Signature Not Verified
Được ký bởi BU̇I THỊ KIM NHẠ
Ngày ký: 30.03.2017 09:56


CÔNG TY CÓ PHÀN LIÊN DOANH SANA WMT (Thành lập tại nước Cộng hoà Xă hội Chư nghĩa Viç̂t Nam)

BÁO CÁO TÀI CHINH ĐÃ ĐƯƠOC KIÈM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

## MUVC LỤC

NOIDUNG ..... TRANG
BÁO CÁO CÚA BAN GIÁM DÓC ..... 1
BÁO CAO KIĖM TOÁN ĐÔC LÁP ..... $2 \cdot 3$
BÁNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN ..... 4-5
bÃO CÁO KET QUÁ HOAT ĐỌNGG KINH DOANH ..... 6
BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÉN TẸ ..... 7
THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH ..... 8-26

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC

 Báo câo tầ chinh đii dược kiểm toán cua Cồng ty cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2016.

## HOI ĐÓNG QUÀN TRI VÀ BAN GLÁM ĐÓC

 góm:

Hôi dờng Quãn tri
Ong Nguyen Đan Thanh
Öng Dirơng Viét Dông
Ong Tratn Vann Biu
Ontg Lé Duy Thiẹn
Ba Lé Thị Kim Huê
Ban Glám odéc
Ong Trấn Văn Bău

Chì tich
Thành viên
Thành viễ
Thành viền
Thảnh viên
Tống Giảm đó̀c

## KIÈM TOÁN VIÊN

 Nọi.

## TRÁCH NHIẸM CỦA BAN GİM ĐÓC


 lập cảc Bâo cáo tải chính này, Ban Giám đồc đượ yểı cầu phải:

- Lụa chọn các chính sách kê toản thich hop và áp dưng các chinh sách đó một cúch nhà́t quán;
- Dưa ra các xét đoán vá ước tinh một cȧch họp ly và thịn trong;
 cần dươe công bố và giải thich trong Bȧo cáo tail chỉnh hay khóng;
 hoạt dọng kinh doanh; và
 chínb họp lý nhà̀m hạn chế ruil ro và gian lùn.
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệ̣m đàm bảo rả̉ng sổ sảch kê toán được ghi chép mệt cách phủ họp để phản

 toán tại Việt Nam. Ban Giám đồe cūng chị̣u trách rihiệm đàm bioo an toản cho tài sàn cùa Công ty và thực hiện


Thay mã̧ và đại diện cho Ban Giàm đúc,


Chứ tich Họi đồng Quản trị
Hà Nố, ngày 28 tháng 03 năm 2017

# BÁO CÁO KIĖM TOÁN ĐOOCC LẠP 

## Kinh gaưi: Các cổ đông và Họi đồng quãn trị <br> Công ty Cố phẩn Liên doanh SANA WMT

Chủng tỏi đã kiềm toán báo cío tài chinh kèm theo cùa Công ty Cổ phắn Liên doanh SANA WMT (gọi tắt là

 ngày và Bản thuyét minh báo cío tái chính.

## Trách ohiẹm cûa Ban Giám đốc



 để dâm bâo cho việc lập vì trinhl bầy báo ciáo tài chính klông có sai sôt trọng yếu do gian lận họ̣̆c nhằm lẳn.

## Trách nhiêm cùa Kiểm toán viên



 đàm bảo hơp ly ve ve việc liệu báo cào tài chinh cùa Công ty có còn sai són trong yếu hay không.
 thuyêt minh trẻn báoo câo tài chính. Các thả tục kiêm toán duogc lưa chọn dựa trên xêt doán cưa kiêm toân viên,




 toán cùa Ban Giäm đốc cūng như đánh giá việc trinh bały tớng the báo cáo tài chinh.



## Yُ kiến cūa kièm tợn viên



 Namn vả các quy dịnh pháp ly̆ có liên quan đến việc lập và trinh bày báo cáo tài chinh.

Chi ohảnh Công ty TNHH Kiêm toản - Tu vấn Đât Việt tại Hà Nội


## BẢNG CÂN ĐOI KĖ TOÁN

Taingay 31 tháng 12 năm 2016
MẢU B 01-DN
Đon vi: VND

| TȦSAN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { sód } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Số cuới naxm | Số đả̉u nãom |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. TȦI SAN NGAN HAN | 160 |  | 68.814.799.473 | 52.660.681.656 |
| L. Tiền wà các khoản tương dương tiền | 110 |  | 3.086.424.913 | 5.580 .607 .455 |
| 1. Tiễ | 111 | V. 1 | 3.086.424.913 | \$,580.607.455 |
| IIL. Cáe khoàn phãi thu ngấn hạn | 130 |  | 45.985.889.563 | $20.956,955.069$ |
| 1. Phâi thu ngắn hạn cùa khich hàng | 131 | V. 2 | 41.511 .536 .555 | 21,010.912.661 |
| 2. Trả trưoc cho ngươi bán ngắn hạn | 132 |  | 205.134 .893 | 250,705.457 |
| 5. Phảj thu vẻ̉ cho vay ngán hạn | 135 | V. 3 | 3.800 .000 .000 | - |
| 6. Phai thu ngàn hạn khác | 136 | V.4a | 469.218 .115 | 59.211 .697 |
| 7. Dư phòng phăi thu ngà̀n hạn khó dòi | 137 |  | - - | (363.874.746) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 |  | 19.536.889.516 | 25.247.058.676 |
| 1. Haing tồn kho | 141 | V. 5 | 19.536 .889 .516 | 25.247.058.676 |
| V. Tàl sản ngắn hąn khác | 150 |  | 205.595.481 | 876,060.456 |
| 2. Thuế GTGT dırơe khấu trừ | 152 |  | 190.057.886 | 876.060 .456 |
| 3. Thué và các khoản phài thu nhà nước | 153 |  | 15.537 .595 |  |
| B. TÀI SAN DAl HAN | 200 |  | 74.194.899.908 | 74.075.008.407 |
| L. Cȧc khoàn phài thu dàl hạn | 210 |  | 70.000.000.000 | 70.004 .000 .040 |
| 6. Phải thu dài han khác | 216 | V.4b | 70.000,000,000 | $70,000,000.000$ |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 4.126.939.463 | 4.004.340.652 |
| 1. Tài san cố đjunh hợu hình | 221 | V. 6 | 4,006.189.463 | 4.004 .340 .652 |
| - Nguyèn gia | 222 |  | 10.873 .547 .084 | 10.640 .367 .084 |
| - Gíá trị hao mòn Jūy ké | 223 |  | (6.867.357.621) | (6.636.026.432) |
| 3. Taii sì có địnl vô hinh | 227 | V. 7 | 120.750 .000 |  |
| - Nguyen gií | 228 |  | 210,000.000 |  |
| - Giá trị hao món lî̀y kê | 229 |  | (89.250.000) | 70.607.755 |
| VI. Tài sản dàt hạn khác | 260 |  | 67.960 .445 | 70.667 .755 |
| 1. Chi phit trả trươo daii bant | 261 | V. 8 | 67.960 .445 | 70.667 .755 |
| TÔNG CONG TȦISAN | 270 |  | 143,009.699.381 | 126.735,690,063 |

