CÔNG TY CP LICOGI 166
SÖン1SD2017/CV-I.CS
V/a: (iiai trinh chėnh lệh hét qui hoạt dẹng SXKO BCTC binn nièn subit xet nam 2017 hop nhat

CỌ̀ng hoà xã họ́ chủ nghĩa viẹt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nọi, ngàỵ14thảng 8năm 2017

## Kinh güii: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sö̉ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi, Công ty cồ phần LICOGl 166, dịa chi tại Tầng 4, toà nhà vãn phòng còng ty 34 , ngõ 164 dường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuån, thành phố Hà Nội. diện thoại 0422250718 . fax 0422250716.

Thực hiện nghĩa vụ công bồ thông tin theo qụ̂ dịnh phaip luật. chúng tôi dã tiến hảnh lập và gưri báo cáo tài chinh họ̣p nhàt bản niên dà dược soát vét năm 2017 tởi Uy̆ ban Chưng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoản Hà Nội. Theo báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh. một sồ chi tièu kinh tề cơo bản dược thồng kê theo bảng durởi dậ:

| CHİ TIÊU | LŨY KÉ ĐĖN 30.06.2016 | $\begin{gathered} \text { LŪY KÉ ĐÉN } \\ 30.06 .2017 \end{gathered}$ | CHĖNH LẸ̇CH | GHI CHÚ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu | 61,075,610,036 | 73,979,948,222 | 12,904,338,186 |  |
| Giả vốn | 54,621,051,219 | 64,478, 104,460 | 9,557,053,241 |  |
| Lợi nhuận trước thuế | $338.121,730$ | 692.488.977 | 354.367.247 |  |
| Lơi nhuần sau thuế | 338.121 .730 | 692.488.977 | 354.367.247 |  |

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lự kê dến qự 2 nãm 2017 tãng so vởi lũy kể dến quỷ 2 năm 2016 là do Doanh thu hợp nhầl lũy kế dền quý 2 năm 2017 tăng so với doanh thu lũy kể đến quỷ 2 năm 2016

Công tỵ cổ phần LICOGI 166 xin giaii trình về vaín dề này dể Uỷ ban Chứng khoán Nhà nược và Sờ giao dịch Chứng khoain Ilà Nọi durợc biết.

Trîn trọng!

Nơi güri:

- Nhur kinh giri:
- Luru C'ông ty


CÔNG TY CƠ PHÀ̀N LICOGI 166 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÅT
Cho kỳ kế toán tùr 01/01/2017 đến 30/06/2017
dã dượ soát xét

## CÔNG TY CỔ PHÀ̀N LICOGI 166 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 đã được soát xét

## NỌI DUNG

Trang

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét
Bảng cân đối kế toán hợp nhất 05-06
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 08
Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 09-31

## BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tồng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 166 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ $01 / 01 / 2017$ đến 30/06/2017.

## CÔNG TY

Công ty Cồ phần Licogi 166 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpp Công ty cổ phần số 0102264629 , do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2007, thay đồi lần 11 ngày 04/12/2014.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

## HỢ ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN TÓNG GIÁM ĐÓC VÀ BAN KIĖM SOÁT

## Hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng quàn trị trong kỳ và tại thời điềm lập báo cáo này gồm có:
Ho và tên Chức vu

| Ông: | Vũ Công Hưng | Chủ tịch |
| :--- | :--- | :--- |
| Ông: | Tăng Quốc Thuộc | Thành viên |
| Ông: | Nguyễn Anh Tú | Thành viên |
| Ông: | Lê Đình Đáp | Thành viên |
| Bà : | Phạm Thị Nhân Huệ | Thành viên |

Ban Tổng Giám đốc
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và tại thời điềm lập báo cáo này gồm có:

| Hơ và tên | Chức vụ |  |
| :--- | :--- | :--- |
| Ông: | Vũ Công Hưng | Tồng Giám đốc |
| Ông: | Vũ Đình Dũng | Phó Tổng Giám đốc |

## KIĖM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày $01 / 01 / 2017$ đến ngày 30/06/2017 của Công ty Cổ phần
Licogi 166 đã được soát xét bơi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị đủ điều kiện kiềm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## CÔNG BÓ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TÓNG GLÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tinh hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ kế toán từ $01 / 01 / 2017$ đến $30 / 06 / 2017$. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tồng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dưng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và ḍ̛̛ đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dưng có tuân thủ hay không, có những áp dưng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giaii thích trong Báo cáo tài chính hay không.
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lâp các báo cáo tài chính dựa trên cơ sờ hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rà̀ng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thưrc, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thụrc hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rà̀ng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30/06/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyền tiền tệ cho kỳ kế toán từ $01 / 01 / 2017$ đến $30 / 06 / 2017$, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Tồng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số $155 / 2015 / \mathrm{TT}-\mathrm{BTC}$, ngày $16 / 10 / 2015$ của Bộ Tài chính hương dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.


# BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 

Kính gừi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc<br>Công ty Cổ phần Licogi 166

Chúng tôi đã thưrc hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 của Công ty Cổ phần Licogi 166 lập ngày 29/07/2017, từ trang 05 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợ nhất tại ngày $30 / 06 / 2017$, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyền tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc củng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tồng Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 166 chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính giữa niên độ 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 giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiềm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thụcc hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.
Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thụcc hiệ̣n thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiềm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sụ̣ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiềm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra y kiến kiểm toán.

## Kết luận của Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng

## BẢNG CÂN ĐỐ KÉ TOÁN HỢP NHÂT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

| CHì TIÊU |  | Thuyết minh | 30/06/2017 | Đơn vi tính: đồng 01/01/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mã số |  |  |  |
| A. TÀI SȦN NGȦN HAN | 100 |  | 189.010.402.863 | 144.713.035.813 |
| I. Tiền và các khoãn tương đương tiên | 110 | V. 01 | 38.644.520 | 167.437.151 |
| 1. Tiền | 111 |  | 38.644.520 | 167.437.151 |
| II. Đầu tur tài chính ngắn hạn | 120 |  | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | V. 02 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 102.421.077.494 | 89.341.106.101 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V. 03 | 78.525.267.181 | 61.971.009.851 |
| 2. Trà trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V. 04 | 19.367.254.476 | 16.640.073.985 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V. 05 | 4.999.234.050 | 11.200.700.478 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V. 06 | (470.678.213) | (470.678.213) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V. 07 | 81.618.908.147 | 51.011.090.943 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 83,640.048.725 | 53.032.231.521 |
| 2. Dự phòng giȧm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | (2.021.140.578) | (2.021.140.578) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 2.731.772.702 | 1.993.401.618 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V. 08 | 375.096.044 | 398.400.140 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 2.356.676.658 | 1.511.573.903 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 |  | - | 83.427.575 |
| B. TÀI SẢN DȦI HẠN | 200 |  | 78.776.897.862 | 84.673.740.273 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | - | 447.407.263 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 |  |  | 447.407.263 |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 70.538.333.964 | 75.686.508.081 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 09 | 63.929.013.111 | 68.707.429.160 |
| - Nguryên giá | 222 |  | 118.339.592.546 | 118.301 .878 .001 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 |  | (54.410.579.435) | (49.594.448.841) |
| 2. Tài sán cố định thuê tài chính | 224 | V. 10 | 6.609.320.853 | 6.979.078.921 |
| - Nguyên giá | 225 |  | 7.395.161.364 | 7.395.161.364 |
| - Giá tri hao mòn lũy kế(*) | 226 |  | (785.840.511) | (416.082.443) |
| IV. Tài sản dỡ dang dài hạn | 240 | V. 11 | 1.035.213.000 | 1.035.213.000 |
| 1. Chi phí xây dưng cơ bản dở dang | 242 |  | 1.035.213.000 | 1.035.213.000 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 7.203.350.898 | 7.504.611.929 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V. 08 | 7.203.350.898 | 7.504.611.929 |
| 2. Lơi thế thương mại | 269 |  | - | - |
| TÓNG CƠNG TÀI SȦN | 270 |  | 267.787.300.725 | 229.386.776.086 |

