.292.896 |
| Chi phí dự án, công trình | 436.660.098 | 436.660 .098 |
| Chi phí phải trả khác về tiền bán tòa nhà Dầu khí | 27.530.262.892 | 27.530.262.892 |
| Cộng | 62.704.322.636 | 58.868.215.886 |

16. Phải trả ngắn hạn khác

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Kinh phí công đoàn | 7.792.009 | 57.719.566 |
| Bảo hiểm xã hội | 223.346 .310 | - |
| Các khoản phài trà, phài nộp khác. | 4.803 .641 .550 | 4.496.101.473 |
| - Phí bȧo trì Tòa nhà Dầu khi | 3.456.176.036 | 3.536.576.036 |
| - Các khoản phåi trả khác | 1.347.465.514 | 959.525 .437 |
| Cộng | 5.034.779.869 | 4.553.821.039 |

## 

báo CÁo tà̀ Chính
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẦU SỐ B 09-DN

CONG TY CÓ PHAN ĐAU TU VA THU ONG MẠ DÀ́ KHí NGHE AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các thuyết minh này là một tộ phạñ hơp thành và cần đurợc a̛oc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo
v. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỰC TRİNH BẢY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOẢN (TIÉP THEO)
17. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

| 31/12/2016 |  | Trong năm |  | 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Số có khả | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| 249.184.204 | 249.184.204 | - | - | 249.184.204 | 249.184.204 |
| 249.184.204 | 249.184.204 | - | - | 249.184.204 | 249.184.204 |

18. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Công ty Quản lý tài sản của các tồ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Cộng

| 31/12/2016 |  | Trong năm |  | 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | $\begin{array}{r} \text { Số có khả } \\ \text { năng trả nở } \end{array}$ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| 41.066.000.000 | 41.066.000.000 | - | 1.000.000.000 | 42.066.000.000 | 42.066.000.000 |
| 41.066.000.000 | 41.066.000.000 | - | 1.000.000.000 | 42.066.000.000 | 42.066.000.000 |

Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (BIDV) tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là khoản vay theo Phụ lục hợp đồng số $01 / 2011 /$ PLHD ngày $12 / 05 / 2011$ của Hợp đồng vay dài hạn số 01/2009/HĐTD-TNDK ngày 31/03/2009 với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An với hạn múc là 91.535 .006 .370 đồng. Thời hạn vay là 9 năm kể tù̀ ngày nhận nợ vay đầu tiên cho đến khi trả hết nợ gốc, lãi và phí (nếu có). Khoản vay này sẽ được trả làm nhiều lần bắt đầu từ ngày 25 tháng 06 năm 2011. Lãi suât kỳ đầu tiên bằng $10 \% /$ năm và thay đôi theo quy định của Ngân hàng. Công ty sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An để đảm bảo cho khoản vay này. Hiện tại Ngân hàng TMCP Đẩu tư và phát triển Việt Nam đã bán toàn bộ các khoản nợ của Công ty cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Việc bán nợ chỉ làm thay đổi quyè̀n chủ nợ từ BIDV sang VAMC, không làm thay đối nghĩa vụ trả nợ của Công ty và nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với khoản nợ. Sau khi bán nợ, BIDV được VAMC ủy quyền tiếp tục thực hiện quản lý, giám sát các khoản nợ và tài sản đảm bảo của khoản nợ.

## CÔNG TY CÓ PHÅN ĐẢU TƯ VÀ THƯONG MAI DÀU KHÍ NGHÊ AN <br> Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, <br> BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An <br> THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH (TIÉP THEO) <br> Các thuyét minh näy là mồt bơ phận hop thành và cần a̛tơc đơc đồng thoi vơi báo cáo tài chinh kèm theo

v. THÔNG TIN BÓ SUUNG CHO CÁC KHOẢN MƯC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN (TIÉP THEO)
18. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Tiếp theo)

Các khoản vay dài hạn được hoàn trả theo lịch biểu sau:

| $31 / 12 / 2016$ <br> VND | $31 / 12 / 2015$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| - | - |
| - | - |
| 18.986 .000 .000 | 19.986 .000 .000 |
| 22.080 .000 .000 | 22.080 .000 .000 |
| 41.066 .000 .000 | 42.066 .000 .000 |
|  |  |
| 41.066 .000 .000 | 42.066 .000 .000 |

Trong năm 2016, Công ty đã thanh toán trước hạn gốc vay của năm tới. Do đó, gốc vay dài hạn tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 là phần gốc vay mà Công ty sẽ phải thanh toán theo lịch biểu trả nợ từ năm 2018 cho tới năm 2022.

