Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN TH．KHÁNH QUYÊN Ngày ký：09．08．2018 15：00

# CÔNG TY CÓ PHÀN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘ 

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày $01 / 01 / 2018$
và kết thúc ngày 30／6／2018

## MUC LUC

Trang

1. Báo cáo cùa Ban Giám đốc ..... 2-4
2. Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ ..... 5-6
3. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ ..... 7-8
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ ..... 9
- Báo cáo lưu chuyền tiền tệ giữa niên độ ..... 10
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ ..... 11-35

CÔNG TY CÓ PHÂN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỚI
Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiên, Trung Hòa, Cầu Giá́y, Hà Nội

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐƠC

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
Ban Giám đóc Cống ty Cở phần Sách Giáo dự tạl Thành phố Hà Nợ (dướ̛ đây gọi tá̛t là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng vớl Báo cáo tàl chính gị̛a niên độ cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018 của Công ty đâ được soát xét bởi các kiếm toán viên độc lập.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần là Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tiền thân là Trung tâm Phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được chuyển đởi thành Công tỳ Cổ phần theo Quyết định số 1575/QĐ - BGD\&ĐT - TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

Các thành viên của Hội đồng Quản trị của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

| Óng Đăng Thanh Hải | Chủ tich |
| :--- | :--- |
| Óng Cấn Hữu Hải | Phó Chủ tich |
| Bà Nguyễn Thí Khánh Quyên | Thành viên |
| Ông Hà Sỹ Tuyển | Thành viên |
| Bà Hoàng Thi Lan Anh | Thành viên |
| Ông Phạm Quỳnh | Thành viên |
| Ông Ngồ Trọng Vinh | Thành viên |

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này bao gồm các vị như sau:

| Ông Cấn Hữu Hải | Giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ông Phạm Quỳnh | Phó Giám đốc |
| Bà Nguyễn Thi Khánh Quyên | Phó Giám đốc |
| Ông Hà Sỹ Tuyển | Phó Giám đốc |

Các thành viến của Ban Kiểm soát bao gồm:

| Ông Lê Xuân Thành | Trưởng ban |
| :--- | :--- |
| Bà Trần Thị Uyên | Thành viên |
| Ống Vũ Gia Hưng | Thành viên |

3. Trụ sờ

Công ty có trụ sở tại: Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giáy, Hà Nội.

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐOC (Tiép theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 4. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Chi tiét tình hinh tài chinh vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét đính kèm.

## 5. Các khoản bát thường và sự kiện phát sinh sau niên độ

Đến ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng không có $\mathrm{s} u ̛$ kiện nào có thể làm cho các số liệu và thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty bị phản ánh sai lệch.

## 6. Công ty kiềm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giựa niên độ cho Công ty.

## 7. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào ngày 30 tháng 06 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018 của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính giựa niên độ này, Ban Giám đốc Công ty được yêu cầu:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban 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 giữa niên độ không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rŏ các chuần mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính giựa niên độ hay không;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tải chính giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi giả thuyết Công ty sẽ tiếp tục hoạt động không còn phù hợp.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng đả tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và nhận thấy không có vấn đề bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty được lập phù hợp với các chuấn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## BÁO CÁO CÙA BAN GIÁM ĐOCC (Tiếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kêt thúc ngày 30/6/2018
Ban Giám đốc Cồng ty cưng chiu trách nhiẹm đảm bảo an toàn cho các tâi sản và đả thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa và phát hiện sai sót và các trường hơp vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty xác nhận rằng Báo cáo tài chính gi̛̛̛a niên độ cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty đã được lập theo đúng các yêu cẩu néu trén.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rầng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

## 8. Y̌ kiến của Ban Giám đốc

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, Báo cáo tài chính gĩ̛̛a niên độ đã được soát xét (đỉnh kèm) đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngảy 30 tháng 6 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán bắt đẩu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018 và được lập phù hợp vơi các chuần mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018
THAY MặT BAN GIÁM ĐOC
GIÁM ĐƠC


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

## Kính gựị: Quỹ Cồ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/06/2018 của Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội được lập ngày 06 tháng 8 năm 2018 bao gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và Thuyết minh báo cáo tài chính giựa niên độ cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngảy 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/06/2018 được trình bày từ trang 7 đến trang 35 kèm theo.
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyễn tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

## Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đên việc lập và trình bày báo cáo tài chính giưaa niên độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính giữa niên độ dựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tồi đã thực 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 thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bàn có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mưc kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhạn biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán

## BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHíNH GIỬA NIÊN DƠ (Tiếp theo)

## Kết luận cùa Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soât xét của chủng tôl, chưng toll không thấy có vấn đồ gl khiên chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính giỡa niên độ đỉnh kèm không phản ánh trung thưc và hơp lý, trên các khia cạnh trọng yếu, tinh hinh tài chinh của Công ty tại ngày 30/6/2018, kết quá hoạt đồng kinh doanh gĩ̛̛a niên độ và lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ của đơn vi cho kỳ kế toán bắt đâu tự ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Viêt Nam, ché đọ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đên việc lập và trinnh bảy báo cáo tài chính giữa niên độ.