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT

Tại ngày 30 tháng 06 nåm 2017
（Tiếp theo）

| CHì tiêu |  | （\％） |  |  | Đơn vi tính：đồng 01／01／2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Mã số | Thuyết minh | 30／06／2017 |  |
| C．NỢ PHȦI TRȦ |  | 300 |  | 202．739．655．748 | 165．031．620．086 |
| I．Nợ ngắn hạn |  | 310 |  | 193．730．018．447 | 156．021．982．785 |
| 1．Phải trả người bán ngắn hạn |  | 311 | V． 12 | 39．254．606．008 | 23．329．100．218 |
| 2．Ngươi mua trà tiền trước ngắn hạn |  | 312 | V． 13 | 49．389．638．548 | 48．078．912．616 |
| 3．Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |  | 313 | V． 14 | 138．215．440 | 12.513 .823 |
| 4．Phải trả người lao động |  | 314 |  | 2．146．818．869 | 4．209．896．640 |
| 5．Chi phí phài trà ngắn hạn |  | 315 | V． 15 | 3．009．270．523 | 916．486．276 |
| 7．Phài trà ngắn hạn khác |  | 319 | V． 16 | 18．730．700．594 | 7．172．286．578 |
| 8．Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |  | 320 | V． 17 | 74．689．352．432 | 65．629．263．328 |
| 9．Dự phòng phải trả ngắn hạn |  | 321 | V． 18 | 6．279．341．993 | 6．279．341．993 |
| 10．Quy̆ khen thường phúc lợi |  | 322 |  | 92．074．040 | 394．181．313 |
| II．Nợ dài hạn |  | 330 |  | 9．009．637．301 | 9．009．637．301 |
| 1．Phải trả dải hạn khác |  | 337 |  | 147.671 .743 | 147.671 .743 |
| 2．Vay và nơ thuê tài chính dài hạn |  | 338 | V． 17 | 8．861．965．558 | 8．861．965．558 |
| D．VÓN CHỦ SỜ HƯU |  | 400 |  | 65．047．644．977 | 64．355．156．000 |
| I．Vốn chù sở hưu |  | 410 | V． 19 | 65．047．644．977 | 64．355．156．000 |
| 1．Vốn góp của chủ sở hữu |  | 411 |  | 76．000．000．000 | 76．000．000．000 |
| －Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |  | 411a |  | 76．000．000．000 | 76．000．000．000 |
| －Cổ phiếu ưu đãi |  | 4116 |  | － | － |
| 2．Thặng dư vốn cổ phần |  | 412 |  |  |  |
| 3．Quy đầu tư phát triển |  | 418 |  | 5．990．880．189 | 5．990．880．189 |
| 4．Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  | 421 |  | （16．943．235．212） | （17．635．724．189） |
| －Lơi nhuận sau thuế chura PP lũy kế đến cuối kỳ trươc |  | 421a |  | （17．635．724．189） | （18．282．538．184） |
| －Lopi nhuận sau thuế chuza PP kỳ này |  | 421 b |  | 692.488 .977 | 646.813 .995 |
| 5．Lự ích cố đông không kiềm soát |  | 429 |  | － | － |
| II．Nguồn kinh phí và quy khác |  | 430 |  | － |  |
| TÓNG CƠNG NGUÓN VÓN |  | 440 |  | 267．787．300．725 | 229．386．776．086 |
| Người lập biểu <br> Kế toán trường <br> Atime <br> Đào Lan Tuyết <br> Hà Thị Huê |  |  |  | Ha．©ot，ngay 29 ingng 07 naxm 2017 |  |

# BÁO CÁO <br> KÉT QUẢ HOẠT ĐỢNG KINH DOANH HỢP NHÂT <br> Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 



## BÁO CÁO LU'U CHUYÉN TIÈN TỆ HQ̣P NHÅT <br> (Theo phương pháp gián tiếp) <br> Cho kỳ̀ kế tớn tờ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Chì TiÊU

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÅT <br> Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

## I. ĐẶC ĐIĖM HOẠT ĐỌNG DOANH NGHIẸP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Licogi 166 được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0102264629 , do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày $18 / 05 / 2007$, thay đổi lần 11 ngày 04/12/2014.
Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: 76.000.000.000 đồng (Bȧy mươi sáu tỷ đồng chã̃n).
Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 4 , tòa nhà JSC 34 , ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

## 2. Linh vự kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là xây dựng.

## 3. Ngành nghề kinh doanh

$\checkmark$ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
$\checkmark$ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác chi kinh doanh các ngành nghề sau : Thang máy, cầu thang tự động, các loại cữa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giai trí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống chống sét;
$\checkmark$ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi kinh doanh các ngành nghề sau : Thiết bị phòng cháy chữa cháy;
$\checkmark$ Hoạt động thiết kế chuyên dụng chi kinh doanh các ngành nghề sau: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng (Doanh nghiệp chi được kinh doanh theo quy định của pháp luật) ;
$\checkmark$ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dưng hoặc đi thuê Chi tiết : - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản ;
$\checkmark$ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Khí công nghiệp, khí nén;
$\checkmark$ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết : Kinh doanh điện ;
$\checkmark$ Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết : Kinh doanh nước ;
$\checkmark$ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
$\checkmark$ Vận tải bằng xe buýt;
$\checkmark$ Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết : + Vận tải khách bằng taxi ;
$\checkmark$ Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết : + Vận tải khách du lich, Vận tải khách theo hợp đồng, Vận tải khách theo tuyến cố djnh ;
$\checkmark$ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết : - Dich vụ bảo dưỡng, sưa chữa ô tô ;
$\checkmark$ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết : Kinh doanh ô tô ;
$\checkmark$ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết : Kinh doanh phụ tùng ô tô ;
$\checkmark$ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dưng khác
Chi tiết : - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ ;
Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình ;
$\checkmark$ Cho thuê máy móc, thiết bj và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết : Cho thuê thiết bi, cung cấp vật tư kỹ thuật ;
$\checkmark$ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);
$\checkmark$ Sủa chữa máy móc, thiết bi
Chi tiết : Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác ;
$\checkmark$ Sản xuất máy chuyên dưng khác
Chi tiết : - Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bỉ, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng;
$\checkmark$ Gia công cơ khí ; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết : Gia công chế tạo kết cấu thép và các sàm phẩm cơ khí ;
$\checkmark$ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết : - Thi công xây dựng các công trình dân dưng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng;
$\checkmark$ Xây dựng công trình công ích ;
$\checkmark$ Chi tiết : Thi công xây dựng các công trình điện, thông tin liên lạc ; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; các công trỉnh phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ ; các công trình thông gió cấp nhiệt, điểu hòa không khí.