BÃNG CÂN $\ddagger O O L$ KÉ TOAN (tiép theo)
Tai ngdy 31 tháng 12 năm 2016
MĂU B 01-DN
Dom vi: VND

| NGUOX VÓN | $\begin{aligned} & \text { Ma } \\ & \text { sû́ } \end{aligned}$ | Thuyêt minh | Số cuố năm | Sô chatu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. NƠ PHȦI TRA | 300 |  | 38.504.631.004 | 22.892.049.012 |
| I. Noungấn hụn | 310 |  | 38.504.631.004 | 22.638.424.970 |
| 1. Phaii trư ngưới bản ngẵn hạn | 311 | V. 9 | 35.242.518.772 | 8.631 .011 .738 |
| 2. Nguợi mua trả tiển trươe ngần han | 312 |  | 234.082,400 | 10.099 .739 .592 |
| 3. Thuêt và các khoản phâi nôp Nhà nướ | 313 | V. 10 | 111.116.529 | 225.798 .404 |
| 4. Phât trả ngườ lao dông | 314 |  | 175.600.000 | 112.350.690 |
| 9. Phải trá ngằn hạn khác | 319 | V. 11 | 1.177 .558 .993 | 1.330 .604 .454 |
| 10. Vay và nọ thué tèi chinh ngàn hạn | 320 | V.12a | 1.282.949.748 | 1.922.115.530 |
| 12. Quy khen thưỡng, phíc logi | 322 |  | 280.804 .562 | 316.804.562 |
| II. Noy dải hạn | 330 |  | - | 253,624.042 |
| 8. Vay và nọ thuê tài chinh dải hąn | 338 | V.12b | - | 253.624.042 |
| D. VÓN CHƯ SỜ HỮU | 400 |  | 104.505.068.377 | 103.843.641.051 |
| I. Vốn chù sờ hẫu | 410 | V. 13 | 104.505,068.377 | 103.843.641.051 |
| 1. Vón góp của chú sở hữu | 411 |  | 100.000 .000 .000 | 100.000 .000 .000 |
| - Có phiéru phô thòng có quyèn biếr qugéts | 417a |  | 100.000 .000 .000 | 100.000.000.000 |
| 8. Quy̧ đằu tur phát triển | 418 |  | 597.828 .710 | 597.828 .710 |
| 11. Lpoi nhuận sau thuế chưa phấn phổ <br> - LNST chaza phán phối häy ké dén caó̀i hỳ | 421 |  | 3.907.239.667 | 3.245.812.341 |
| trouc | $421 a$ |  | 2.104.612.341 | 1.858.964.221 |
| - LNST chuta phan phoí ijy nay | 42 Ib |  | 1.802.627.326 | 1.386 .848 .120 |
| TONG CONG NGUON VON | 440 |  | 143.009.699.381 | 126.735.690.063 |



Nguyễn Thị Trinh Người lập biểu

Nguyen Đan Thanh
Chữ tịch Hôi đồng Quản trị
Hà Nöi, ngày 28 thang 03 näm 2017



Bùi Thị Kim Nhỵn Kế toán trixờng

# BÁO CÁO KĖT QUẢ HOAT ĐONG KINH DOANH 

Cho näm tà̀ chinh ket thic ngày 31/12/2016
MẢU B 02-DN
Đon vi: VND

| CHİ TIÊU |  | Thuyết minh | Namm nay | Nam trưo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cîp dịch vụ | 01 |  | 151.168.043.001 | 198.972.688.784 |
| 2. Các khoain giam trừ doanh thu | 02 |  | 79.936 .251 | 10.796 .647 |
| 3. Doanh thu thuẳn về bán hảng và cung cáp dich vu | 10 | Y1.1 | 151.088.106.750 | 198.961.892,137 |
| 4. Giả vồn hȧng bain | 11 | VI. 2 | 146.879.745.738 | 194.962.059.857 |
| 5. Lọi nhuụ̂n gộp về bàn hảng và cung cấp djeh vu | 20 |  | 4.208 .361 .012 | 3.999.832.280 |
| 6. Doanh thu hoal dọng tai chinh | 21 | VI. 3 | 5,494.434 | 4.828 .579 |
| 7. Chi phf tai chinh | 22 | VI. 4 | 161.590 .045 | 243.760 .749 |
| Trong do: Chi phi laji vay | 23 |  | 143.834.529 | 273.110.001 |
| 8. Chi phí bán bàng | 24 | V1.5 | 767.963 .228 | 485.660 .645 |
| 9. Chi phi quàn ly doanh nghiẹp | 25 | V1.6 | 957.969 .886 | 1.592,917.693 |
| 10. Lọi thuṣ̂n thuần từ hoạt đâng kinh doant | 30 |  | 2,326.332,287 | 1.682.321.772 |
| 11. Thu nhập khác | 31 |  | 169.372 .907 | 120.122 .348 |
| 12. Chi phi Khàc | 32 |  | 200.503 .982 | 3,260,568 |
| 13. Lepi nhuạn khíc | 40 | VI. 7 | (31.131.075) | 116.861 .780 |
| 14. Tổng lệ nhuą̣ kê toán trước thuế | 50 |  | 2.295 .201 .212 | 1.799.183.552 |
| 15. Chi phit thuế TNDN hiẹn hảnh | 51 | VI. 8 | 492.573 .886 | 412.335.432 |
| 16. Chi phi thué TNDN hoăn lai | 52 |  | - | - |
| 17. Ļ̧i nhữ̧̆n sau thue thu nhṭ̂p doanh nghiêp | 60 |  | 1.802.627.326 | 1.386.848.120 |
| 18. Lüi cơ bản trên có̉ phiếu | 70 | VI. 9 | 180 | 139 |
| 19. Lüi suy giảm tre̊n cồ phiéu | 71 |  | - | - |





Nguyên Thị Trinh
Ngừ̛̀ lập biểu

BÁO CÁO LUU CHUYĖN TIĖN TE
(Theo phtrong phip gion tiep)
Cho năm tàl chinh ket thuic ngày 31/12/2016
MẢU B 03-DN
Đon vi: VND

| CHí TIÊU | $\begin{gathered} \text { Mă } \\ \text { síd } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Nåm nay | Năm truoũe |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. LU'U CHUYÉN TIEN TỨ HOATT ĐONG KINH DOANH |  |  |  |  |
| 1. Leqi nhuụ̂n truớe thuế | 01 |  | 2.295 .201 .212 | J.799.183.552 |
| 2. Điều chinh cho cfte khoàn: |  |  |  |  |
| - Khấu hao TSCD va BES甲T | 02 |  | 565.537.479 | 532.929 .950 |
| - Các khoin dur phòng | 03 |  | (363.874.746) | 363.874 .746 |
| - Lăi Iõ̀ từ hoạt dọng đãol tur | 05 |  | (13.630.724) | (4.828.579) |
| - Chi phi lai vay | 06 |  | 143.834.529 | 213.110 .001 |
| 3. Lọi nhuîn từ hoąt động kinh doanh trước thay dổi vốn luru đông | 08 |  | 2.627,067.750 | 2.904 .269 .670 |
| - Tăng, giàm các khoán phaii thu | 09 |  | (20.134.594.773) | (2.961.508.906) |
| - Tang, giam hàng tôn kho | 10 |  | 5.710 .169 .160 | 996.948 .660 |
| - Tưng, giàm càc khoàn phài trá (không ké lài vay phăi trá, thué thu nhạ̣p dourh nghiệp phải |  |  | 16.375.485.920 | (4.979.302.463) |
| nọp) | 11 |  |  |  |
| - Täng, giàm chi phi trà trỡc | 12 |  | 2.707,310 | (28.524.270) |
| - Tién liai vay đa trã | 14 |  | (143.834.529) | (213.110.001) |
| - Thuć thu nhạp doanh nghiç̣p dã n¢̣p | 15 |  | (459.270.290) | (536.399.548) |
| Lư chuyèn tièn thuẳn tur hoąt ậ̂ng kinh doanh | 20 |  | 3.977 .730 .548 | (4.817.626.858) |
| II. LƯU CHUYEN TIĖN TỨ HOAT @QNG ĐAU TU' |  |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sỉm, xîy dụng TSCĐ vă câc tài sủn dài han khảc | 21 |  | (740,000.000) | - |
| 3. Titin chi cho vay, mua cie cong cu nơ của don vi khác | 23 |  | (3.800.000.000) | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vôn vào đon vị khà | 25 |  | (10,001,000,000) | (30.504.000.000) |
| 6. Tiė̀n thu hồ đîu tut gop vốn vào đon vị khíc |  |  | 10.001.000.000 | 39.999 .000 .000 |
| 7. Tiển thu laii cho vay, cô từ và lọi nhuĝ̣t dượ chia | 26 27 |  | 5,494.434 | 4.828 .579 |
| Luu chuyên tiên thuần tờ hoạt đọng dằu tur | 30 |  | (4.534.505.566) | 9.499.828.579 |
| III. LƯU CHUYĖN TIEN TỮ HOAT ĐONG TȦI CHINH |  |  |  |  |
| 3. Tiển thu từ đi vay | 33 |  | 3.523.992.616 | 2.965.900.499 |
| 4. Tiền trä n¢̣ górc vay | 34 |  | (4.416.782.440) | (3.492.075.087) |
| 6. Có tực, lỵi nhuần đá trả cho chủ só hìu | 36 |  | (1.044.617.700) | - |
| Lưu chuyền tiên thuằn tờ hoạt dệng tải chinh | 40 |  | (1.937.407.524) | (526.174.588) |
| Lưu chuyền tiên thuằn trong năm | 50 |  | (2.494.182.542) | 4.156.027.133 |
| Tiên và fưong đươg tièn đixu nixm | 60 |  | 5.580.607.455 | 1.424.580.322 |
|  | 70 | V. 1 | 3.086.424.913 | 5.580.607.455 |



Nguyen \#nan Thanh
Chư tịch Họi đồng Quản trj
Ha Nọ, ngày 28 thäng 03 nän 2017.