## Ván đè̀ khác

Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Sách Giáo dưc tại Thảnh phố Hà Nội cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiềm toán viên này đã đưa ra y kiến chấp nhận toàn phần đới vơi báo cáo tài chính giữa niên độ này tại ngày 10/8/2017.

## Công ty TNHH PKF Việt Nam



BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỢ
Tai ngày 30 tháng 6 năm 2018

| TȦI SÀN | $\begin{gathered} \mathrm{Ma} \\ \mathbf{s} \text { Ó } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | 30/06/2018 | Đon vi: VND 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| TÀı SȦN NGÂN HẠN | 100 |  | 154.712.251.112 | 128.208.382.596 |
| Tièn và các khoản tương đương tièn | 110 | 5.1 | 3.530.870.335 | 26.779.532.960 |
| Tiền | 111 |  | 3.530.870.335 | 5.279.532.960 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 |  |  | 21.500.000.000 |
| Các khoàn phài thu ngắn hạn | 130 |  | 76.497.382.542 | 63.197.176.954 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 5.2 | 74.878.673.652 | 62.692.944.784 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 |  | 822.785.461 | 186.598.269 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 5.3 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Phải thu ngắn hạn , khác | 136 | 5.4 | 1.345.764.289 | 867.474.761 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khơ đòi | 137 | 5.5 | (2.049.840.860) | (2.049.840.860) |
| Hàng tồn kho | 140 | 5.6 | 74.200.653.287 | 37.461.995.943 |
| Hàng tồn kho | 141 |  | 75.358.732.604 | 38.620.075.260 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | 5.6 | (1.158.079.317) | (1.158.079.317) |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 483.344 .948 | 769.676 .739 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 5.7 | 483.344.948 | 769.676.739 |
| TÀI SȦN DÀI HAN | 200 |  | 24.658.791.104 | 25.911.334.041 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 5.4 | . | 5.000 .000 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 |  | - | 5.000 .000 |
| Tài sàn cố định | 220 |  | 3.679.548.428 | 3.091.668.461 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 5.8 | 3.639.298.428 | 3.040.918.461 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 6.662.088.937 | 5.644.004.937 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 |  | (3.022.790.509) | (2.603.086.476) |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | 5.9 | 40.250 .000 | 50.750 .000 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 63.000.000 | 63.000 .000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 |  | (22.750.000) | (12.250.000) |
| Tài sản dờ dang dài hạn | 240 | 5.10 | 3.401.299.000 | 3.401.299.000 |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 |  | 3.401.299.000 | 3.401.299.000 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 5.11 | 5.150.000.000 | 5.150.000.000 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  | 2.400 .000 .000 | 2.400.000.000 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |  | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 12.427.943.676 | 14.263.366.580 |
| Chi phí trả trước dài han | 261 | 5.7 | 12.427.943.676 | 14.263.366.580 |
| TOUNG CỘNG TÀI SȦN | 270 |  | 179.371.042.216 | 154.119.716.637 |

BÀNG CÂN ĐỚ KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TIếp theo)
Tai ngày 30 tháng 6 năm 2018


Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

NGƯỜI LậP BIEU


Nguyễn Cẩm Hương

KE TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hạnh


BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỌ
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
Đơn vi: VND

| CHI TIÊU | $\begin{aligned} & \text { Mã́ } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | Từ ngày 01/01/2018 đén ngày 30/06/2018 | Từ ngày 01/01/2017 đén ngày 30/06/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 6.1 | 79.896.288.234 | 83.869.797.656 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 6.1 | 79.896.288.234 | 83.869.797.656 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 6.2 | 58.070.777.409 | 60.839 .583 .372 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 |  | 21.825.510.825 | 23.030.214.284 |
| Doanh thu hoạt đọng tài chính | 21 | 6.3 | 878.026.973 | 1.221.398.362 |
| Chi phi tài chính | 22 |  | - | 32.400 .000 |
| Trong đo: Chi phr lãi vay | 23 |  | - | 32.400 .000 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 6.4 | 12.578.638.897 | 13.559.103.680 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 6.4 | 4.923.718.904 | 5.501.386.885 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 |  | 5.201.179.997 | 5.158.722.081 |
| Thu nhập khác | 31 |  | 1.558 | 1.940 |
| Chi phi khác | 32 |  | 171.424 | 41.839 .785 |
| Lợi nhuận khác | 40 |  | (169.866) | (41.837.845) |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 |  | 5.201.010.131 | 5.116.884.236 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 6.5 | 984.195 .746 | 1.025.911.038 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 |  | 4.216.814.385 | 4.090.973.198 |
| Lãi cơ bàn trên cỗ phiếu | 70 | 6.6 | 423 | 411 |