## 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.
Chu kỳ̀ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực: 12 tháng.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất
Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đăc điểm đáng kể nào có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ở tất cả các kỳ trong năm.

## 6. Cấu trúc doanh nghiệp

Đến thời điểm 30/06/2017, Công ty chỉ gồm Văn phòng tại tầng 4, tòa nhà JSC, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội .

Tổng số các công ty con: 01 công ty
Số lượng các công ty con được hợp nhất: 01 công ty
Số lượng các công ty con không được hợp nhất: 0 công ty

## Danh sách các công ty con đurọc họ̣p nhtât:

Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Licogi 166
Đia chi: Khu đô thị Bắc Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tinh Hà Tĩnh
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Tỳ lệ lợi ích của Công ty mẹ: $100 \%$
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: $100 \%$
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khai thác đá.

## II. KỲ KÊ TOÅN, ĐƠN VỊ TIÈN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

## 1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm dương lịch. Cho kỳ kế toán này, Công ty lập báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017.

## 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ"; ký hiệu quốc tế là
"VND").

## III. CHUẢN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày

## 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của các chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Các loại tỳ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Công ty có nghiệp vư kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam căn cứ vào:

- Tẏ giá giao dịch thực tế;
- Tỷ giá ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc xác đụnh lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

Lãi suất thụç tế (lãi suất hiệu lực) được xác định như sau:

- Là lãi suất ngân hàng thương mại cho vay đang áp dựng phổ biến trên thị trường tại thời điểm giao dich;
- Trường hợp không xác định được lãi suất ngân hàng thương mại cho vay nêu trên thì lãi suất thực tế là lãi suất Công ty có thể đi vay dưới hình thức phát hành công cụ nợ không có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu (như phát hành trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi hoặc vay bằng khế ước thông thường) trong điều kiện sàn xuất, kinh doanh đang diễn ra bình thường.


## 3. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gưi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rùi ro trong chuyển đổi thành tiền.
Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại Công ty được quản lý và hạch toán như tiền của Công ty.
Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: Bên Nợ các tài khoản tiền áp dưng tỳ giá giao dịch thục tế; Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỳ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, số dư ngoại tệ được đảnh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế, là tỳ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dich tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

## 4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

## a. Các khoãn đầu tur nắm giiř đến ngày đáo hạn

Gồm các khoản tiền gừi ngân hàng có kỳ hạn và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.
Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phài thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán tiến hành đánh giá khả năng thu hồi. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, kế toán tiến hành ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác định được một cách đáng tin cậy, kế toán tiến hành thuyết minh trên Báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản đầu tur.

## b. Các khoản cho vay

Các khoản cho vay theo khế ước giữa các bên nhưng không được giao dịch mua, bán trên thị trừ̀ng như chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản cho vay theo khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.
Đối với các khoản cho vay, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán tiến hành đánh giá khả năng thu hồi. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản cho vay có thể không thu hồi được, kế toán tiến hành ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác đinh được một cách đáng tin cậy, kế toán tiến hành thuyết minh trên Báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản cho vay.

## 5．Nguyên tắc kế toán phải thu

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng，phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc：
a．Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua－bán，như：Phải thu về bán hàng，cung cấp dich vư，thanh lý，nhượng bán tài sản（TSCĐ， các khoản đầu tư tài chính）giưa Công ty và người mua（là đơn vi độc lập với người bán，gồm cá các khoản phải thu giữa công ty mẹ và công ty con，liên doanh，liên kết）．Khoản phải thu này gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao u̇y thác thông qua bên nhận ủy thác；
b．Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại，không liên quan đến giao dịch mua－ bán，nhu：
－Các khoản phài thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính，như：khoản phải thu về lãi cho vay，tiền gửi， cổ tứ và lợi nhuận được chia；
－Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại；Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác；
－Các khoản phải thu không mang tính thương mại như cho mượn tài sản，phải thu về tiền phặ，bồi thường，tài sản thiếu chờ xử lý．．．
Khi lập Báo cáo tài chính，kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn．Các chi tiêu phải thu của Bảng cân đối kế toán có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu，nhu：Khoản cho vay được phản ánh ở TK 1283； Khoàn ký quỹ，ký cược phản ánh ở TK 244，khoản tạm ứng ở TK 141．．．
Các khoản phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính．Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản phải thu có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính là tỳ giá công bố của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dich（do Công ty tự lụa chọn khi giao dịch với đối tượng phải thu）．
Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra．
Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn，dài hạn của Bảng cân đối kế toán．Ḍ̛̛ phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra．

## 6．Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

## a．Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho của Công ty là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất，kinh doanh bình thường．Đối với sản phẩm dở dang，nếu thời gian sản xuất，luân chuyển vự̛̣t quá một chu kỳ kinh doanh thông thường thì không trình bày là hàng tồn kho trên Bảng cấn đối kế toán mà trình bày là tài sản dài hạn．
Các loại sản phẩm，hàng hóa，vật tư，tài sản nhận giữ hộ，nhận ký gửi，nhận ủy thác xuất nhập khầu，nhận gia công．．．không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Công ty thì không phản ánh là hàng tồn kho．
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc．Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được．Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua，chi phí chế biến và các chi phí liên quan trưc tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở đỉa điềm và trạng thái hiện tại．

## b. Phurơng pháp tính giai trị hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho đượe xác đijnh theo phương pháp bình quân gia quyền.
Phương pháp xác đjinh giá trị sản phẩm dờ dang: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực tế cho từng giai đoạn sản xuât trong dây chuyền.

## c. Phurơng pháp hạch toain hàng tồn kho

Hàng tồn kho dược hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

## d. Phurơng pháp lập dư phòng giäm giaí hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lâ̂p vào thời điểm cuối năm là số clênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện đự̛̛c.