Bùirfhị Kim Nhạn
Kể toản trường

[^0]
## BÃN THUYÊT MINH BÁO CȦO TȦI CHINH

## I. THÔNG TIN KHÁI QUẢT

## Hình thưc sở hữu vốn

Công ty Cố phìn Liên doanh SANA WMT la Cöng ty có phần dượ thanh lâp tail Viẹt Nam theo Giây
 Tây (nay là Thành phố Hà Nọi) cáp, giậy phép thay đối lần số 11 ngày 30/09/2015.

## Hoąt dộng chinh của Cōng ty là:

Kinh doanh xăng dâu, đại lý kinh doanh xăng dâu; Khai thàc khoàng hóa chít và khoáng phân bón; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thȧc quặng kim loải không chúa sàt; Khai thác quẵng sât; Tai phé lị̂u; Bán buôn chuyẻn doanh khác chưa đượ phản vào đău; Băn buo̊n kim loại và quặng kim loại; Sản xuất dâu thực vật; sả̉n xuắt, mua bain muối ản, muối công nghiệp; Xuất nhạ̉p khẳu câc mạ̣t hảng Công ty


 vụ khảch sạn, nhà hảng siẽu thị khêp kin; Sán xuî́t my phâm, nựu, nướe ngọt, nươe nóng tỉnh khiét,





Công ty có trụ sỡ chính và các chi uhảnh tại các địa điểm sau:

Trusö̀/Chi nhánlı
Trụ sờ chinh
Chi nhánh Công ty CP Lién doanh SANA WMT

Đia (titm
Xóm Tiéu - Đai Yên - Chuong My - Hà Nọi
12-16 - Khu Phó 5-P.Tin Thời Nhát - Quăt 12- TP HCM

## 11. CO SỞ LA̧P BÅO CÁO TAI CHINH VÀ KỲ KÊ TOAN

1. Cợ sờ lập Bảo cúo tàl chinh

Báo cáo tải chính kèm theo dượ trinh bảy bàng Đống Viật Nam (VN), theo nguyên tăc giai gôe và phû họp vởi cảc Chuản mực kế toin Viẹt Namı, Hệ thổng kế toán Việt Num ví các quy định hiện hành khác vể kể toán tại Viẹ̀t Narm.

Báo câo tâi chinh kèm theo không nhả̉m phản ánh tinh hình tai chinh, ket quà hoạt đọ̉ng kinh doanh và
 khác ngoài Viẹt Nam.
2. Ky̌ kế toán

Năm tải chính cúa Công ty bẳt đả̉u từ ngày 01 tháng 01 vi kết thưc vào ngày 31 thảng 12.

## BȦN THUYÉT MINH BȦO CÅO TAI CHINH

## MẢUB 09 - DN

## III. ÁP DÛNG CAC CHUÁN MỨC KÉE TOÁN

## 1. Chế đọ̃ kế toản àp đụng

Cöng ty âp dưng Chê độ ké toân doanh nghiệp Viẹt Nam ban hảnh theo Thōng tur số 200/2014/TT-BTC ngăy 22 tháng 12 năm 2014 cùa Bọ Tài chinh, các Chuản mực ké toain Việt Nam do Bọ́ Tuil chính ban hănh vì caic vằn bản sửa đời, bô sung, hượg dẵn thưc hiận kèm theo.
2. Hinh thức sồ kê toản áp dụng

Hình thứe sổ kế toản âp dụng đượ đảng kẏ của Cóng ty là Nhật ký chung.

## 1v. TÓM TÁT CÁC CHINH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

## 1. Tièn và caic khoản tưong durong tiền

Tjển và các khoàn tương đưong tiển bao gờm tiền mặt tail qug, các khoán kýn cuọc, ký quy, các khoản đẩu


2. Cáe khoăn pluải thu và dư phòng nợ khó đơi
 phäi thu khó đòi.
Dự phỏng nơ phài thu khó đòi thẻ̉ hiện phản giá trị của cảc khoản phâi thu mà Công ty dự kiến khúng có klả năng thu hồi tại ngay keśt thúc kỳ kề toán, trong đó:

Ng pHäi tht quad han thanht toán:
Múc trich lâp dư phòng
$30 \%$ giá tri
Từ trên 6 thaing đên dưởi I năm
Từ 1 nảm đến dưới 2 năm
Từ 2 nảm đến dưới 3 nằm
Từ 3 nảm trớ lén

50\% gia tri
$70 \%$ giá tri
$100 \%$ giá tri

## Nop phäi that Khàc:

 Số lăng hoạc giảm số dur tải khoản dụ phơng đự̛̣ hạch toân vảo chi phi quàn lẏ dounh nghiệp trong ky.

## Hang tồn kho


 xuât chung, nếu có, dê co đưọc hàng tồn kho ỡ đja điểnn và trạng thâi hiện tại, Già gốc cùa hàng tồn kho

 sinh.

Dự phóng giảm giả hàng tồn kho cửa Công ry dươe trich lập theo các quy định ké̉ toán hiệ̣n bành. Theo đó, Cöng ty đuọc phép trich lạp dư phòng giăm gia bảng tồn kho lời thời, hỏng, kém phâm chất trong trưong hopp già trị thưe tế của hảng tôn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiẹ̣n đượ taỉi thời điém két thúc nién độ kề toán.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CȦO TẢI CHINH

MAUB 09 - DN

## 3. Tài sản cố định hữu hình và khẫa hao

Tai sãn cố dịnh hữu hinh đưge trinh bảy theo nguyên giâ trừ giá trị hao mòn lây kê.

## N'guyên gifín

Nguyên giai tail sîn có định hî̀u hinh mua stảm bao gôm giá mua vả toàn bọ́ các chi phi khâc liên quan trục tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thâi sẫn sảng sử dụng.

Nguyên giă tâi sản cổ định hữu hình do tư làm, tự xây dựg bao gôm chi phi xãy dưng, chí phi sân xuẳt thưc tê phát sinh cộng chi phí lắp đăt và chạy thừ.

Nguyetn giâ tải sàn cố định hưu hình mua duơoi hinh thực trao đói vơi mọt tài sản có đinh hợu hinh khöng



 tính bả̉ng già trị còn lại cùa tải sản cồ dịnh đem trao đổi.

 sẳn sàng sừ dụng.

Các chi phí phảt sinh sauu ghi nhận ban đằu tài sản có đọnh hữu hình đượ ghi tăng nguyén gía cùa tài sản
 phát sinh không thôa mã̀n điểu kiẹ̣n trễn dượ ghii nhận là chí phís sân xuát, kinhl doanh trong kỳ.

## Khák hae

Taỉ sản cô định hữu hinh đựe khâu hao theo pluong pháp dương thẳng dưa trên thời gian bữu dụng uớe tinh, cpu thé nhur sau:

|  | S ${ }^{\text {or n }}$ ¢ |
| :---: | :---: |
| Nhă cựa, vịt kiến trúc | 07-25 |
| May móc và thiét bj | 03-20 |
| Phuoong tiện vần tải, truyčn dīn | 10 |
| Thiất bi, dưng cụ quản ly | 05-10 |

## 4. Tài sản cố định vố binh

Môi chi phí thục tể má doanh nghiệp đa chi ta thoà mãn đờng thơi câc tiều chuẳn sau mả khöng hình thảnh tài sản có đjunh hợu hinh thì đự̛̣ coi là tải sàn cố định vơ hình: (i) Chằc chằn thu được lợi fch kinh tế trong turơng lai từ viẹc sử dưng tài sản đó; (ii) Có thời gian sừ dung trên I nâm trở lên; (iii) Nguyản giá tải sản phải đuọe xác định một cảch tin cây vầ có giá trị từ 30.000 .000 VND trớ lên.
Tải sản cố đinh vô hỉnh đượe trình bày theo nguyên giâ trừ giậ tri hao môn lũy ké.