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018


## BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TỆ GIỮA NIÊN ĐỌ́ (theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ kế toán bắt đẩu từ ngày 01/01/2018 và két thúc ngày 30/6/2018

## CHİ TIÊU

## I. LƯU CHUYÉN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dich vu
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền chi trả lāi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

## II. LƯU CHUYÉN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐAUU TU'

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nọ́ của đơn vị khác
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận

## III. LƯU CHUYÉN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI

## CHINH

03
04
(13.143.021.598) (21.744.414.591)
(13.143.021.598) (21.744.414.591)

21 (1.018.084.000) (273.408.091)

- $\quad 9.861 .990 .938$

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Don vi: VND Từ ngày 01/01/2017 aến ngày 30/06/2017
55.720.743.623 53.602.893.996
(55.969.835.180) (59.091.651.399)
(8.593.005.771) (11.303.769.324)
(555.121.649) (1.461.241.581)
822.466.998 493.010.300
(4.568.269.619) (3.951.256.583)
878.026.973
1.208.965.101
(140.057.027) 10.797.547.948
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiè̀n trả nợ gốc vay

33
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
60
70
Tiè̀n và tương đươong tiền cuối kỳ

| - | 4.000 .000 .000 |
| ---: | ---: |
| - | $(4.000 .000 .000)$ |
| $(9.965 .584 .000)$ | $(8.963 .803 .510)$ |
| $(9.965 .584 .000)$ | $(8.963 .803 .510)$ |


| $(23.248 .662 .625)$ | $(19.910 .670 .153)$ |
| ---: | ---: |
| 26.779 .532 .960 | 27.638 .884 .087 |
| 3.530 .870 .335 | 7.728 .213 .934 |

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018
NGƯỜI LÂP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Hương
KÉ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hạnh


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỢ <br> Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 1 ĐặC ĐIÉM HOẠT ĐƠNNG CỦA DOANH NGHIẸP

## Hình thức sờ hữu vón:

Công ty Cổ phần là Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phó Hà Nọi tiền thân là Trung tâm Phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được chuyển aổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết đinh số 1575/QĐ - BGD\&ĐT - TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101493714 cấp lần đầu ngày 24 tháng 05 năm 2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 04 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ của Công ty là: 102.194.840.000 VND; tương đương 10.219.484 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là $10.000 \mathrm{VND} /$ cổ phần. Mã cố phiếu EBS.
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính:

- Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, đía $C D$ và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành
- Kinh doanh văn phòng phẩm
- Buôn bán sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi
- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội)
- Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học
- In ấn và dịch vự liên quan đến in
- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ành hường đến Báo cáo tài chính giữa niên độ:
Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực: Kinh doanh, phát hành sách và thiết bị giáo dục. Đặc thù ngành nghề kinh doanh này là mang tính thời vụ, các loại sách giáo khoa, sách bổ trợ sách giáo khoa và sách tham khảo chủ yếu được phát hành và phân phối trong giai đoạn quy̆ II và quý III hàng năm (là giai đoạn chuẩn bị cho năm học mới). Đặc điểm này dẫn đến số dư một số khoản mục như Phải thu ngắn hạn của khách hàng, Hàng tồn kho (Thành phẩm), Chi phí phải trả ngắn hạn tại thời điểm 30/06 hàng năm sē tăng mạnh so với thời điểm đầu năm.

## Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
Cấu trúc doanh nghiệp:
Công ty có trụ sở tại: Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 92 người.

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (TIếp theo)
Ky kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 2 CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHINH

Chuẩn mực ké toán và chế độ kế toán
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thống tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một só điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chê độ kế toán
Công ty đã áp dựng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dã̃n Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định cửa từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dúng.

## 3 NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VI! TIĖN TẸ SỮ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## 4 TÓM TÂT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN QUAN TRỌNG

Các chính sách kế toán đã được áp dụng trong việc trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ này là nhất quán với các chính sách kế toán đã được áp dưng để trình bày Báo cáo tà chính cho năm tải chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 cùa Công ty.

## 4.1 Ước tính kế toán

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, yêu cầu Ban Giám đốc Công ty phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tà sản và việc trịnh bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại thời điểm lập báo cáo tà chính giữa niến độ cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ tà chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

### 4.2 Tiền và các khơan tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (khống kỳ hạn).
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyễn đổi thành một lượng tiền xác định và không có rưii ro trong chuyển đởi thành tiền kể từ ngày mua khoản đẩu tư đó tại thời điểm báo cáo.

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỢ (Tiép theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

### 4.3 Các khoàn đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chinh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đẩu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư .

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:
(i) Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 90 ngày kể từ ngảy mua khoản đầu tự đó được coi là "tương đương tiền";
(ii) Có thời hạn thu hồi vốn dưới 01 (một) năm hoặc trong 01 (một) chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
(iii) Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 (một) năm hoặc trên 01 (một) chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn (các khoản đầu tư tài chính dài hạn).

## Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

- Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách và hoạt động của bên đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.
- Các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư cổ phiếu, góp vốn vào các đơn vị khác với tỷ lệ nhỏ hơn $20 \%$ vốn điều lệ của công ty nhận đầu tư, các khoản cho vay và đầu tư dài hạn khác. Các khoản đầu tư này được phản ánh theo giá gốc.


### 4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và tranng thái sã̃n sàng sử dụng.
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phi ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tự, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy đinh tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 "Hàng tồn kho" và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập và sử dưng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đơi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cổng trình xây lắp tại doanh nghiệp.

## BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỢ (TIếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và két thúc ngày 30/6/2018

### 4.5 Nợ phài thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trì ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khơ đỏi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ dưới 01 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;
- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng nợ phải thu khó đỏi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chinh.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhựng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

### 4.6 Tài sàn cố định và khấu hao tài sản cố định

## Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dưng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào két quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lưy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dưng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sữ dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẩn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

|  | Số năm |
| :--- | ---: |
|  | $05-10$ |
| Phươong tiệ̂én vận tài | $06-10$ |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | $03-05$ |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## Tài sản cố đj̉nh vó hinh

Nguyên giá tài sản cố đỉnh vô hình bao gồm giá mua và các chi phi trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bỉ để đưa tài sản vào trạng thái sǎn sàng sử dưng. Các chi phl nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố đinh; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định vô hịnh được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lüy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thằng, áp dụng cho tấ cả các tài sản theo tỳ lệ được tính toán để phân bồ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trich khấu hao tài sản cố định.

Thởi gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình của Công ty như sau:

- Phần mềm: 03 năm


### 4.7 Chi phí trà trước

Chi phí trả trước bao gồm công cư dưng cư, chi phí thuê vǎn phòng và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

### 4.8 Nợ phài trà

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ dưới 01 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 nǎm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.


### 4.9 Chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh năm tài chính, nhưng chưa được thực chi vào thời điểm kết thúc năm tài chính, bao gồm: chi phí bản thảo, chi phí phát hành, nhuận bút, bản quyền sách... Khi các chi phi đó phát sinh thực tế, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### 4.10 Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Lợi 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 dưng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trên Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỚ (TIếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

### 4.11 Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dich được xác đinh mợt cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ich kinh tê từ giao dich này.
(i) Doanh thu cung cấp dịch vự được ghi nhận khi phần lợn rửi ro và lọi ich đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vư đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận;
(ii) Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lâi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lải tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lâi suất áp dưng.

### 4.12 Giá vốn hàng bán

Bao gồm giá vốn của thành phẩm, dịch vư bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu đã tiêu thụ trong năm và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phi sản xuạ́t chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho được ghi nhận 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.

### 4.13 Thuế

## Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN):

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN hàng nǎm là $20 \%$.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chju thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điểu chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng nhiư điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Các loại thuế khác: theo quy định hiện hành của Việt Nam.

### 4.14 Lãi cơ bàn trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cỗ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông với số lượng bỉnh quân gia quyển cổ phiếu phổ thông lưu hành trong năm. Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác đinh bằng việc điều chỉnh lội nhuận hoặc lỗ thuộc về cổ đông sở hựu cổ phiếu phỗ thông và số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do ảnh hưởng của các cổ phiếu phổ thông có tiềm năng suy giảm bao gồm trái phiếu chuyễn đổi và quyền chọn cổ phiếu.

CÔNG TY CƠ PHAN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHƠ HÀ NỚI
Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuât Duy Tiến, Trung Hòa, Câu Giây, Hà Nọi
BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮ'A NIÊN ĐỢ (TIếp theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

### 4.15 Các bên liên quan

Việc trỉnh bày mói quan hệ với các bên liên quan và các giao dich giơ̛a doanh nghiệp với các bên liên quan được thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26 "Thông tin về các bên liên quan" được ban hành và công bố theo Quyết đinh số 234/2003/QD-BTC ngảy 31 tháng 12 nǎm 2003 của Bộ trương Bộ Tài chính và Thông tư 161/2007TTT-BTC "Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết đinh só 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyêt định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính" ban hành ngày $31 / 12 / 2007$, cu thể:

Các bên liên quan được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết đỉnh các chính sách tài chính và hoạt động. Các trường hợp được coi là bên liên quan: Các doanh nghiệp - kể cả công ty me, công ty con, công ty liên kết - các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chju sự kiểm soát của Công ty, hoặ̆c cùng chung kiểm soát với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đảng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Tổng Giám đớc, viên chức của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đỉnh của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được gọi là bên liên quan.