## 7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dưng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá tri còn lại.
Tài sàn cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợ lý hợ̣̆c giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí tṛ̛c tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sừ dưng, tài sản cố đj̣hh thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá tri còn lại.
Khấu hao TSCĐ của Công ty được ước tính phù hợp và thực hiện theo phương pháp đường thẳng theo. Thời gian khấu hao TSCĐ được ước tính như sau:

- Nhà cưa, vật kiến trúc

08-20 năm

- Máy móc, thiết bị

05-08 năm

- Phương tiện vận tài

05-08 năm

- Thiết bị văn phòng

03-05 năm

## 8. Nguyên tắc kế toán chi phí trã trước

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đự̛ c tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợ lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

## 9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trà khác được thực hiện theo nguyên tắc:
a. Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dich mua hàng hóa, dich vư, tài sản và người bán (là đơn vi độc lập với ngırời mua, gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh, liên kết). Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi nhập khấu thông qua người nhận ủy thác (trong giao dich nhập khẩu ủy thác);
b. Phai trỉ̉ Nhảe gồm cảc hởn phải trà không có tinh thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bân, cung câp hàng hơa dich vo:

- Cảe khởn phải traỉ liên quan đến chi phí tali chính, nhur: khoản phải trà vể lãi vay, cố tức và lợi nhuận phaii tra, chi phi hoat đọng đầu tor tai chính phai trà;
- Cảc khoàn phải trâ do bền thử ba chi hợ; Các khoain tiển bến nhận ṅy thác nhận của các bên liên quan đề thanh toân theo chì đọh trong giao dich ùy thác xuất nhập khấu;
- Cảc hhoản phài trả không mang tính thurơng mại nhur phải trả do mượn tải sản, phải trả về tiển phạt, bỏi thar̀ng, taì sin thừ chơ nử lý, phài trai vế các khoán BHXH, BHYT, BHTN, KPCD...
Khỉ lập Báo cáo tài chính, kế toán cânn cử kỳ hạn cơn lại cưa các khoán phải trả để phân loại là dải hạn hợ̂e ngẩn hạn. Khi có ciác bằng chửng cho thây một khoản tổn thất có khả nâng chắc chắn xảy ra, kế toán ghi nhận ngay mệt khoản phaii trà theo nguyên tác thận trọng.
Cảe khoản phải trả có gốe ngoải tệ đượe đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dich tḩre tổ khi đảnh giả lại ciec khoản phải trả cơ gốc ngoại tộ tại thời điêm lập Báo cáo tài chính là tỷ giá công bổ cùa ngân hàng thuoong maii nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dich (do Công ty tư lưa chọn khi giao dịch với đối tương phài trà).


## 10. Nguyên tảce ghi nhận cíc khoỉn vay

Các khoản vay cơ thời gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuể tali chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vơng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm lập Bảo cáo tài chính, kế tớnn trình bày là vay và nợ thuê tail chính ngắn hạn đế có kế hoạch chi trả.
Cảc chì phi đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trà), như chi phí thẩm định, kiểm toản, lập hồ sơ vay vốn... được hạch toán vào chi phí tài chính. Trường hợp các chi phí này phát sinh từ khoản vay riêng cho muc đích đầu tur, xây dưng hoặc sản xuất tài sản dờ dang thì được vốn hóa.
Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tể tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Các khoản chênh lệch tỳ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại cuối kỳ khoàn vay bằng ngoại tệ đự̛̛c hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

## 11. Nguyên tǻc ghi nhận và vốn hơa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy đinh trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đẩu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo muc đích đinh trước hoặc bán thì được tính vào giá trị của tài sản đó (dưq̛e vốn hoá), bao gồm các khoản laia tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phu trội khi phát hành trái phiếu, caćc khoản chi phí phu phát sinh liên quan tới quá trinh làm thù tuc vay.
Đối với khoản vay riêng phục vu việc xây dưng TSCĐ, BDSĐT, laxi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây durng dưới 12 tháng;

## 12. Nguyên tắc ghì nhận chi phí phải trà

Các khoản phải trả cho hàng hóa, dich vu đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưrng thurce tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc hạch toán các khoản chi phí phải trà vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hạp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.
Các khoản chi phí phải trà phài sẽ đurợc quyết tớn với số chi phí thưre tê̂ phát sinhl. Số chênh lệch giữa số trich trước và chi phí thực tế sẽ được hoàn nhập.

## 13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sờ hữu

## a. Nguyên tắc ghi nhtận vốn gơp cūa chủ sở hĩ̛u

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thưrc góp của chủ sở hữu.

## b. Nguyên tắc ghi nhận ḷ̣i nhuận chura phân phối

Ḷ̛i nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hổi tố thay đổi chỉnh sách kê̂ toán và điểu chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chura phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỳ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trỉ phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

## 14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

## a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ich gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho nguời mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dich bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.


## b. Doanh thu cung cấp dich $\boldsymbol{v} \boldsymbol{\varphi}$

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quà cuaa giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường họp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ̀ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quȧ phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quà của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu đự̛̛c xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được ḷ̛̣i ích kinh tế từ giao dich cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dich và chi phí để hoàn thành giao dich cung cấp dịch vụ đó Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.


## c. Doanh thu hoạt ậ̣ng tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điểu kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cồ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## d. Thu nhập khác

Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giàm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);
- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiển bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự);
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.


## 15. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản được điều chinh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bi trả lại.
Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì Công ty ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bi trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán coi đây là một sự kiện cần điều chinh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điềm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).


## 16. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ.
Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên cơ sở số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho.
Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có).
Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là tiêu thụ.

Các khoản thuế nhập khả̉u, thuế tiêu thụ đặc biệ́t, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, néu khi xuất bán hàng hóa mả các khoàn thué đó được hoản lại thi được ghi giàm giá vốn hàng bán.
Các khoản chi phí giá vốn hàng bán không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy đinh của Luật thuế nhưng có đả̀y đủ hóa đơn chừng tử và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giảm chi phí kế toán mà chi điều chinh trong quyét toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phài nộp.

## 17. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Phản ánh những khoản chi phí hoạt động tải chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến cảc hoạt động đầu tư tải chinh, chi phi cho vay và đi vay vốn, chi phi góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngằn hạn, chi phi giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giàm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỳ giá hối đoái...