## Kitias Itao

Tài sân cớ đijnh vō hinh tà phần mểm máy tinh.
Tải sản có định vó hìuth đượ khả̉u hao theo phươg pháp đương thẳng dưa trển thời gian hợu dụng uóc tínb, cụ thé nhu sau: Phẫn mêm máy tinh thờ gian khảu hao từ $02-05$ nẳm.

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH

## 5. Các khoản đả̉u tu tài chính

## 

 phi liền quan dền giao dịch mua các khoain dầu tur.

## Dęrphỏng tỗn thất các kishoàn đừu tue tài chinh

Dự phöng tốn thất các khoân đẩu tư tải chính được trich lập theo càc quy định vể kể toán hiện hảnh. Theo đô, Cöng ty đượ phép trich lị̣p dự phờng cho các khoản đã̉u tur chưng khoản tự do trao đồi có giá trị ghi

 đả aươe xác định trong phuong án kinh doanh trươ khi dâu tur.
6. Chi phi di vay
 thơoi gian trơng đối dải đé hoàn thành đura vào sứ dụng hoạ̀c kình doanh đuọ̣c cộng vào nguyēn giá tài sian cho đến khi tài sàn đó được đưa vào sữ dưng hoạ̀c kinh doanh. Cảc khoản thu nhập phát sỉnh từ việc đẩu tư tạm thỏi các khoản vay đực ghi giàm nguyền giá tài sản có liên quan.

Tât câ các chi phílài vay khảc đırọe ghi vảo kêt quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty
7. Các khoản trả trướe dài hạn
 đem lại lơi jebl kinh tế trong tuong lai cho Cóng ty với thời hạn từ một năm trở lên. Cảc chi phỉ này đurọc
 doanh, sử dụng phương pháp đưởng thẩng trong vòng hai nầm theo càc quy định ké toản hiệ̀n hảnh.
8. Các khoủn phài trả̉ và chi phí trích trước

Các khoàn phải trà và chi phí trich trươc được ghi nhạ̃n cho số tiền phải trả̉ trong tưong lai liên quan đến hảng hơa và dịch vụ đă nhận được không phụ thuộc vào việc Cōng ty đă nhận đượ hóa đon cùa nhà cung cáp hay chura.

## 9. Càc khoản dur phòng

Các khoãn dự phỏng đượe ghi nhận khi thỏa mắn các điểu kiện sau: (i) Cỏng ty có nghāa vụ nự hiện tậi
 yêu ch̉u phải thanh toán nghơa vụ nơ; vả (iii) Công ty có thế đura ra đượ một ướ tĩnh đảng tin cạy vé̉ giá trị cưa nght̃a vy ng̣ đó.
10. Vốn chù sở hĩ̛u

Lợi nhuận sau thué chura phản phối là số lọi nhuận tử các hoạt động cùa Cóng ty sau khí trừ các khoản
 năm trườ.
11. Doanh thu
 môt cách chác chẫn. Doanh thu đưoce xác đinh theo giá trị hơp ly của cace khoàn dã thu hoạc sê thu đurọc sau khì từ đi cíc khoản chiér khâu thuơng mại, giảm giả hảng bấn và hảng bán bị trà lại,

## Doanht thu bän hàng

Doanh thu bán hàng đượ ghi nhặn khi đồng thời thỏa mân tî́t câ các điêu kiện sau: (i) Cöng ty đă chuyển giao phần lớn rùi ro va lại ich gần lî̉ñ với quyè̀n só hữu sần phâm hoạc hàng hóa cho ngưới mua;
 soát hàng hóa; (iii) Doanh thu đươe xác đinh tưong đói chác chän; (iv) Cöng ty đa thu được hoặc sê thu đượ lợi ích kinh tể từ giao dich bén hảng; và (v) Chi phí lièn quarn đền giao dịch bán hàng of thê xác dịnh dựe.

## Doanhe thu cung cûp dịch vị

Doanh thu clà giao dich vè cung cị̂p dich vu đươe ghi nhạn khi két quá của giao dịch đo đurọe xà định một cách đáng tin cạy. Kết quá của giuo dịh cung cầp dịch vp̣ đırọc xác dịh khi thơa mân tất cả các
 kinh têt tư gino dịch cung cláp dich vu đớ; (iii) Phàn công việc da hoàn thanh vào ngáy lạp Bäng Cản đồi
 cung cấp dịch yụ đó có thể xác đinh đươe

## 


 đó; và (ii) Doanh thu đưọe xàc định tượg đói chắc chấn.

## 12. Ngoại tî

Các nghiệp vụ phảt sinh bầng các loại ngoại tệ được chuyçản đởi theo rỳ già tại ngảy phát sinh nghiệp vu. Chènh lệch tỳ giá phát sinh tư các nghiệ̣p vu này đuoge hạch toán vào báo cáo ket quâ hoạt động kinh doanh.
13. Thut

## Thuế thut nhộp hiện frành

Só thuế hiện tại plảỉ trả được tīnh dya trên thu nhặp chịu thuế trong̣ nắm. Thu nhập chịu thuế khác với
 bao gôm các khoản thu nhạp hay ehi phí tinh thué hoặc đươ khâu trừ trong các năm khác (bao gổm cá ồ mang sang, néu có) và ngoài ra không hao gôm câc chì tiêu không chiu thuê hoạc khōng đưoce kháu trứ.

Viş̣c xȧc địuh thué thu nhạ̣p của Công ty cãn cứ vào cảc quy định hiện bảnh vể thuế. Tuy nhjên, nhứng
 thự̂c vìo kết quả kiếm tra cùa cơ quan thuế co thả̉m quyền.

## Thue thaic


v. THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÁN MỤC TRİNH BẢY TRONG BẢNG CÂN ĐỚ KÉ TOAN

DVT: VND

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|  | Cuôt nam | Đs̊̀u năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Tien maxt | 2.617.825.664 | 2.678.002.041 |
| Tiển gứi ngâin hằng | 468.599 .249 | 2.902.605.414 |
| Cơng | 3.086.424.913 | 5.580.607.455 |

2. Phải thu ngắn bặn của khách hùng

|  | Cuối năm | Đâu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Congt ty TNHH TM Hoang Thu | - | 4.541 .427 .594 |
| Cong ty TNHH SX Công ngghiệp Đại Việt | 21,232.997.500 |  |
| Conng ty CP Thiêt bj và Xayy líp cóng nghteṣp | 3.737.448.000 | - |
| Các khàch hàng klác | 16.541.091.055 | 16.469.485.067 |
| Cơng | 41.511.536.555 | 21.010.912.661 |

3. Phải thu vế cho vay ngán hặn

|  | Cuối năm | Đå̀u năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Ong Nguy ${ }^{\text {and }}$ Dự Trung (*) | 3.800 .000 .000 | - |
| Công | 3,800.000,000 | - |

(*): Cho ơng Nguyẽ̃n Đưc Trung vay theo Họp đồng sô $25 / 12 / 2016 \cdot \mathrm{VND}$, sồ tiễn cho vay là 3.800 .000 .000 đổng, thới hạn vay 6 tháng, tai suất $10 \%$ /năm.
4. Phài thu khác

|  | Cuối năm |  | Đ趗 nôm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | $\begin{gathered} \text { Dy } \\ \text { phòng } \end{gathered}$ | Gla tri | $\begin{gathered} \text { Dư } \\ \text { phòng } \end{gathered}$ |
| a. Ng ắn hạn | 469.218.115 | - | 59.211 .697 | - |
| - Tam ung | 430.200 .000 | - | - | * |
| - Bato hiè̉m xa họi nộp thữa | 39.018 .115 |  |  |  |
| - Phiil thu khasc | - | * | 59.211 .697 |  |
| b. Dail bạn | 70.000.000.000 | - | 70.000 .000 .000 | - |
| - Conng ty Có phẳn Hoang Gia | - | - | 10,001.000.000 | - |
| - Công ty TNHH SX NTK Tân Phong <br> (1) | 20,000.000.000 | - | 20.000 .000 .000 | - |
| - Cóng ty Có phain ky nghẹ Vieṭ Nga <br> (2) | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 | - |
| - Cong ty TNHH TM Sana (3) | 40.000.000.000 | - | $29.999 .000 .000$ | * |
| Cọng | 70.469.218.115 | - | 70.059.211.697 | - |

(1) Góp vốn theo Họp đông Hopp tâc đảa tư gîa Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT va Công ty TNHH SX NTK Tẩn Phong ký ngảy 26/04/2013 để tiến hành Dự ân đầu tư nhả xưởng cho thuê và kho tàng bến bâi, nhà máy cản thép \& Inox..