Trong việc xem xét mối quan hẹ̉ của từng bẻn liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú ý chứ không phải là hình thức pháp lý.

BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH GIỮA NIÊN ĐỚ (TIÉp theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 5. THÔNG TIN BƠ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRỉNH BAY TRONG BÂNG CÂN ĐÓl KÉ TOÁN

5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|  | 30/6/2018 <br> (VND) | 01/01/2018 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 412.976.325 | 608.733 .890 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 3.117.894.010 | 4.670.799.070 |
| Tương đương tiền | - | 21.500.000.000 |
| Cộng | 3.530.870.335 | 26.779.532.960 |
| Số dư tiền mặt tại quỹ vào ngày 30/06/2018 bao gồm: | Nguyên tệ | VND |
| Ngoại tệ | - | - |
| Đồng Việt Nam |  | 412.976.325 |
| Cộng |  | 412.976 .325 |
| Số dư tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/06/2018 bao gồm: | Nguyên tệ | VND |
| Ngoait tệ | - | - |
| Đồng Việt Nam |  | 3.117.894.010 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa |  | 1.746.236.844 |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành |  | 22.130.077 |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |  | 1.329.172.281 |
| Công ty CP Chứng khoán VNDirect |  | 20.354 .808 |
| Cộng |  | 3.117.894.010 |

5.2. Phài thu khách hàng
a. Phải thu khách hàng ngắn hạ̣

Công ty Sách thiết bị trường học
Các Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo
Các trường học
Các đơn vị thuộc Cống ty TNHH MTV Nhà Xuát bản
Giáo dục Việt Nam
Các Đại lý

| 30/6/2018 <br> (VND) | $01 / 01 / 2018$ (VND) |
| :---: | :---: |
| 74.878.673.652 | 62.692.944.784 |
| 23.172.092.551 | 7.781.656.734 |
| 3.313.075.742 | 7.623.786.148 |
| 23.215.350 | 33.615.350 |
| 11.641.487.072 | 8.073.479.283 |
| 36.728.802.937 | 39.146.045.171 |
| - | 34.362.098 |
|  |  |
| - |  |
| 74.878.673.652 | 62.692.944.784 |

BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́ (TIép theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày $01 / 01 / 2018$ và kết thủc ngày $30 / 6 / 2018$

### 5.3. Phải thu vè̀ cho vay ngắn hạn

Công ty CP Sách Dân tộc (*)
Cộng

| $30 / 06 / 2018$ <br> (VND) | $01 / 01 / 2018$ <br> $($ VND |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 1.500 .000 .000 | 1.500 .000 .000 |  |
| 1.500 .000 .000 |  | 1.500 .000 .000 |

(*) Khoản cho vay Công ty CP Sách Dân tộc loại tiền VND lãi suất 10,5\%/năm, hinh thức đảm bảo tín chấp, thời hạn 12 tháng đả được gia hạn đến thời điểm 12/8/2018.

### 5.4. Phài thu khác

|  | 30/6/2018 (VND) |  | 01/01/2018 <br> (VND) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | $\begin{array}{r} \text { Dự } \\ \text { phòng } \end{array}$ | Giá trị | $\begin{array}{r} \text { Dur } \\ \text { phòng } \end{array}$ |
| a. Ngắn hạn | 1.345.764.289 | - | 867.474.761 | - |
| Phải thu về lãi cho vay | 110.333 .711 | - | 245.705.020 |  |
| Tạm ứng | 995.443 .141 | - | 367.796.140 |  |
| Phải thu khác | 239.987.437 | - | 253.973.601 | - |
| + Phải thu Nhà Xuất bản GD Việt Nam (*) | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - |
| + Phài thu BHXH, BHYT | 39.987.437 | - | 53.973 .601 | - |
| b. Dài hạn | - | - | 5.000.000 | - |
| - Kı̂ quy̆, ký cược | - | - | 5.000 .000 | - |
| Cộng | 1.345.764.289 | - | 872.474.761 | - |

(*) Theo hợp đồng góp vốn số 1E/2010/HĐGV ngày 08/7/2010 giữa Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội với Nhà Xuất Bản Giáo dưc Việt Nam đã thống nhất thực hiện góp vốn để cùng đầu tư xây dựng công trình cao tầng tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội thuộc Dự án "Xây dựng Trung tâm xuất bản - Phát hành sách giáo khoa" với những nội dung sau:

- Địa điểm thực hiện tại: Lô đất D32 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Diện tich lô đất là $4550 \mathrm{~m}^{2}$
- Mưc đích sử dụng đất: Xây dựng tòa nhà cao tầng để làm vắn phòng bao gồm 2 khối (khối 1 có 5 tầng, khối 2 có 15 tầng) và 01 tầng hầm; Giấy chứng nhận quyền sử dưng đất do Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam đứng tên, các bên góp vốn sẽ được sử dụng sàn phẩm là 1 phần diện tích của công trình trong thời hạn 45 năm kể từ ngày hoàn thiện công trình tương ứng với tỉ lệ góp vốn/ tổng mức đầu tư xây dựng và hoàn thiện công trình.
- Tổng vốn góp dự kiến: 220 tỳ VND, trong đó: Phần vốn góp của Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội là $15 \%$. Tại thời điểm 30/06/2018, phần vốn góp thực tế là 200 triệu VND và Dự án này đang tạm dừng đầu tư.