Các khoản chi phí tài chinh không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giàm chi phí kế toán mà chi điều chinh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

## 18. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Các khoản chi phí ghi nhận là chi phí bán hàng bao gồm: Các chi phí thục tế phát sinh trong quá trình bán

Báo cáo tài chính của Công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Báo cáo tài chính Công ty mẹ. Trong trường hợp cần thiết Báo cáo tài chính của các Công ty con được điều chinh để các chifnh sách kế toán được áp dưng tại Công ty mẹ và các Công ty con là giống nhau.
Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con được mua hoặc bán đi trong kỳ được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán kloản đầu tư ơ Công ty đó.
Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu kể cả các khoản lăi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.
Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận họ̣̆c lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

## 21. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

## a. Công cụ tài chính

## Ghi nhận ban đầu

Tài sàn tài chính
Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

## Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác đinnh theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

## Giá tri sau ghi nhận ban đ̛ầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

## b. Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sư quản lý chủ chốt bao gồm Ban Tổng Giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên mâtt thiết trong gia đỉnh của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.
Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chi hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

5 . Phài thu ngắn hạn khác

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt tại quy
Tiền gưi ngân hàng không kỳ hạn
Cộng

2 Dầu tư nắm gi̛̛̛ đến ngày đáo hạn

| $30 / 06 / 2017$ |  | $01 / 01 / 2017$ |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 73.001 .665 |
| 38.974 .165 |  | 94.435 .486 |

- Tiền gừi có kỳ hạn Cộng

3 . Phải thu khách hàng ngắn hạn

Phải thu khách hàng

- Tổng Công ty Xây dưrng Truờng Sơn
- Công ty CP Vinaconex 25-CN Đà Nãng
- Tổng Công ty Xây dưng và Phát triển hạ tàng
- Công ty CP Ngôi nhà mái
- Các khách hàng khác
b) Phải thu của khách hàng lả các bên liên quan


## Cộng

4 . Trả trước người bán ngắn hạn
Trả trước cho người bán

- Công ty TNHH Sao thổ Hà Tĩnh
- Cty CP Co khi Häi Thanh
- Cty TNHH Truờng Thinh Phát
- Trả trıớc cho nguời bán khác
b) Trả trước cho người bán là các bến liên quan Cộng

| 30/06/2017 | 01/01/2017 |
| :---: | :---: |
| 44.621.652.491 | 18.016.556.050 |
| 4.073.860.225 | 8.572.930.272 |
| 803.124.092 | 2.918.463.292 |
| 2.531.242.615 | 2.408.675.508 |
| 34.731.887.537 |  |
| 2.481.538.022 | 4.116.486.978 |
| 33.903.614.690 | 43.954.453.801 |
| 78.525.267.181 | 61.971.009.851 |
| 30/06/2017 | 01/01/2017 |
| 19.367.254.476 | 16.640.073.985 |
| 6.326.132.884 | 7.052.132.884 |
| 3.058.775.000 | 3.592.775.000 |
| 5.664.471.243 | 2.981.927.360 |
| 4.317.875.349 | 3.013.238.741 |
| - | - |
| 19.367.254.476 | 16.640.073.985 |

Phải thu khác
Tạm úng
Ký cươc, ký quy ngắn hạn

> Cồng

| 30/06/2017 |  | 01/01/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Dự phòng | Giátri | Dự phòng |
| 1.169.381.571 | - | 1.323.180.878 | - |
| 3.382.445.216 | - | 8.377.519.600 | - |
| 447.407.263 | - | 1.500.000.000 | - |
| 4.999.234.050 | - | 11.200.700.478 | $\bullet$ |

CONG TY CO PIIAN LICOGI 166
BÁO CÁO TÀl CHINH HỢ NHÁT pluừng Nhann Chinh, quân Thanh Xuan, hà noi Cho kỳ kế toán tư 01/01/2017 đến 30/06/2017 6 . NoxAn

| 30/06/2017 |  | 01/01/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gia gob | Giá tri đã lập dur phòng | Giá góc | $\begin{gathered} \text { Giá tri dá lạp dúp } \\ \text { phòng } \end{gathered}$ |
| 677.359.855 | (470.678.213) | 677.359.855 | (470.678.213) |
| 74.380.174 | (52.066.122) | 74.380.174 | (52.066.122) |
| 234.244.500 | (234.244.500) | 234.244.500 | (234.244.500) |
| 368.735.181 | (184.367.591) | 368.735.181 | (184.367.591) |
| 677.359.855 | (470.678.213) | 677.359.855 | (470.678.213) |

7 . Hàng tòn kho

| $30 / 06 / 2017$ |  |
| :--- | ---: |
| Giágbc |  |
| 1.155 .594 .941 | Dup phong |
| 90.516 .178 | - |
| 69.009 .098 .885 | - |
| 13.384 .838 .721 | $(2.021 .140 .578)$ |
| 83.640 .048 .725 | $(2.021 .140 .578)$ |


| $01 / 01 / 2017$ |  |
| ---: | ---: |
| Giá gốc | Dư phòng |
| 1.506 .548 .538 | - |
| 109.022 .319 | - |
| 45.839 .749 .909 | - |
| 5.576 .910 .755 | $(2.021 .140 .578)$ |
| 53.032 .231 .521 | $(2.021 .140 .578)$ |

8. Chi phí trả trước

## a, Ngắn hạn

Công cu, dung cu chờ phân bó
Chi phí trà trươc vè thuê hoạt động
Khác
b, Dài hạn
Phi cáp quyền khai thác khoáng sản và tài sản mó khác

| $30 / 06 / 2017$ |  | $01 / 01 / 2017$ |
| ---: | ---: | ---: |
| 375.096 .044 |  | 398.400 .140 |
| 308.835 .772 |  | 191.837 .797 |
| 66.260 .272 |  | 65.250 .000 |
|  |  | 141.312 .343 |
| 7.203 .350 .898 |  | 7.504 .611 .929 |
| 6.990 .639 .118 |  | 7.255 .738 .425 |
| 212.711 .780 |  | 121.500 .000 |
|  |  | 127.373 .504 |
| 7.578 .446 .942 |  |  |
|  |  |  |

9 . Tǎng, giảm tà̀ sản cố định hợu hinh

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bi | Phương tię̂n vận tải | Thiết bi DCQL | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá TSCD |  |  |  |  |  |
| Sód dư đầu kỳ | 28.554.256.647 | 74.864.891.793 | 14.833.829.561 | 48.900 .000 | 118.301.878.001 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | - | 37.714.545 | 37.714.545 |
| Mua trong ky | - | - |  | 37.714.545 | 37.714.545 |
| Số giàm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuói kẏ | 28.554.256.647 | 74.864.891.793 | 14.833.829.561 | 86.614 .545 | 118.339.592.546 |
| Giá tri hao mòn lay kế |  |  |  |  |  |
| Só du đaìu ky | 2.549.563.365 | 36.866.944.438 | 10.136.063.323 | 41.877.715 | 49.594.448.841 |
| Sót tâng trong ky | 1.011.072.417 | 3.277.390.195 | 523.574.000 | 4.093.982 | 4.816.130.594 |
| Kháu hao trong ky | 1.011.072.417 | 3.277.390.195 | 523.574.000 | 4.093 .982 | 4.816.130.594 |
| Só giàm trong ky | - | - | - | - | - |
| Sódu cubi ky | 3.560.635.782 | 40.144.334.633 | 10.659.637.323 | 45.971.697 | 54.410.579.435 |
| G1áa tri còn lą |  |  |  |  |  |
| Tại ngày đầu ky | 26.004.693.282 | 37.997.947.355 | 4.697.766.238 | 7.022.285 | 68.707.429.160 |
| Tain ngày cubi ky | 24.993.620.865 | 34.720.557.160 | 4.174.192.238 | 40.642 .848 | 63.929 .013 .111 |