- Bén rhhạn góp vốn: Công ty TNHH SX NTK Tân Phong
- Địa chi: Sô 48 Bau Cât, Phường 14, Q.Tân Binh, Thảnh phố Hồ Chi Minh
- Tổng só vốn dụ kiến đíu tư : $\quad 45.000 .000 .000 \mathrm{VND}$
- Cóng ty Cồ phần Liên doanh Sân WMT góp 44,4\% tương dưong với 20.000.000.000 VND
- Hiện tại đa góp đã só vốn thco cam kêt.
- Tỷ lệ phâtn chia lọi nhuận và rûi ro: Két quà sàn xuất kinh doanh, lâi trươc thué TNDN hoạc lở đực phân chia theo tỵ̀ lầ góp vốn.
(2) Göp vờn theo Hơp đổng hợ tàc dầu tư số 01/VRS-WMT gị̛a Công ty Có phân Lièn doanh SANA WMT và Công ty Cố phằn Kỳ nghệ̣ Việt Nga ký ngày 02/08/2015 nhẳm sin xuất và phát triễn thỉ trưòng $50 n$ nước đê cùng tìm kiểm lội nhuận.
- Bên nhạn góp vờn: Cỏng ty Cổ phẩn Kỹ nghậ Viẹt Nga
- Dịa chîi số 45B, ngo 162, phó Đội Ch́n, P. Đội Cẩn, Q. Ba Đinh, TP Hà Nội
- Tổng sổ vớn dŷ kiển đầu tur: 20.000.000.000 VND
- Công ty Có phàn Liên doanh Sana WMT góp $50 \%$ turong duong vói 10.000 .000 .000 VND, hiện tại di góp dú $10.000,000,000 \mathrm{VND}$.
- Tý lậ phầs chia lọi nhuạ̣n và rùi ro: Két quả sản xuắt kinh dounh, lọi nhuẩn sau thué TNDN và sau trich lị̂p các quỳ đượ phin chia theo tỳ lę góp vồn.
(3) Göp vón theo Họp đổng họp tàc kinh doanh sổ 01/SN-wMT giữa Cóng ty Có phàn Liên doanh SANA WMT và Công ty TNHH TM SANA ky ngày 15/09/2015 dê tién hảrh đã̀u ur Dư ân đắu tư kinh doanh ľnh vựe dả̉u ån, thựe phàm chứe nång.
- Bén nhận góp vón: Cong ty TNHH TM SANA
- Dja chit phơng 808, tằng 8, toả nhà 27 Huy̌nh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đồng Đa, Hà Nội
- Tông só vón dư kién đâu tur: 80.000 .000 .000 VND
- Cöng ty Cỏ̉ phấn Liên doanh Sana WMT góp $50 \%$ tương đưong vói 40.000 .000 .000 VND , hiện tại dia góp dú.
- Tỷ lể phân chia ḷ̣i nhuạn và rủi ro: Kết quả sản xuáa kinl doanh, lọi nhuận sau thué TNDN và sau trich lâp câe quy đượ phản chia theo tỳ lẹ gop vốn

5. Hang tồn kho

|  | Cuối năm |  | Dău nåm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giágóc | Duphong | Giáa gốc | Durphòng |
| - Nguyên lị̂̀u, vật liệu | 5.865.717.494 | - | 6.448 .197 .213 | * |
| - Chi phí SX, KD dó dang | 17.620 .596 | - | 12.197.421 | - |
| - Thảnh phàm | 805.209.397 | * | 745.106 .045 | - |
| - Hang hóa | 12.848 .342 .029 | * | 18.041.557.997 | - |
| Cöng | 19.536 .889 .516 | - | 25.247.058.676 | - |

## BÃN THUYÉT MINH BȦO CÁO TȦI CHİNH

6. Tài sàn cố định hữu hình

| Khoan mup | Nhả cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bi | Phuoong tiện vận tải | Trang thict bị văn phòng | Tông cọng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYEN Gİ |  |  |  |  |  |
| Sốdư đutu nåm | 3.235.050.357 | 4.352.395.576 | 2.994.965.459 | 57.955.692 | 10.640.367.084 |
| Mua trong năm | . | 530.000 .000 | - | - | 530.000 .000 |
| Thanh ly, nhuọng |  |  |  |  |  |
| bán | (296.820.000) | - | - ${ }^{-}$ | 57955, | (296.820.000) |
| Số dư cưỡi nặı | 2.938.230.357 | 4.882.395.576 | 2.994.965.459 | 57.955.692 | 10.873.547.084 |
| GLA TRI HAO MÔN LǛ KÉ |  |  |  |  |  |
| Sốdir chảu năm | 1.280.588.784 | 4.352.395.576 | 945.086 .380 | 57,955.692 | 6.636.026.432 |
| Khíu hao trong năm | 167.957.600 | 8.833 .333 | 299.496 .546 | - | 476.287.479 |
| Thanh ly, nherong |  |  |  | - | (244.956.290) |
| ban | (244.956.290) | 4361228909 | 1244582.926 | 57.955 .692 | 6.867.357.621 |
| Số dı̛̀ cuối nẵm | 1.203.590.094 | 4.361.228.909 | 1.244.582.926 | 57.955 .692 | 6.867.357.621 |
| GIA TRICON LAI |  |  |  |  |  |
| Tal ngày đàu nảm | 1.954 .461 .573 | 521.166 .667 | 2.049 .879 .079 1.750 .382 .533 | - | 4.006.189.463 |
| Taí ngày cuôi nåm | 1.734.640.263 | 521.166 .667 | 1,750,382.533 | - | 4.006 .189 .463 |

 4.486.093.262 đồng.

- Tỏng gií trị còn lại của tài sản cớ định mang đi cìm cố thế chấp tụi 31/12/2016 là: 1.142.078.653 đổng.

7. Tali sản cổ định vô hình

| Khwain mục | Plả̉n mềm máy tinh | Tông eping |
| :---: | :---: | :---: |
| NGUYÊN GIȦ |  |  |
| Số dư đ̛̣u năm |  | 210.00000 |
| Mua trong nåm | 210.000.000 | 210.000.000 |
| Thunh lyy, nbuyng bàn | - - |  |
| S ¢ du cuôi nâm | 210.000.000 | 210,000.000 |
| GIÁ TRI HAO MȮN LŪY KÊ |  |  |
| Sót dư điu năm | - | - |
| Khâu hao trong nâm | 89.250 .000 | 89.250.000 |
| Sód dur cuîi năm | 89.250 .090 | $89.250,000$ |
| GIÁ TRI CÓN LȦ |  |  |
| Tạı ngày đầu năm | - | - |
| Tại ngay cuố năm | 120.750.000 | 120.750.000 |

8. Chi phi trã trước dài hạn

|  | Cuôi nåm | Đả̉u năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Conng cụ dụng cu | 67.960.445 | 70.667 .755 |
| Cơng | 67,960.445 | 70.667.755 |

9. Phải trả người bấn ngắn hạn

|  | Cuố năm |  | Dău năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Số co hhả năng trà ng | Giá tri | Só có khả năng trà ng' |
| - Cöng ry TNHH Kinh dounh Töng hop Đai An | 212.708 .362 | 212.708,362 | 4.391 .677 .009 | 4.391.677.009 |
| - Cong ty TNHH TM Sana | 4.983.646.294 | 4.983 .646 .294 | 1.733.086.992 | 1.733.086.992 |
| - Cong ty CP Đa Spilit | 22.404.250.000 | 22.404.250.000 | - | - |
| - Cóng ty TNHH Thạch Phát Pbú The | 5.802.060.000 | 5.802 .060 .000 | -50 | 2506247737 |
| - Các cong ty khaic | 1.839 .854 .116 | 1.839.854.116 | 2.506.247.737 | 2.506 .247 .737 |
| Cöng | 35.242.518.772 | 35.242.518.772 | 8.631.011.738 | 8.631.011.738 |