CÔNG TY CÔ PHÀN ĐÀ̀U TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀ̀U KHÍ NGHÊ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
Các thuyết minh này là một bộ phạ̀n hơp thành và cần đurợc ạ̛oc đồng thời với báo cáo tài chính kè̀m theo
V. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN (TLẾP THEO)
19. Vốn chủ sở hưu
a. Thay đồi trong vốn chủ sờ hữu

|  | Vốn góp của chủ sở hữu VND | Thặng dư vốn cổ phần VND | Quy̆ đầu tu phát triển VND | Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối VND | Tồng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dur tại ngày 01/01/2015 | 150.000.000.000 | 861.600.000 | 2.134.352.218 | (109.603.578.290) | 43.392.373.928 |
| Lợi nhuận tăng trong năm |  |  |  | 147.026.083 | 147.026.083 |
| Số dư tại ngày 31/12/2015 | 150.000.000.000 | 861.600.000 | 2.134.352.218 | (109.456.552.207) | 43.539.400.011 |
| Lơi nhuạn tăng trong năm | - |  |  | (20.021.191.876) | (20.021.191.876) |
| Trả cổ tức năm 2014 | - |  |  | (49.686.250) | (49.686.250) |
| Sô dur tại ngày 31/12/2016 | 150.000.000.000 | 861.600.000 | 2.134.352.218 | (129.527.430.333) | 23.468.521.885 |

b. Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Cổ phiếu phổ thông

Số lự̛̣ng cổ phiếu quỹ

- Cồ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Cổ phiếu phổ thông

Cố phiếu phổ thông có mệnh giá $10.000 \mathrm{VND} /$ cổ phiếu.

| $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6}$ <br> Cồ phiếu | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 6}$ <br> Cỗ phiếu |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{1 5 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{1 5 . 0 0 0 . 0 0 0}$ |
| 15.000 .000 | 15.000 .000 |
| - | - |
| 15.000 .000 | 15.000 .000 |
| 15.000 .000 | 15.000 .000 |

CÔNG TY CỎ PHÅV ĐÀU TƯ VÀ THƯONG MAI DÀU KHí NGHẸ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dà̀u khi Nghẹ̀ An, số 7 Quang Trung.
Thành phó Vinh, Tinh Nöhệ An
báo CÁO TÀ̀ CHÍNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH (TIÉP THEO)
MẢU SÓ B 09-DN


## v. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CȦC KHOȦN MƯC TRİNH BÀY TRONG BȦNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (TIÉP THEO)

20. Báo cáo bộ phận

## Bộ phận theo khu vực địa lý

Bộ phạ̃n theo khu vực địa lý là một bộ phận có thể phàn biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoạ̃c cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có rủi ro và lợi ich kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong môi trường kinh tế khác.

Công ty có trụ sở đặt tại thành phố Vinh, tinh Nghệ An. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty đều trên địa bàn tinh Nghệ An. Do đó, Công ty không có nghĩa vụ phải trình bày báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý theo quy định của Chuà̉n mức kế toán Việt Nam số 28-Báo cáo bộ phận.

## Bộ phận theo līnh vực kinh doanh

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 02 (hai) bộ phận hoạt động: bộ phận quản lý các dự án bất động sản, bộ phận quản lý hợp đồng xây dựng và kinh doanh khác. Công ty lập báo cáo bộ phận theo hai bộ phận kinh doanh này.

Bộ phận quản lý các dự án bất động sản: Bán các dự án bất động sản do Công ty là chủ đầu tư;
Bộ phận quản lý hợp đồng xây dựng và kinh doanh khác: Xây dựng công trình theo hợp đồng nhà thầu và các khoản kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khác.