Trong ${ }^{*} \delta$ :
Nguyèn giá TSCĐ hựu hình tại 3006/2017 đax hét khấu hao nhumg vã̃n côn sử dưng:
32.984.964.598
10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

|  |  |  | Đon vi tính: đồng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Khoàn mục | Máy móc, thiét bi | Phương tiện vận tài, truyền dẫn | Cộng |
| Nguyên giá - - Cai, truyen |  |  |  |
| Số dư đầu nạm | 7.395.161.364 |  | 7.395.161.364 |
| Sótang trong ky |  | - | - |
| Số giàm trong ky | . | . | - |
| Số dư cuối ky | 7.395.161.364 | - | 7.395.161.364 |
| Giá trị hao mòn lūy kể - $\quad$ - |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 416.082 .443 |  | 416.082.443 |
| Số tăng trong kỳ | 369.758 .068 | - | 369.758 .068 |
| - Khấu hao trong ky | 369.758.068 |  | 369.758.068 |
| Số giàm trong ky | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 785.840.511 | - | 785.840.511 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |
| Tại ngày đầu naxm | 6.979.078.921 | - | 6.979.078.921 |
| Tại ngày cuối kỳ | 6.609.320.853 | - | 6.609.320.853 |

11. Tài sản dờ dang dài hạn

Chi phí xåy dựng co bản dở dang

- Quyền sí cuung đấr tại Nhon Trạch - Đồng Nai

Cộng

| $30 / 06 / 2017$ |  | $01 / 01 / 2017$ |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 1.035 .213 .000 |
| 1.035 .213 .000 |  | 1.035 .213 .000 |

12. Phãi trả người bán ngã́n hạn
a) Phải trả người bán ngắn hạn
_ Cty CP Xăy Láp Thíy sàn Việt Nam - CN Đà

- nä̃ng
- Công ty cổ phà̀n JITTA
- Công ty TNHH MTV XD và VT Son Hà
- Cóng ty CP XD và TM Đại Thành
- Cóng ty TNHH SM TM Xáy dụng TPA
- Công ty TNHH Nền móng xây dımg Nam Việt Lo
- Phải trả nguròi bán ngắn hạn khác
b) Số nơ quá hạn chưa thanh toán


## Cộng

3 . Người mua trả tiển trướe ngắn hạn
Người mua trá tiền trước ngắn hạn

- Ban điều hành tống thà̀u bản chát
- Công ty CP BOT Biên Cuơng

Công

| $30 / 06 / 2017$ | $01 / 01 / 2017$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 49.389 .638 .548 |  |
| 16.380 .246 |  | 16.380 .246 |
| 49.373 .258 .302 |  | 48.062 .532 .370 |
| 49.389 .638 .548 |  | 48.078 .912 .616 |

14. Thuévà cíc khoàn phill nọp nhà nuobe

|  | 01/01/2017 | só phai nọp trong ky | só da thye nôp trong ky | 30/06/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thued gia tri gia tang | - | 6.682.452.460 | 6.674.161.317 | 8.291 .143 |
| Thue thu nhâp ea nhân | 11.431 .933 | 117.410.474 |  | 128.842.407 |
| Calc loasi thué khite | 1.081 .890 |  |  | 1.081 .890 |
| Cong | 12.513.823 | 6.799.862.934 | 6.674.161.317 | 138.215 .440 |


 thể bi thay đới theo quyết đinh cula cor quan thuê.
15. Chl phi phal trà ngắn hạn

30/06/2017

| $01 / 01 / 2017$ |
| ---: |
| 114.656 .590 |
| 001.829 .686 |
| 916.486 .276 |
| $01 / 01 / 2017$ |
| 375.892 .574 |
| 691.333 .013 |
| 5.276 .813 .925 |
| 38.158 .600 |
| 3.700 .000 .000 |
| 355.874 .520 |
|  |
| 1.182 .780 .805 |
| 819.379 .893 |
| 8.867 .173 |
| 7.172 .286 .578 |


| 17. Vay val nẹ thué tai chinh |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 30/06/2017 | Täng trong ky' | Giảm trong kỳ | 01/01/2017 |
| 17.1 vay va nẹ thuê tai chinh ngàn hạn | 74.689.352.432 | 61.497.525.736 | 52.437.436.632 | 65.629.263.328 |
| a. Vay ngin han | 71.980.083.154 |  |  |  |
| Ng:in hàng TMKP Ddiutu wa Phat trién ligit Nam CNHaNoi (l) | 71.950 .083 .154 | 61.497 .525 .736 61.497 .525 .736 | 49.409 .708 .577 49.409 .708 .577 | 59.892 .265 .995 59.892.265.995 |
| b. Vay dai hạn đến hạn trà | - |  |  |  |
| Ngón hàng TMCP Dd̀u to và Phat trién Vitit Nam CNHaNoí (2) | 1.371.875.000 | - | 2.051.875.000 | 3.423.750.000 |
| Ngein hàng TMCP Đông Nam d-CNHaNpi (3) | 72.000.000 | - | 72.000.000 | 144.000.000 |
| c, Cảc khoàn nộ thuê tai chính dài hạn đến hạn trà | 1.265.394.278 | - | 903.853 .055 | 2.169.247.333 |
| Cöng ty TNHH cho thues tà chinh QT Chailease CNHà Npi (4) | 1.265.394.278 | - | 903.853 .055 | 2.169.247.333 |
| 17.2 Vay và nç̣ thuê tà í chinh dài hạn | 8.861.965.558 | - | - | 8.861.965.558 |
| a, Vay dài hạn | 5.924.750.000 | - | - | 5.924.750.000 |
| Ngàn hàng TMCP Đìu tur và Phait triền Vị̂̀t Nam CNHàNôi (2) | 5.768.750.000 | - | - | 5.924 .750 .000 5.768 .750 .000 |
| Ngain hàng TMCP Đóng Nam A-CN HàNôi (3) | 156.000.000 | - | - | 156.000.000 |
| b, Các khoàn nọ thuê tài chinh dai hạn | 2.937.215.558 | - | - | 2.937.215.558 |
| Cöng ty TNHH cho thuê tài chinh QT Chailease CN Hà Nọi (4) | 2.937.215.558 | - |  | 2.937.215.558 |
| 17.3 Số có khả năng trả ng | 83.551.317.990 |  |  | 74.491.228.886 |
| a, Vay và nợ thuê tài chính ngẳn hạn | 74.689.352.432 | - | - | 65.629.263.328 |
| b, Vay vì nợ thuê tài chính dadi hạn | 8.861.965.558 | - | - | 8.861.965.558 |