10. Thuê và cảc khouin phải nợp Nhà nước

|  | Phái thu đล̂̉u năm |  | Phà nĝ̣p đด๋̆u năm | Số phải nộp troag năm | Số dax thưe nọp trong nătm | Phải thu cuốl năm | Phäi nồp cub̂́ năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuế già tri gia tâng hàng bán nội đja |  | - | 190.162.564 | 250.034.143 | 455,734.302 | 15.537.595 | . |
| Thué gitá trì gia tãng hàng nhập kháu |  |  | - | 12.783.411 | 12.783.411 | - | 17.918.170 |
| Thué tièu thu đạc biç̣t |  | - | 27.875 .927 | 17.918.170 | 27.875 .927 | - | 17.918.170 |
| Thuét thu nhập doanh nghiẹp |  | . | 7.759 .913 | 492.573 .886 | 459.270 .290 | - | 41.063 .509 |
| Thuê thu nhập cá nhân |  | - | - | 52.134 .850 | - | - | 52.134 .850 |
| Các loail thué khác |  | - | - | 4.000 .000 | 4.000.000 | - | - |
| Công |  | - | 225,798,404 | 829.444.460 | 959.6633.930 | 15.537 .595 | 111.116.529 |

11. Phảl trả ngấn hạn khàc

Cuớl năm
Đău nằm

- Bảo hién xá hội
- CN Cóng ty TNHH TM Sana
- Cót tức 2015 còn phải trả
- Thù lao 2015 còn phaia trà

Công

| Cư̂́ năm | Đà̀u nằm |
| ---: | ---: |
|  |  |
| 1.080 .976 .693 | 186.568 .813 |
| 5.382 .300 | 1.144 .035 .641 |
| 91.200 .000 |  |
|  | a |
| $\mathbf{1 . 1 7 7 . 5 5 8 . 9 9 3}$ | $\mathbf{1 . 3 3 0 . 6 0 4 . 4 5 4}$ |


| Dåน ทaัm |  |
| :---: | :---: |
| Giá tri | Số có khă nãng trà ng |
| 1.922.115.530 | 1.922.115.530 |
| 1.457.224.714 | 1.457,224.714 |
| 134.080.000 | 134,080.000 |
| 330.810 .816 | 330.810 .816 |
| 253.624.042 | 253.624.042 |
| 253.624.042 | 253.624.042 |
| 2.175.739.572 | 2.175.739.572 |


| năm |
| ---: |
| 4.416 .782 .440 |
| 3.952 .291 .624 |
| 134.080 .000 |
| 330.410 .816 |
| 253.624 .042 |
| $253.624,042$ |
| 4.670 .406 .482 |




[^1] Xóm Tiêu, Xa Đai Yên
Huyện Chuơng Mỳ, TP
THUYÉT MINH BȦO CÁO TAI CHINH
12. Vay và nộ thuê tài chinh

| Cuốl năm |  |
| :---: | :---: |
| Giã tri | Só có khã năng trả nọ |
| 1.282.949.748 | 1.282.949.748 |
| 1.028.925.706 | 1,028.925.706 |
| - | - |
| 254.024.042 | 254,024,042 |
| - | - |
| - | - |
| 1.282.949.748 | 1.282.949.748 |


| Xóm Tiếu, Xă Đại Yên |
| :---: |
|  |  | - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Sờ giao dich (i) - Vay dài hưn dến lạan trả Ngân hàng TMCP Saii Gön Thuong

Tin - CN Thăng Long

- Vay dai hạn đến hạn trá Ngîn hàng TMCP Đông Nam A CN Đóng Đa - PGD Kim Liên (ii)
Ngân hàng TMCP Dông Nam A - CN Đống Đa - PGD Kim
Liên (ii)
Cong


## BÁN THUYÉt MINH BÁO CÅO TẢI CHİNH

## 13. Vốn clıtù sở hữu

## 13.I Thay đổi trong vốn chti sờ hū̃u

|  | Vốn đấu tu của chù sở hừu | Que Dảa tur phảt triển | Lqi nhuận chura phần phối | Tổng eopng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NĂM TRƯỚC Số du đẩu năan Lāi (lẵ) trong năm Tăng do trich lâp caic qug Giàm do trích laip các quy Thù lio HĐQT\&BKS Số dư cuối năm | $100.000 .000,000$ - - 100.000 .000 .000 | $\begin{array}{r} 471.231 .466 \\ 126.597 .244 \\ \vdots \\ 597.828 .710 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 2.203 .358 .709 \\ 1.386 .848,120 \\ (253.194 .488) \\ (91.200 .000) \\ 3.245 .812 .341 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 102.674 .590 .175 \\ 1.386 .848 .120 \\ 126.597 .244 \\ (253.194 .488) \\ (91.200 .000) \\ 103.843 .641 .051 \end{array}$ |
| NĂM NAY <br> Sô du đâu năm <br> Lãi ( $\left(\frac{1}{3}\right)$ trong nâm <br> Phân phổi lọi ntuuạn (*) <br> Thu lao HĐQT\&BKS (**) <br> Giàm do trích lạ̀p que <br> Số dư cuới nằm | 100.000 .000 .000 <br> - <br> - <br>  <br> $100,000.000 .000$ | 597.828.710 - - $597,828,710$ | $\begin{array}{r} 3.245 .812 .341 \\ 1.802 .627 .326 \\ (1.050 .000 .000) \\ (91.200 .000) \\ 3.907 .239 .667 \end{array}$ | 103.843 .641 .051 1.802 .627 .326 $(1.050 .000,000)$ $(91.200 .000)$ 104.505 .068 .377 |

(*): Theo Ngbỉ quyết Đai hội đờng cồ đông số 22/2016/NQ-ĐH円C甲-ASA ngảy 2604/2016, Cotng ty đả thông qua plương án chia cố từc nănn 2015 vơi giai trị thưc hiện là $1,050.000 .000$ đồng ( 1 có̉ phiếu nhẩn oó từc lia 105 (ồng).
(**): Trich thù lao phải trị cho thảnh viên Hội đồng quần trị và Bun kièm soát nằm 2015.

### 13.2. Có Phtếu

|  | Sto cuôi năm | Số dẳu nåm |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Cóphiéu | Cóphiér |
| Số lự̛g cở phiêư đăng kŷ̉ phát hành |  |  |
| Sốl lự̂ng cổ phiếu đã bấn ra công chu̇ng |  |  |
| Cỏ phiểu phồ thông | 10.000 .000 | 10.000 .000 |
| Cóphiến ux datit | 10.000 .000 | 10.000 .000 |
| Số liryong cố phiếu đuroce mua lai | - | - |
| CÓ phiếu phờ thông | - | - |
| Cós phiéu ưu dai | - | - |
| Sôl lurông cổ phiću đang luu hành | 1000 | - |
| Có phiétu phổ thöng | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Cổ phiéa ưu dâi | 10.000 .000 | 10.000,000 |

[^2]VI. THÓNG TIN BÓ SUNG CHO CȦC KHOẢN MUUC TRINH BÀY TRONG BȦO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌNG KINH DOANH

DVT: VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | Năm nay | Năm trườc |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu | 151.168.043.001 | 198.972.688.784 |
| Doanh thu bán hàng hooa va cung câp dịch vụ | 151.168.043.001 | 198.972.688.784 |
| Các khoàn giàm trưr | 79.936 .251 | 10.796 .647 |
| Chiết kháu thuong mại | 14.201.590 | 10.796 .647 |
| Hang buin bi trả lai | 65.734.661 | - |
| Doanh thu thuần | 151.088.106.750 | 198.961.892.137 |

2. Già vốn hànğ bán

|  | Namm | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vớn cùa hàng hȯa đia bàn và dịch vy: | 146.879 .745 .738 | 194.962.059.857 |
| Công | 146.879.745.738 | 194.962.059.857 |

3. Doanh thu hoạt động tài chinh

|  | Nåm nay | Nam traot |
| :---: | :---: | :---: |
| Lail tiên gutit, tiên cho vay | 5.494 .434 | 4.828 .579 |
| Coing | 5.494 .434 | 4.828.579 |

4. Chi phí hoạt động tài chinh

|  | Năm nay | Nãm trươe |
| :---: | :---: | :---: |
| Latiotien vay | 143.834.529 | 213.110.001 |
| Chi plat tai chinh khăc | 17.755 .516 | 30.650 .748 |
| Cong | 161.590.045 | 243.760.749 |