Trong năm 2016, Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh được trình bày như sau:
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

|  | Kinh doanh bất động sản VND | Hoạt động xây lắp và hoạt động khác VND | Tổng cộng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tài sản |  |  |  |
| Tài sản bộ phận | 87.032.979.490 | 41.749.565.334 | 128.782.544.824 |
| Tài sản không phân bổ |  |  | 66.026.124.227 |
| Tổng tài sản |  |  | 194.808.669.051 |
| Nợ phải trả |  |  |  |
| Nợ phài trả bộ phận | 40.932.648.773 | 17.925.082.195 | 58.857 .730 .968 |
| Nợ phải trả không phân bố |  |  | 112.482 .416 .198 |
| Tổng nợ phải trả |  |  | 171.340.147.166 |


Thảnh phó Vinh, Tinh Nghệ An
báo Cáo tài CHính
Cho năm tài chinh kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

## THUYET MINH BÁO CÁO TÁI CHÍNH (TIÉP THEO)

## MẢU SÓ B 09-DN



## V. THÔNG TIN BỚ SUNG CHO CÁC KHOẢN MU̧C TRİNH BȦY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (TIEP THEO)

20. Báo cáo bộ phận (Tiếp theo)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 01 tháng 01 năm 2016

|  | Kinh doanh bất động sản VND | Hoạt động xây lắp và hoạt động khác VND | Tổng cộng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tài sản |  |  |  |
| Tài sản bộ phận | 95.487.185.402 | 66.274.520.851 | 161.761.706.253 |
| Tài sȧn không phân bổ |  |  | 59.131.981.291 |
| Tổng tài sản |  |  | 220.893.687.544 |
| Nợ phải trã |  |  |  |
| Nơ phải trả bộ phận | 75.986.318.366 | 18.039.162.969 | 94.025.481.335 |
| Nơ phài trả không phân bổ |  |  | 83.328.806.198 |
| Tỗng nợ phải trả |  |  | 177.354.287.533 |

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

|  | Kinh doanh bất động sản VND | Hoạt động xây lắp và hoạt động khác VND | Tổng cộng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |  |  |  |
| Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài | 23.651.059.228 | 11.108.648.361 | 34.759.707.589 |
| Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác | - | - | - |
| Tổng doanh thu | 23.651.059.228 | 11.108.648.361 | 34.759.707.589 |
| Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ | 17.051.533.594 | 7.481.054.347 | 24.532.587.941 |
| Kết quả hoạt động kinh doanh |  |  |  |
| Kết quả kinh doanh bộ phận | 6.599.525.634 | 3.627.594.014 | 10.227.119.648 |
| Chi phí phân bổ | 2.504.977.488 | 3.627.594.014 | 10.227 .119 .648 2.504 .977 .488 |
| Chi phí không phân bổ |  |  | 2.504.977.488 |
| Lự nhuận từ hoạt động kinh doanh |  |  | 23.818.223.810 |
| Doanh thu từ các khoản đầu tư |  |  | (16.096.081.650) |
| Lợi nhuận khác |  |  | 203.548 .384 |
| Chi phí tài chính |  |  | (292.551.860) |
| Lơi nhuận trước thuế |  |  | 3.836.106.750 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |  |  | (20.021.191.876) |
| Lợi nhuận trong năm |  |  | (20.021.191.876) |
|  |  |  | (20.021.191.876) |

CÔNG TY CÓ PHÀ ĐÀ TU゙ VÀ THƯONG MAI DȦU KHI NGHB AN
Tảng 23－24 Tòa nhà Dần khi Nơộ̣ An sổ 7 Quang Trung，
Thanh pbô Vinh Timh Nghẹ An
Bio CiO TÀl CHINH
Cho nåm tài chinh kêt thúe ngay 31 thâng 12 nåm 2016

MÃU SÓ B 09－DN

## THCYÉT MINH BÁO CAO TȦI CHINH（TIÉP THEO）


V．THÔNG TLY BỎ SUNG CHO CȦC KHOȦN MYC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÂN（TIEピ THEO）

20．Báo cảo bộ phận（Tiếp theo）
Bảo cảo kết quả hoạt động kinh doanh nåm 2015

|  | Kinh doanh bất động sàn VND | Hoạt động xây lả̉p và hoạt động khảc VND | Tổng cọ̀ng $\qquad$ <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu |  |  |  |
| Doanh thu thuà̀n từ bán hàng | 33.678 .135 .285 | 13.505 .691 .485 | 47．183．826．770 | ra bên ngoài