## Thông tin chi tiết llên quan tới các khoản vay và ng̣ thuê tàl chính:

(1) Khoản vay theo hơp đồng tin dung số 01/2017/1672957/HDTD ngày 15/06/2017. Han míc tín dıng: 180.000.000.000 đồng; Muc đich vay: Bổ sung vốn luru đông phuc vu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Lãi suất vay: theo tùng khế tuớc nhận ṇ̣.
(2) Khoản vay theo hopp đồng vay trung hạn số 02/1672957/2015/HDTDTH ngày 29/12/2015 của Ngân hàng TMCP Đà̀u tut và
 máy công trình và phrơng tiện vân tải bao gồm 4 ô tô tải 3 chân, 1 máy đào bánh lốp, 4 máy lu rung. Thời hạn vay 48 tháng, áp dưng lãi suất thả nối điều chinh 6 tháng I làn, lãi phat quá hạn bằng $150 \%$ lãi suất trong hạn. Tài sản đảm bảo là: Toàn bộ tài sàn hinh thành tì̛ vốn vay và vốn tr có cuia Dtr án.
(3) Khoản vay theo hơp đồng vay trung hạn số REF1602700026 ngày 27/01/2016 của Ngân hàng TMCP Đông Nam $\dot{A}-$ Chi nhänh Hà Nôi. Hąn míc tín dưng 432.000.000 đồng. Muc đich vay: Thanh toán tiền mua 01 xe ô tô mang nhãn hiệu Ford Ranger. Thời hạn vay 36 tháng. Lãi suá́t $7,5 \%$ năm trong 12 tháng đà̀u tiên. Tùu tháng 13 trở đi lãi suất bằng lãa suá́t tiết kiệm cá nhann lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn 13 thảng bằng VND + Biên đọ 2,95\%/năm, lãi phatt quá hạn bằng $150 \%$ lãi suất trong hạn. Tài sản đảm bào là: Xe ó tô tài pickup cabin kép Ford Ranger.
(4) Công ty thuê máy móc thi công xây dưng theo các hơp đồng thuê tài chinh ký với Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốc tế Chailease ngày 14/03/2016 và ngày 13/06/2016.
phường Nhán Chính，quận Thanh Xuân，Hà Nộ
18 ．Dự phòng phải trả ngắn hạn

| $30 / 06 / 2017$ |
| ---: |
| 6.279 .341 .993 |
| 6.279 .341 .993 |

－Ḍ̛ phòng bào hành công trình xây lắp

| $01 / 01 / 2017$ |
| ---: |
| 6.279 .341 .993 |
| 6.279 .341 .993 |

19．Vốn chủ sở hữu

19．1．Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Khoản mục | Vốn góp cùa CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chua PP | Tổng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dư 01／01／2016 | 76．000．000．000 | 7．616．480．409 | 9．163．236．123 | （29．071．374．527） | 63．708．342．005 |
| Tăng vốn trong kỳ | － | － | － | 11．126．958．073 | 11．126．958．073 |
| Lãi trong ky | － | － | － | 338.121 .730 | 338.121 .730 |
| Tãng khác | － | － |  | 10．788．836．343 | 10．788．836．343 |
| Giàm vốn trong kỳ | － | （7．616．480．409） | （3．172．355．934） | － | （10．788．836．343） |
| Sǘ dừng thặng dıs vốn cổ phà̀n và quỹ đàu tue phát triền đề bù 10 ô | － | （7．616．480．409） | （3．172．355．934） |  | （10．788．836．343） |
| Số dur 30／06／2016 | 76．000．000．000 | － | 5．990．880．189 | （17．944．416．454） | 64．046．463．735 |
|  |  |  |  |  |  |
| Số dư 01／01／2017 | 76．000．000．000 | － | 5．990．880．189 | （17．635．724．189） | 64．355．156．000 |
| Tăng vốn trong kỳ | － | － | － | 692．488．977 | 692．488．977 |
| Lãi trong kì | － | － | － | 692.488 .977 | 692.488 .977 |
| Giàm vốn trong kỳ | － | － | － | － | － |
| Số dur 30／06／2017 | 76．000．000．000 | － | 5．990．880．189 | （16．943．235．212） | 65．047．644．977 |

19．2．Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
$\qquad$ 01／01／2017
Vốn góp của Nhà nước
Cổ đông khác
Cộng

| 76.000 .000 .000 |
| :--- |
| 7 |

19．3．Các giao dịch về vốn với các $\mathbf{C S H}$ và phân phối cổ tức，lợi nhuận．
－Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu kỳ
+ Vốn góp tăng trong kỳ
+ Vốn góp giàm trong kỳ
+ Vốn góp cuối kỳ
76．000．000．000
76.000 .000 .000


I CONGTVCOMAN LICOGI 6 G6
HKO CגO TגI CHINII Họ̆ NHAT Cho kỳ ke toón tir̀ 01/01/2017 đến 30/06/2017


## VII . NHÛNG THÔNG TIN KHic

1. Nhừng khoản nç tiềm tàng, khoản cam kết và nhồng thông tin khác:
 trinh bay trong Báo cáo tai chinh hop nhát mà Cong ty khong kiém soat đươe hoảe chua ghi nhân.
2 . Nhưng sưr kiện phát sinh sau ngaly kết thưc kỳ kế toán
Không phât sinh bất ky sur kiện nào oo thẻ anh hương đấn các thông tin đa đượe trinh bay trong Báo cáo tải chính hơp nhất cũng nhu có hoâc cos thé tác đọng đáng ke đển hoat đông cùa Cong ty.