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH

5. Chí phí bân hàng

|  | Năm nay | Năm trixóe |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi nhàn viên bain hàng | 213.777.469 | 161.199 .638 |
| Chi phí dung cu bàn hàng | 11.643 .978 | 22.410.285 |
| Chi phir khấu bao bộ phạn bán hàng | 155.819 .981 | 59.568 .168 |
| Chi phi dich yu mua ngoai | 170.003 .993 | 65.148.870 |
| Chi phi bäng tièn khàc | 216.717 .807 | 177.333 .684 |
| Công | 767.963.228 | 485.660.645 |

6. Chi phf quản lý doanh nghiṭp

|  | Năm nay | Năm truífe |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nhatn viễn quain ly | 777.183 .295 | 713.638 .070 |
| Chi phi vạt liệu quain ly | 13.064 .131 | 5.384 .785 |
| Chi phí dụng cụ quan lý | - | 1.338 .636 |
| Chi phi khấu bao bộ phạn quàn ly | 282.105.482 | 323.869 .969 |
| Chi phi dy phoug | (363.874.746) | 363.874.746 |
| Thuê, phi, lệ phi | 5.499.500 | 5.115 .200 |
| Chi phí dich vụ mua ngoai | 202.466 .827 | $118.921 .406$ |
| Chi phi bằng tiển khac | 41.525.397 | 60.774 .881 |
| Cong | 957.969.886 | 1.592.917.693 |

7. Ḷ̛̛i nhuận khắc

|  | Namm nay | Näm triofe |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhatp kháe | 169.372.907 | 120.122.348 |
| Lai tur̀ thanh ly TSCD | 8.136 .290 | - |
| Thu nhạp khác | $161.236,617$ | 120.122 .348 |
| Chit phi khate | 200.503.982 | 3.260 .568 |
| Cac Khoán nộp plạ̣t và truy thu | 200.000 .000 | 3.260 .568 |
| Chi phi khác | 503.982 | - |
| L̛̛i nhuşn khác | (31.131.075) | 116.861.780 |

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CÁO TȦI CHINH

MÃUB 09 - DN
8. Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | Năm nay | Năm truóc |
| :---: | :---: | :---: |
| Lơi nhaṣ̂n truớc thut | 2.295.201.212 | 1.799.183.552 |
| ¢发u chionh tăng | 200.503 .982 | 3.260 .568 |
| - Chi nộp phạt | 200,000,000 | 3.260 .568 |
| - Chi phí không chưng tir hop lỳ | 503.982 |  |
| Điềa chînh giâm | - | - |
|  | 2,495.705.194 | 1.802.444.120 |
| - Lơi nhuạn truớc thuê truóc chuyền lò tai chi nhành | 32.835 .763 |  |
| - Lơi nhuạn trươ thuê truớ chuyên lơ tại Conng ty | 2.462.869.431 |  |
| Lơ năm trứ̛c chuyển sang: | (32.835.763) | - |
| - Lỗ chí nutânh độc lạp nåm trước chuyền sang | (32.835.763) | - |
| Thu nhập chịu thué ươe tính năm hiẹnn hành | 2.462.869.431 | 1.802.444.120 |
| - Thu nhập tại chi nlaíruh hạch toán độc lập | - | (71.807.845) |
| - Thu nhâp tại Cong ty | 2.462.869.431 | 1.874.251.965 |
| Thuể suất chi nhánh độc lạp | 20\% | 20\% |
| Thuet suăt Cong ty | 20\% | 22\% |
| - Chi phi thuế thu nhập doanh ngliṭ̣̂p tính trên thu nhị̣p ch\|ụ thuế năm hiṣ̣̂n hùnh | 492.573.886 | 412.335.432 |
| Chil phi thuế thu nhập doanh nghiẹp hiện hành | 492.573.886 | 412.335.432 |


 chinh có thé sẽ bị thay đối theo quyet định cuối cùng của cơ quan thuể.
9. Lâi cơ bản trên cổ phiếu

|  | Nammay | Nãm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Lưi nhuğt hoğ̣ lỗ sau thuế | 1.802.627.326 | 1.386.848.120 |
| Các khooz diéu chinh: | - | - |
| - Cólaŕc cü̃a cổ phiè̉r int đäi | - | - |
|  saut thate (*) | - | - |
| Leit ruhụ̂n hoặc lỗ phîn bố cho cồ phiéu phổ thông | 1.802.627.326 | 1.386.848.120 |
| Binh quản gia quyển cùa số cố phiểu phấ thȯng (cô phićcu) | 10.000 .000 | 10,000.000 |
| Lâil cơ bản trên cồ phiću | 180 | 139 |

 só liệu trinh bay.

## BÂN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢl CHINH

10. Chi phi sàn xuất kỉnh doanh theo yếu tố

|  | Năm nay | Năm truớc |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi nguyetn liệu, vạt lię̣u | 3.925.541.070 | 4.557.357.624 |
| Chi phi nhàn công | 1.474.847.349 | 1.345.893.942 |
| Chi phi khaíu hao tâi săn cô dịnh | 565.537.479 | 532.929 .950 |
| Chi phi dich vu mua ngoai | 442.565 .801 | 339.363.085 |
| Chi phi dụ phông | (363.874.746) | 363.874.746 |
| Chi pli klaic | 302.723.454 | 231.965 .508 |
| Cong | 6.347,340.407 | 7.371.384.855 |

## vil. NHỠNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thu nhập của cafe thành viên Hội đồng quàn trị và Ban Giám đốc

|  | Näm nay | Näm truto |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhạ́p cua Ban Giàm dồc | 106,904.545 | 262.242.857 |
| Thù loo của HĐQT và BKS | 91.200,000 | 91.200 .000 |

2. Các khoăn công ny tièm tàng

3. Các sự kị̣̂ phát sinh sau ngày kết thùc kỉ̀ kế toán

Không có sư kiện quân trọng nào xåy ra sau nưay kêt thưc niên độ kế toản cần trình bảy trên Baio cuio tài chírh.

## 4. Công eụ tài chính

Ngay 06/11/2009, Bọ̆ Täi chifith đả ban bành Thông tur sồ 210:2009/TT-BTC hướng dã̃n áp dụng Chuẳn muce ké̉ toán quốc tê vé trinh bảy Bio cáo tài chính và Thuyết minh thōng tin đối vời công cu tài chính ("Thöng tư 210"), có hiệulu lự đới vỡi cảc Báo cáo tải chinh từ nảm 2011 trờ đi, Tuy nhiên, Thông tur 210


 của càc Chuẳn mực kế tơán Việ Nam và Hệ̣ thống kế toán Việt Nam.

### 4.1 Caic loni cöng cu fal chanh

DVT: VND
Giáa trighi sô

## Tăi sản tài chinh

Tî́ñ vat các khoàn turong durong tiên
Phäi thu khȧch hàng và phài thu khác Đầu tư ngẳn hạn
Đilu tư dầi hąn
Công

## Nơ phâl trā tài chinh

Cac khoản vay
Phải tráa người bán và phài trá khác
Chi phi phài trá
Công
1.282 .949 .748
36.420.077.765
37.703.027.513
5.580.607.455
3.086.424.913
20.706 .249 .612
41.980.754.670
3.800 .000 .000
70.000 .000 .000
70.000 .000 .000
96.286 .857 .067

Cóng ty chưa đính gíá giâ trị họp lý của tài sân tà̀i chính và nơ phải trả tải chinh tai ngày két thưe kỳ ké
 họp lŷ cūa cúc tải sỉn tài chính và nọ plảả trả tải chỉnh.

### 4.2 Quạ̛n fy rùì ro vốn

Công ty quán trị nguồn vớn nhàm đàm bảo rà̉ng Cỏng ty có thể vưa hoạt động liên tục, vữa tối da hóa lọi


 cac quỵ vả lọi ohuận sau thuế chưa phân phối).

### 4.3 Quăn lý rưi ro tà̀ chith

Rùi ro tải chính bao gồm rùi ro thị trường (bao gồm rùl ro tỳ giâ, nùi ro lai suắt và rùi ro về giá cố phiêu),
 phòng ngữa các rù̀ ro tải chinh do thié̉u thị tường mua bán các công cụ tài chinh này.

### 4.3.1 Quàn b́y rail ro ty già


 quả kinh doanh của Công ty. Công ty hạn ché rù̉ ro này bầng cạch giàm thiểs trạng thái ngoại tẹ̃ róng.