## CÔNG TY CÓ PHÀN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘI

Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
BÀN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
5.5. Nợ xấu

|  | 30/6/2018 (VND) |  |  | 01/01/2018 (VND) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Dự phȯng |
| Doanh nghiệp tư nhân Sách và Văn phòng phẩm Cuộc sống mới | 751.214.823 | - | 751.214.823 | 751.214.823 | - | 751.214.823 |
| Nhà sách Thành Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh | 827.691.820 | - | 827.691 .820 | 827.691.820 | - | 827.691 .820 |
| Các đối tượng khác | 470.934 .217 | - | 470.934 .217 | 470.934.217 | - | 470.934 .217 |
| Cộng | 2.049.840.860 | - | 2.049.840.860 | 2.049.840.860 | - | 2.049.840.860 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỚ (TIếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày $01 / 01 / 2018$ và kết thúc ngày $30 / 6 / 2018$
5.6. Hàng tồn kho

| - Nguyên <br> liệu, vật liệu <br> - Chi phí | 30/6/2018 (VND) |  | 01/01/2018 (VND) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dưp phòng | Glá góc | Dưp phơng |
|  | 14.581.857.386 | - | 6.238.855.829 | - |
| - Chi phí <br> SX, KD dở <br> dang | 27.357.824.764 | - | 16.650.680.036 | - |
| - Thành phẩm | 29.901.534.691 | (1.158.079.317) | 13.084.550.528 | (1.158.079.317) |
| - Hàng hóa | 3.517.515.763 | - | 2.645.988.867 | - |
| Cộng | 75.358.732.604 | (1.158.079.317) | 38.620.075.260 | (1.158.079.317) |

### 5.7. Chi phí trà trước

|  | $\begin{array}{r} 30 / 6 / 2018 \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Ngắn hạn | 483.344.948 | 769.676.739 |
| Thuê GTGT đầu vào không được khấu trừ chờ phân bổ |  | 755.084.320 |
| Phíquản lý xuất bản | 409.233 .583 |  |
| Các khoản khác | 74.111.365 | 14.592.419 |
| b. Dài hạn | 12.427.943.676 | 14.263.366.580 |
| Chi phí bản thảo |  | 1.358.965.833 |
| Chi phí thuê kho tại khu công nghiệp Nam Thăng Long | 1.755.681.818 | 1.960.227.273 |
| Chi phí thuê Văn phòng D2.1 Khu VP và nhà ở cao cấp Vinaconex | 9.961.336.321 | 10.087.163.727 |
| Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 710.925 .537 | 857.009.747 |
| Cộng | 12.911.288.624 | 15.033.043.319 |

## CÔNG TY CÓ PHÅN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘI

## Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHíNH (Tiếp theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
5.8. Tăng giảm tài sàn cố định hữu hình

| NGUYÊN GIÁ | Máy móc, thiết bị (VND) | Phương tiện vận tài (VND) | Thiết bì, dụng cụ quàn lỳ <br> (VND) | Tổng cộng (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Taii ngày 01/01/2018 | 44.545.455 | 3.445.728.899 | 2.153.730.583 | 5.644.004.937 |
| Mua trong ky | 143.324 .000 | 874.760 .000 |  | 1.018.084.000 |
| Tại ngày 30/6/2018 | 187.869.455 | 4.320.488.899 | 2.153.730.583 | 6.662.088.937 |
| Trong đó: |  |  | 2.153 .730 .583 | 6.662.088.937 |
| Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng |  | - | 48.727 .273 | 48.727 .273 |
| GIÁ TR! HAO MÒN LŨY KÉ |  |  |  |  |
| Tai ingày 01/01/2018 | 8.909.091 | 856.562 .313 | 1.737.615.072 | 2.603.086.476 |
| Khấu hao trong kỳ | 2.388 .733 | 264.569 .476 | 152.745.824 | 419.704 .033 |
| Tại ngày 30/6/2018 | 11.297.824 | 1.121.131.789 | 1.890.360.896 | 3.022.790.509 |
| GIÁ TRI! CÒN LȦI |  |  |  |  |
| Tại ngày 01/01/2018 | 35.636.364 | 2.589.166.586 | 416.115 .511 | 3.040.918.461 |
| Tại ngày 30/6/2018 | 176.571.631 | 3.199.357.110 | 263.369.687 | 3.639.298.428 |