Doanh thu thuần từ bán hàng
cho các bộ phận khác Tỗng doanh thu

Giá vốn hàng bán và cung

| 33．678．135．285 |
| ---: |
| 13.290 .354 .068 | cấp dịch vu

Kết quả hoạt động kinh doanh

| Kết quả kinh doanh bộ phạnn | 20．387．781．217 | 2．773．995．320 | 23．161．776．537 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chi phi phân bồ | 2．360．559．736 | － | 2．360．559．736 |
| Chi phí không phân bồ |  |  | 16．537．582．560 |
| Lơi nhuận từ hoạt động kinh doanh |  |  | 4．263．634．241 |
| Doanh thu từ cảc khoản đầu tư |  |  | 30.589 .761 |
| Lợi nhuận khác |  |  | （416．170．376） |
| Chi phí tài chính |  |  | 3．731．027．543 |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  | 147．026．083 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |  |  |  |
| Lọi nhuận trong năm |  |  | 147．026．083 |

VI．THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRÊN BÁO CẢO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌ́NG KINH DOANH

1．Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tổng doanh thu bán hàng | 34．759．707．589 | 47．183．826．770 |
| Trong đó： |  |  |
| －Doanh thu kinh doanh bât động sản | 23．651．059．228 | 33．678．135．285 |
| －Doanh thu hoạt đọ̀ng xây lắp | 2．670．330．000 | 7.290 .083 .645 |
| －Doanh thu cung cấp dịch vụ | 8．438．318．361 | 6．215．607．840 |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 34．759．707．589 | 47．183．826．770 |



## VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOȦN MƯC TRINH BȦY TREN BÁO CÁO KET QUÃ HOAT ĐONG KINH DOANH (TIEP THEO)

2. Giá vốn hàng bán

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Nam } 2915 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn kinh doanh bất động sản | 17.051.533.594 | 13.290 .354068 |
| Giá vốn của hoạt động xây lắp | 2.808.494.331 | 7.218 .475 .551 |
| Giá vốn của dịch vụ đả cung cáp | 4.672 .560 .016 | 3.513 .220 .514 |
| Cộng | 24.532.587.941 | 24.922.550.233 |

3. Doanh thu hoạt động tải chính

Lãi tiền gưui, tiền cho vay
Cộng

4. Chi phí tài chính

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền vay | 3.836.106.750 | 3.731 .027 .543 |
| Cộng | 3.836.106.750 | $\underline{3.731 .027 .543}$ |

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí công cụ, dụng cụ
Khấu hao tài sàn cố định
Thuế, phí, lệ phí
Chi phí dự phòng
Dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Cộng
Năm 2016

VND $r$\begin{tabular}{rr}
Năm 2015 <br>
VND

$\quad$

1.687 .695 .039 \& 2.050 .542 .837 <br>
631.998 .842 \& 30.824 .202 <br>
412.106 .172 \& $(112.584 .194)$ <br>
1.812 .000 \& 525.699 .211 <br>
19.607 .996 .832 \& 11.207 .220 .619 <br>
278.405 .535 \& 428.079 .695 <br>
1.198 .209 .390 \& 2.407 .800 .190 <br>
\hline 23.818 .223 .810 \& 16.537 .582 .560 <br>
\hline
\end{tabular}

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀ TU' VA THƯƠNG MẠI DẢU KHÍ NGHẸ AN
Tàng 23-24 Tòa nhà Dầu khf Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tïnh Nghệ An

## THUYÉT MINH BÁO CAO TAI CHINH (TIÉP THEO)

bÁO CÁO TAI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

MÅU SÓ B 09-DN
Cảc thuyét minh này là một bộ phần hopp thành và càn duryc doc đỏng thờl vớ báo cáo à̀ chinh kèm theo

## VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KÉT

 QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIÉP THEO)6. Thu nhập khác

|  | Năm 2016 <br> VND | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu từ bán cốp pha | 500.000.000 |  |
| Thu nhập từ phạt hợp đồng ông Hồ Đức Binh | 122.702.000 | - |
| Thu nhập khác từ xử lý khoản đặt cọc tiển thuê nhà | - | 270.000 .000 |
| Các khoản thu khác | 960.000 | 1.720 .061 |
| Cộng | 623.662.000 | 271.720 .061 |