### 4.3.2 Quản lýrūtro là suàt

Ruìi ro lảii suất là rùi ro mà giá trỉ hợ lý hoậc các luồng tiển trong tương lai của một công cụ tài chinh sẽ
 tình hình cạnh tranh trén thị trương đẻ̉ có được các laii suất có lọi cho mụ dich của Cöng ty vú vî̃n nằm trong giơi hạn quain lý rüi ro cúa mìnth.

### 4.3.3 Quän ty rài ro vè̀ giá có phitéu





## BÅN THUYÉT MINH BȦO CAOO TAI CHINH

### 4.3.4 Quän by rüi ro tin clung

 dẩn đến cảc tỏ̉n thát tầ chính cho Công ty. Cóng ty có chinh sách tin dưng phü họp và thường xuyèn theo dởi tình hình để đänh glá xem Công ty có chiu ruì ro tín dụng hay không.

### 4.3.5 Quan by ruil ro thanh khoan

 tại vat trong tuong lai. Tính thanh khoân cùng đự̧ Công ty quản lý nhăm đảm bảo mức phụ trọi giữa ng phải trả đến hąn và tải siñ đến hạn trong kỳ ơ mức có thè đự̛̣ kiếm soát đồi vơi số vón mảa Cỏng ty tin rà̀ng có thêt tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Cóng ty là thoo dỡ thương xuyên các yêu cảalu vể thanh
 gừi ngảan hầng, các khoản vay, nguồn vốn mà cąc chū só hữu cam kết gôp.

Bâng dưới đây trinh bây chí tiết caic mức đảo hạn cho nợ phải trà taii chính phi phái sinh vả tâii sản tài chính phị phái sinh trên co sở kbủng chitát khấu tại thời điếm lậ̣ bảo caio:

かVT: VND
Khoun mục
Dudil 1 nằm
Tù̀ 1 năm- 5 nảm $\qquad$

| Khoun mục | Dutil 1 năm | Từ 1 năm -5 nåm | Tông |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| NƠ PHȦI TRẢ TȦI CHİNH |  |  |  |
| Số dut cuối nắm |  |  |  |
| Cack khoản vay | 1.282.949.748 | * | 1.282 .949 .748 |
| Phài trà người bán và phải trả khác | 36.420 .077 .765 | - | 36.420.077.765 |
| Chi phi phai trá | - | - | - - |
| Cộng | 37.703.027.513 | $\bullet$ | 37.703.027.513 |
|  |  |  |  |
| Các khouin vay | 1.922.115.530 | 253,624.042 | 2.175 .739 .572 |
| Phải trà ngươi bán vâ phài tria khác | 9.961 .616 .192 | - | 9.961 .616 .192 |
| Chi plí phải trà | * | - | 12.137.355.764 |
| Coing | 11.883.731.722 | 253.624.042 | 12.137.355.764 |
| TAISANTAI CHINH |  |  |  |
| Số dur cuối uăm |  |  |  |
| Tiển và các khoàn tưong đưong tièn | 3.086.424.913 | - | 3.086.424.913 |
| Phài thu khách hàng và phài thu khác | 41.980.754.670 | - | 41.980.754,670 |
| Đitu tur ngán han | 3.800 .000 .000 | 70.000.000.000 | 3,800.000.000 |
| Eưu tư dåi han | - | 70.000 .000 .000 | 70.000.000.000 |
| Cẹ̆ng | 48.867.179.583 | 70.000 .000 .000 | 118.867.179.583 |
| Số dor đîu nẳm |  |  |  |
| Tiển và càc khoain tưong đương tiền | 5.580 .607 .455 | - | 5.580.607.455 |
| Phäi thu khách hàngg và phài thu khâc | 20.706.249.612 | 000.000.000 | 20.706.249.612 |
| Dau tư dài hạn | 26.286.857.067 | 70.000 .000 .000 | 70.000 .000 .000 |
| Công | 26.286.857.067 | 70.000 .600 .000 | 96.286 .857 .067 |

## bȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH

## 5. Báo cåo bợ phận

Thông tin bộ phận đươe trinh báy theo līnh vưc kỉnh doanh và khu vục địa lý,

## Thông tîn bụ̂ phụ̂n chut yê̂u theo Ilith verce kinh doanh

Trong nẫm, Cöng ty kinth doanh rắt nhiếu mặt hàng từ caic sản phầm inox, thép các loại, sản xuất dầu gôi các loại, sản xuất nước tinh khiết, sản xuắt rự̛̣ nển khòng thực hiện thuyêt minh thông tỉn bọ́ phận chư yeid theo IThb vục kinh doanh.

## 

 Minh

DVT: VND

|  | Thành phó Hà N ģt | Thành phó Hós Chi Minh | Tổng công toàn Cong ty |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| KĖT QUȦ KINH DOANH |  |  |  |
| Doanh thu thuàn từ bín hàng ra bėn ngoati | 148.962.655.742 | 2.125.451.008 | 151.088.106.750 |
| Khã́u hao và chi phi phán bổ | (145.028.955.603) | (1.850,790.135) | (146.879.745.738) |
| Chi phi không phản bó |  |  | (1.725.933.114) |
| Doanh thu tải chinh |  |  | 5,494.434 |
| Chi phif tai chinh |  |  | (161.590.045) |
| Thu nhṭ̂p khác |  |  | 169.372 .907 |
| Chi phi khác |  |  | (200.503.982) |
| Lẹi nhuatn ket roatn trực thué |  |  | 2.295 .201 .212 |
| Chi plit thue |  |  | (492.573.886) |
| Lơi nhuģ่n sau thuế |  |  | 1.802.627.326 |
| TÀl SȦN |  |  |  |
| Tải sản bộ phặn | 140.646.243.997 | 2,363.455.384 | 143.009.699.381 |
| Tải sin khóng phain bố | - | - | - |
| Tồng tài sàn | * | - | 143.009.699.381 |
| NOP PHAI TRA |  |  |  |
| Nop phaii trả bự phạ̊n | 37.442.717.529 | 1.061.913.475 | 38.504 .631 .004 |
| Nọ phài trá khȯng phần bơ | - | - | - |
| Tống nọ phải tál | - | - | 38.504 .631 .004 |

6. Só liẹ̃u so sánh

Báo cảo tài chính cho nâm tail chinh kêt thúc ngày 31/12/2015 đực kiểm toain böi Chi nhảnh Cöng ty TNHH Kiếm toán - Tur vî̉n Đấr Việt - tai Ha Nọi.

## 

| $\begin{gathered} \mathbf{M a} \\ \mathbf{s e ́}^{2} \end{gathered}$ | Số liţu suu aièu chinh | Sô liệu trước điêu chinh | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

Báo cåo kết quã hoat dồng Kinh doanh

## Lăi cơ bản trên cổ phiếu <br> 70

139
125
Chi hết:
Lơi nhuaụn hoãc lồ sax thue
1.386 .848 .120
1.386 .848 .120

Các khoản điéu chinh:

- Quy khen thacóng phuc loti ătryc arich tir loi nhaưn sau thué
Loi nhuạ̀n hoãc lõ phán bó cho cồ phiếu phó thöng
Binh quain gia quyèn cüa só̀ có phiéa phó thong (có phiteti)
Lai ca bän trên cỡ phín
$10,000,000$
10.000 .000
1.386 .848 .120
1.248.763.30
(i)
(i): Theo Nghị quyét Đa̧i hội đồng cô đöng thương niên sồ 22/2016/NQ-ĐHDCD-ASA ngày 26/04/2016, Cỏng ty da thỏng qua phurơng ìn phârn phói lọi nhuận năm 2015, theo đó phương án không bao gòmn việc chia Quy khen thuởng, phưe lọi tî̀ lọi nhuạ̃n sau thué nảm 2015.


Nguyex Dan Thanh
Chù tjeh Hội đờng Quãn trị
Há Nôi, ngdy 28 thàng 03 năm 2017


Bùl Thị Kim Nhạn
Kêt toán trường


Nguyex ${ }^{\text {x }}$ Thi Trinh
Người lập biều


[^0]:    Nguyén Thị Trinh Ngươi lập biều

[^1]:    
    

[^2]:    ${ }^{\star}$ Môrth giá col̉ pliếue đang luat hànht: 10.000 VND/Cô phiếa