BÃN THUYÉT MINH BAO CAO TÀ CHINH GIŨ'A NIÊN DỌ (TIÓp theo)
Kỳ kê toán bất đầu từ ngày 01/01/2018 và kêt thúc ngày 30/8/2018

### 5.9. Tàl sản vớ hình

| NGUYÊN GIÁ | Phần mèm máy tính (VND) | Tơng công <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| Tal ngày 01/01/2018 | 63.000.000 | 63.000.000 |
| Tal ngày 30/6/2018 | 63.000.000 | 63.000.000 |
| GIÁ TR\| HAO MÒN LŨY KÉ |  |  |
| Tal ngày 01/01/2018 | 12.250.000 | 12.250.000 |
| Khấu hao trong kỳ | 10.500.000 | 10.500 .000 |
| Tại ngày 30/6/2018 | 22.750.000 | 22.750 .000 |
| GIÁ TR\| CÒN LẠ| |  |  |
| Tại ngày 01/01/2018 | 50.750.000 | 50.750.000 |
| Tai ngày 30/6/2018 | 40.250.000 | 40.250.000 |

5.10. Chi phí xây dựng cơ bàn dờ dang

30/6/2018
(VND)

|  | (VND) |  | (VND) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá góc | Giá trij có thế thu hồi | Giá góc | Giá trỉ có thể thu hồi |
| Dư án nhà kho tại Xã Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội (*) | 3.401.299.000 | - | 3.401.299.000 | - |
| Cộng | 3.401.299.000 | - | 3.401.299.000 | - |

(*) Theo Hợp đồng góp vốn số 47/2010/HĐGV ngày 15/7/2010 theo hình thức tài sàn đồng kiểm soát giữa Công ty CP In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nợi và các bên là: Cóng ty CP Học liệu tại Hà Nợi; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nợ; Công ty CP Sách thiết bị Giáo dục Miền Bắc; Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nọi đã thống nhất thực hiện góp vốn để cùng thực hiện Dự án xin cấp đất để mở rộng mặt bằng sản xuất. Theo đó, Công ty CP In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội là đơn vi đại diện thực hiện các thủ tục và theo döi chi phí của dự án.

- Địa điểm thực hiện tại: Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phó Hà Nội
- Diện tích khu đất là: $7.662 \mathrm{~m}^{2}$
- Mưc đích sử dưng đát: Dùng làm kho, xưởng sản xuất của các bên liên quan. Giáy chứng nhận quyền sử dụng lô đất do Công ty CP In Sách Giáo khoa tại Thành phố Hà Nội đứng tên. Các bên góp vốn sẽ được sử dưng sản phẩm là mợt phẩn diện tich của khu đất tương ưng với tỉ lệ góp vốn/ tổng mức vốn đầu tư của Dự án.


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH GIỮA NIÊN ĐƠ (TIếp theo)

Kỳ ké toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày $30 / 6 / 2018$

- Tổng vốn góp dự kiến: 7.662.000.000 VND, trong đó phấn vôn góp của Công ty CP Sách Giáo duc tại Thành phố Hà Nọi là $25 \%$ tương đương vơi: 1.915.500.000 VND. Theo Hợp đồng này đến thời điểm 01/01/2013 Công ty đă thực hiện góp đủ số tiền theo yêu cầu của Họp đồng, tương ứng 1.915.500.000 VND.
- Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2018 Công ty đã góp tiếp số tiền thực hiện dự án theo các công văn phân bổ chi phí của Công ty CP In Sách Giáo khoa tại Thành phó Hà Nội.
- Tổng số kinh phí mà Công ty đã đông góp để thực hiện dự án lãy kế đến thời điểm 30/06/2018 là: 3.401.299.000 VND. Đến thời điểm hiện tại dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dưng đắt, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên diện tích đất $7.620 \mathrm{~m}^{2}$


### 5.11. Đầu tư tài chính dài hạn

|  | 30/6/2018 <br> (VND) |  | 01/01/2018 (VND) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dưp phòng | Giá gốc | Dưp phòng |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 2.400.000.000 | - | 2.400.000.000 | - |
| Công ty Cos phần |  |  |  |  |
| Phát hành Sách | 2.400 .000 .000 | - | 2.400.000.000 | - |
| Giáo duc |  |  |  |  |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 2.750.000.000 | - | 2.750.000.000 | - |
| Công ty CP Dich vụ |  |  |  |  |
| Xuất bản Giáo dục | 750.000 .000 | - | 750.000 .000 | - |
| Hà Nội |  |  |  |  |
| Công ty CP Đầu tư |  |  |  |  |
| Xuất bản Thiết bi | 2.000.000.000 | - | 2.000.000.000 | - |
| Giáo dục Việt Nam |  |  |  |  |
| Cộng | 5.150.000.000 | - | 5.150.000.000 | - |

Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bồ Tài chính, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào đơn vị khác tại ngày 30 tháng 6 nǎm 2018 cần được trình bày. Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính.