7. Chi phí khác

|  | Năm 2016 <br> VND | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Xử lý công nợ khó đòi | - | 80.577.419 |
| Các khoản phạt hành chính | 894.049 .830 | 552.995 .381 |
| Các khoản chi khác | 22.164.030 | 54.317 .637 |
| Cộng | $\underline{916.213 .860}$ | 687.890.437 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu |  |  |
|  | Năm 2016 | Năm 2015 |
|  | VND | VND |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN | (20.021.191.876) | 147.026.083 |
| Các khoản điều chinh tăng hoặc giảm | 916.213 .860 | - |
| Trừ: các khoản điều chỉnh giảm | - | - |
| Cộng: các khoản điều chỉnh tăng | 916.213 .860 | - |
| Lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | (19.104.978.016) | 147.026 .083 |
| Cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong năm | 15.000 .000 | 15.000.000 |
| Lãi cở bản trên cổ phiếu | (1.274) | 10 |

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
Chi phi nhân công
Chi phí khấu hao tài sann cố định
Chi phi dịch vụ mua ngoài
Chi phi khác bằng tiền
Cộng

| Năm 2016 | Năm 2015 <br> VND |
| ---: | ---: |
| 425.569 .534 | 231.044 .202 |
| 3.792 .841 .082 | 3.270 .034 .292 |
| 716.558 .558 | 175.307 .021 |
| 2.624 .841 .273 | 1.868 .899 .589 |
| 3.887 .954 .035 | 3.059 .865 .057 |
| $\mathbf{1 1 . 4 4 7 . 7 6 4 . 4 8 2}$ | $\mathbf{8 . 6 0 5 . 1 5 0 . 1 6 1}$ |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ̀U TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,

## Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

## THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀi CHÍNH (TIÉP THEO)

Các thuyết minh nà̀ là một bộ phận hơp thành và cần được đơoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

## VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

## Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay như đã trình bày tại Thuyết minh số V .17 và V .18 trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

## Hệ số đòn bà̀y tài chính

Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:

|  | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 6}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 6}$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |  |
|  | Các khoản vay | 41.315 .184 .204 | 42.315 .184 .204 |
| Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.352 .714 .896 | 7.769 .722 .336 |  |
| Nơ thuần | 37.962 .469 .308 | 34.545 .461 .868 |  |
| Vốn chủ sở hữu | 23.468 .521 .885 | 43.539 .400 .011 |  |
| Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu | $\mathbf{1 6 1 , 7 6 \%}$ | $\mathbf{7 9 , 3 4 \%}$ |  |

## Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để̉ ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày tại Thuyết minh số IV "Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu" tương ứng.

Các loại công cụ tài chính

|  | Giá trị ghi sổ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | 01/01/2016 |
|  |  | VND |
| Tài sản tài chính |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.352.714.896 | 7.769.722.336 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 2.997.858.733 | $5.575 .671 .831$ |
| Cộng | 6.350.573.629 | 13.345.394.167 |
| Công nợ tài chính |  |  |
| Các khoản vay và nợ | 41.315.184.204 | 42.315.184.204 |
| Phải trả người bán và phải trà khác | 22.959.862.064 | 22.592.984.008 |
| Chi phí phải trả | 62.704.322.636 | 58.868.215.886 |
| Cộng | 126.979.368.904 | 123.776.384.098 |

CÔNG TY CÓ PHÅN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẢU KHÍ NGHỆ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,
Thành phố Vinh, Tinh Nghệ An
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

## VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC (TIÉP THEO)

## 1. Công cụ tài chính (Tiếp theo)

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuần mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế.

## Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điểu kiện thị trường và hoạt động của Công ty.
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

## Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường hoạt động giao dịch các công cụ tài chính này.

## Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thà nổi.

## Quản lý rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.

## Quản lý rùi ro vè̀ giá hàng hóa

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

## Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dưng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình đề đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực địa lý khác nhau.

# CÓNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯVÀ THƯONG Mại DÀU KHí NGHÊ AN <br> Tè̀ng 23-24 Tòa nhà Dà̀u khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, 

 Thành phở Vinh. Tinh Nghệ AnBÁO CÁO TÀ̀ CHÍNH
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHínH (TIÉP THEO)

MẢU SÓ B 09-DN

VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC (TIÉP THEO)

## 1. Công cụ tài chính (Tiếp theo)

## Quản lỳ rùi ro thanh khoản

Mục đích quàn lỳ rüi ro thanh khoản nhà̀m đàm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tuai và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đàm bào múcc phụ trợi gưữa công nợ đến hạn và tài sàn đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công tyy tin rằng có thề tạo ra trong kỳ đó. Chinh sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yèu cà̉u vè thanh khoản hiện tại và dự kiến trong trơng lai nhằm đàm bào Công ty duy trì đú mức dự phỏng tiè̀n mặt, các khoàn vay và đư vốn mà chư sơ hữu cam kết góp nhằm đáp ưng các quy định về tính thanh khoàn ngắn hạn và dài hạn hon.
Các bâng dưới đây trình bày chi tiết các múc đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nọ̆ tài chỉnh phi phải sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được tri̛nh bày dựa trên đơng tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chính và dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trà. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phí phái sinh là cà̀n thiết để hiểu được việc quàn ly̆ rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sơ công nọ̣ và tài sản thuẫn.