3 . Thông tin về các bên liên quan
3.1 Danh sách cảc bên liền quan

| Bên liên quan | Đia điềm | Mố quan hȩ̂ |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty Có phần Licogi 16 | Hồ Chi Minh |  |
| Công ty CP Licogi $13-\mathrm{Vast}$ liȩ̧u xây dưng | Ha Nội | Cüng tảp doàn |
| CÔng ty CP Licogi $13-\mathrm{XD}$ val ky thuật CT | Ha Nọi | Cüng tập đoàn |
| Công ty CP Licogi 15 | Ha Nội | Cùng tập đoàn |

3.2 Trong kỳ, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan như sau:

TT Các bên liên quan
a, Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
1 Công ty Có phần Licogi 16
b, Mua đá, tài sản cố định, thuê máy, thuê thiết bj̣, thí nghiệm công trình
1 Công ty Có phần Licogi 16
3.3 Số dư với cạc bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán:
TT Các bên liên quan
$\mathbf{2}$, Phài thu về bán hàng hóa, dịch vụ
1 Công ty Có phà̀n Licogi 16
1 Công ty CP Licogi $13-\mathrm{XD}$ và ky thuật CT b, Phài trã khác

1 Công ty CP Licogi 13 - Vật liệu xây dưng
2 Công ty Có̉ phần Licogi 15
3 Công ty Có phần Licogi 16

### 3.4 Giao djeh vớ các bên liên quan khác:

Thu nhập Hội đồng quán tri, Ban Tổng Giám đớc, Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017:
$\frac{T T}{1} \frac{B \text { ̧̂phận }}{\text { Hồi }}$
1 Hội đồng quàn trị, Ban Tồng giám đốc

## Công

## 2 Ban Kiếm soát

30/06/2017
467.225.138

Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
34.639.756.515
6.505.054.737

01/01/2017
43.880.073.627
74.380 .174
74.380.174
467.225.138
59.198.566
3.700 .000 .000

| Thu nhâp |
| ---: |
| 652.678 .771 |
| 102.000 .000 |
| 754.678 .771 |

Công ly không lập báo cío bộ phận vi không thơa mân I trong 3 điểu kiện phâi lạp báo cáo bộ phạn theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vure đia lỳ đurge quy địh tại thông tur 20/2006/TT-BTC ngày $26 / 3 / 2006$ của Bל Tài chinh v/v hương dẫn thưc hiện (06) chuẩn


## 5. Công cur tàl chfuh

> Giá tri sô leê toán

|  | 30/06/2017 |  | 01/01/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giâ góc | Dır phòng | Giá góc | Dư phòng |
| Tail sann tal chính | VND | VND | VND | VND |
| Tiên val trơng đương tiền | 38.644.520 | - | 167.437.151 |  |
| Phadi thu khách hàng vid phải thu khác | 83.524.501.231 | (470.678.213) | 73.619.117.592 | (470.678.213) |
| Tai $\operatorname{sån}$ taì chính sã̃n sàng đề bán | - | . | . |  |
| Đầu tư ngà̉n hạn | 2.200.000.000 | - | 2.200.000.000 |  |
| Công | 85.763.145.751 | (470.678.213) | 75.986.554.743 | (470.678.213) |

Nơ phải trà tài chính
Phải trà người bán và phải
trả khác
Chi phi phài trà
Các khoàn vay

## Cồng

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại gĩ̛̛a các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

Phương pháp và giả đinh sau đây được sừ dưng để ước tính giá trị hợp lý:

- Tiền mặt, tiền gừi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng, phải trà người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác phần lớn xấp xi với giá tri ghi số do kỳ hạn ngẳn hạn của nhựng công cụ này.
- Giá trị hơp lý của các khoản vay có lăi suất cố định hoặc thả nổi không xác định được do không có đủ thông tin để áp dụng các mô hình định giá phù hơp.
- Ngoại trừ các khoàn nêu trên, Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nọ tài chính tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC yêu cầu áp dưng chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đới với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cư tài chính bao gồm cả áp dưng giá trị hơp lý, nhằm phù họp vơi chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, Ban Tồng Giám đớc Công ty đánh giá giá trị hơp lý của các tài sản tài chính và nọ phải trả tài chính này không có sự khác biệ́t trọng yếu so với giá tri ghi số vào ngày kết thúc kỳ kế toán.


## Rùi ro tín dụng

 đồng khách hầng, dã̃n đến tớn thất về tài chînh. Cơng ty có rủi ro tín dưng từ các hoạt đọng kinh doanh cùa minh (chù yếu đới với các khoản phải thu khách hàng) và từ hợ̂ động tài chính của mình bao gồm tiền gừi ngân hàng và các công cur tài chính khác.

Phaí thu khách hàng
 quan dến việe quân lỳ rùi ro tín dưng khách hàng.
 ngaly lập báo cáo trên cơ sờ từng khách hàng đới với khách hàng lơn.

## Tiền gừ ngân hàng

 rùi ro tín dưng đới với tiễn gừi ngân hảng la thấp.

## Rùi ro thanh khoàn

Rủi ro thanh khoản là rùi ro Công ty găp khơ khăn trong việc đâp ưng các nghĩa vụ tài chính do tilnh trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản cùa Công ty phát sinh chủ yĉu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài chính và các khoán phải trả tài chính.

Công ty giám sảt rùi ro thanh khoản bằng việc duy trl tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ờ mức mà Ban Tớng Giám đốc cho là đù đề hổ trọ̆ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty vì để giảm thiểu a̛nh hưởng của nhợng thay đối các luồng tiền.

Thông tin thơi hạn đáo hạn của nợ phải trà tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như
sau:


Công ty cho rằng mức độ tập trung rùi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

## Rùi ro thi trường

Rủi ro thi trương là rùi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trương bao gồm 03 loại: rủi ro ngoại tệ, rưi ro lâi suất và rùi ro về giá khác

## Rüi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tê̂ là rưi ro mà giá trỉ hợp lý hoạ̃c các luồng tiền trong tương lai của công cu tài chính sẽ biến động theo nhỡng thay đối của tẏ giá hối đoái. Ngoại tệ có rủi ro này chủ yéu là đồng Đô la My (USD).

Công ty quản lý rùi ro ngoại tệ bằng cách xem xét thi trương hiện hành và dự kiến khi Công ty lập kế hoạch cho các giao dich trong tương lai bằng ngoại iṭ̂. Công ty giám sát các rùi ro đối với các tài sân và nợ phải trả tài chính bằng ngoại tệ.
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Rùi ro lài suất
Rừi ro lăi suất là rừi ro mà giá trị hợp lỷ hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lải suất thị trường. Rùi ro về thay đồi la̛ii suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gừi ngắn hạn, các khoàn vay.

6 . Thông tin so sánh

Số liệu so sánh Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Licogi 166 đã được kiềm toán bởi Công ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam. Số liệu liên quan tới Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Licogi 166 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam.
Riêng số liệu trên Báo cáo lưu chuyền tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 đã được Công ty lập lại phù hợp với các quy định về lập Báo cáo lưu chuyền tiễn tệ tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

## 7 . Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi nggơ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngùng hoạt động, hoạ̣c phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của minh.


# CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM Đ!̣NH GIÁ VI吕 NAM 

## Trụ sở chính

Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, dương Mễ Trì
P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84 4) $38689566 /(+844) 38689588$
Fax: 0438686248

Chi nhánh Quảng Ninh Tổ 4, Khu 4, P.Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh Tel: (+84 33) 3822030
Fax: (+84 33) 3822030

Văn phòng dại diện KV miền Trung Số 23 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An Tel: (+84 38) 3541046 Fax: (+84 38) 3541046
Website: kiemtoanava.com.vn