| - | Dưới 1 năm <br> VND | Từ $1-5$ năm VND | $\begin{array}{r} \text { Sau } 5 \text { năm } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Tổng <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31/12/2016 |  |  |  |  |
| T㧤言 | 3.352.714.896 | - | - | 3.352.714.896 |
| Phài thu khách hàng và phài thu khác | 2.857.858.733 | 140.000.000 | - | 2.997.858.733 |
| Cộng | 6.210.573.629 | 140.000.000 | - | 6.350.573.629 |
| 31/12/2016 |  |  |  |  |
| Các khoản vay | 249.184.204 | 18.986.000.000 | 22.080.000.000 | 41.315.184.204 |
| Phài trȧ ngruơi bán và phải trả khác | 22.959.862.064 | - |  | 22.959.862.064 |
| Chi phí phài trả | 62.704.322.636 | - | - | 62.704.322.636 |
| Cộng | 85.913.368.904 | 18.986.000.000 | 22.080.000.000 | 126.979.368.904 |
| Chênh lệch thanh khoản thuần | (79.702.795.275) | (18.846.000.000) | (22.080.000.000) | (120.628.795.275) |
|  | $\begin{array}{r} \text { Dưới } 1 \text { năm } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Từ 1-5 năm VND | Sau 5 năm VND | Tồng <br> VND |
| 01/01/2016 |  |  |  |  |
| Tièn | 7.769.722.336 | - |  | 7.769.722.336 |
| Phài thu khách hàng và phải thu khác | 5.375 .671 .831 | 200.000.000 |  | 5.575.671.831 |
| Cọng | 13.145.394.167 | 200.000.000 | - | 13.345.394.167 |
| 01/01/2016 |  |  |  |  |
| Các khoán vay | 249.184.204 | 19.986.000.000 | 22.080.000.000 | 42.315.184.204 |
| Phaii trà ngusuoi bán và phải trả khác | 22.592.984.008 | - |  | 22.592.984.008 |
| Chi phí phai trá | 58.868.215.886 | - | - | 58.868.215.886 |
| Cộng | 81.710.384.098 | 19.986.000.000 | 22.080.000.000 | 123.776.384.098 |
| Chênh lệch thanh khoản thuần | (68.564.989.931) | (19.786.000.000) | (22.080.000.000) | (110.430.989.931) |

Ban Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rùi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Tống Giám đốc tin tương rẳng Công ty có thể tạo ra đư nguồn tiền để đáp ưng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ NGHÊ AN
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

MÅU SÓ B 09-DN
THUYẾ T MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH (TIÊP THEO)
Các thuyết minh này là mồt bộ phân hơp thành và cần đurợc đọc đồng thờ với báo cáo tài chinh kèm theo

## VII. CÁC THÔNG TIN KHÁC (TIÉP THEO)

## 2. Giao dịch với các bên liên quan

Thu nhập và các khoản vay của Ban Tổng Giám đốc

|  | Năm 2016 <br> VND | Năm 2015 <br> VND |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Lương và thù lao Hội đồng quản trị <br> Cộng | 361.000 .000 | 360.000 .000 |  |

3. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kể toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tài chính.
4. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh của các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính là số liệu tương ứng trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được phân loại lại để so sánh, cụ thể:

| NGUÔN VÓN | Số liệu trình bày tại 31/12/2015 |  | Thay đổi | Số liệu trình bày tại 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mã số | Số tiên |  | Mā số | Số tiền |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 75.986.318.366 | (27.530.262.892) | 312 | 48.456.055.474 |
| 5. Chi phí phải trà ngắn hạn | 315 | 31.337.952.994 | 27.530.262.892 | 315 | 58.868.215.886 |



Nguyễn Ngọc Hoa
Người lập
Ngày 04 tháng 04 năm 2017


Vũ Thị Nga
Kế toán trưởng


Đường Hùng Cường Tổng Giám đốc