Chi tiết các khoản đầu tư vào Công ty liên kết theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỳ lệ quyền biểu quyết.

## CÔNG TY CÓ PHÅN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘ

Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

## BȦN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHİNH GIỮA NIÊN ĐỌ̆ (Tiếp theo)

Ky kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## Đầu tư vào Công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty tại ngày 30/6/2018 như sau:

| Tên Công ty liên kết | Nơi thành lập và hoạt động | Tỳ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoat động kinh doanh |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục Đầu tư vào đơn vị khác | Hà Nội | 21,82\% | 21,82\% | Phát hành, kinh doanh sách và thiết bị giáo dục, tổ chức khai thác đề tài |
| Tên Công ty nhận đầu tư | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoat đông kinh doanh |
| Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội | Hà Nội | 3,00\% | 3,00\% | Tổ chức biên soạn, biên tập, dịch thuật, thiết kế, minh họa chế bản sách giảo khoa |
| Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam | Hà Nội | 1,80\% | 1,80\% | Phát hành, kinh doanh sách và thiết bị giáo dục |

## BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ̃ (Tiếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

### 5.12. Phà trà ngườì bán

a. Phài trà người bán ngắn hạn

Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nã̃ng Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát
Công ty CP In Hà Nội
Phải trả cho các đối tượng khác
b. Phài trà người bán dài hạn Cộng

|  | 30/6/2018 <br> (VND) |  | 01/01/2018 (VND) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nọ̣ | Giá trị | Số có khả năng trà nọ |
| a. Phài trà người bán ngắn hạn | 42.494.150.778 | 42.494.150.778 | 18.769.589.481 | 18.769.589.481 |
| Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội | 8.109.429.250 | 8.109.429.250 | 3.260.148.918 | 3.260.148.918 |
| Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | 3.918.635.600 | 3.918.635.600 | 3.247.829.517 | 3.247.829.517 |
| Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát | 14.907.531.600 | 14.907.531.600 |  |  |
| Công ty CP In Hà Nội | 2.590.092.178 | 2.590.092.178 | 834.265.724 | 834.265.724 |
| Phải trả cho các đối tượng khác | 12.968.462.150 | 12.968.462.150 | 11.427.345.322 | 11.427.345.322 |
| b. Phài trà người bán dài hạn | - | - |  | - |
| Cộng | 42.494.150.778 | 42.494.150.778 | 18.769.589.481 | 18.769.589.481 |

5.13. Thuế và các khoản phài nộp Nhà nước

|  | 01/01/2018 <br> (VND) | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | 30/6/2018 (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài nộp |  |  |  |  |
| Thuể giá trị gia tăng | 142.370.921 | 126.290.729 | 267.798.173 | 863.477 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 555.121 .648 | 984.195.747 | 555.121 .649 | 984.195 .746 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 1.037.923.145 | 1.038.454.605 | 2.071.347.750 | 5.030.000 |
| Các loại thuế khác | - | 3.000 .000 | 3.000 .000 | - |
| Phài thu | - | - | - | - |
| Cộng | 1.735.415.714 | 2.151.941.081 | 2.897.267.572 | 990.089.223 |

BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH GIỮA NIÊN ĐƠ (TIếp theo)
Kỳ ké toân bắt đâu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

### 5.14. Chì phí phảl trả ngắn hạn

|  | 30/6/2018 <br> (VND) | 01/01/2018 <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Trich trưóc chi phi bản thảo, phi phát hành | 798.578.914 | 147.120.256 |
| Trích trước chi phi nhuận bút, bản quyền sách | 5.501.745.487 |  |
| Trích trước chi phi QLXB | 65.275 .206 | - |
| Chi phi phải trả khác | - | 30.000 .000 |
| Cộng | 6.365.599.607 | 177.120.256 |

### 5.15. Phải trả khác

|  | 30/6/2018 (VND) |  | $\begin{gathered} \text { 01/01/2018 } \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dưp phòng | Giá gó́c | Dự phòng |
| a. Ngắn hạn | 598.283.128 |  | 168.520.074 |  |
| Kinh phí công đoàn | 62.163.092 | - | 67.873 .851 | - |
| Bảo hiểm xã hội | - | - | 1.600.052 | - |
| Bảo hiểm y tế | - | - | - | - |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 3.842 .346 | - | - | - |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - | 99.046.171 | - |
| - Cổ tức, lọ̣i nhuận phải trá | 29.702.690 | - | 24.482.690 | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 502.575 .000 | - | 74.563.481 | - |
| b. Dài hạn | 46.000 .000 | - | 46.000 .000 | - |
| Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn | 46.000 .000 | - | 46.000 .000 | - |
| Cộng | 644.283.128 | $\cdot$ | 214.520 .074 | - |

## CÔNG TY CÓ PHÀN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ́ HÀ NỘl

## Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

## BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
5.16. Vốn chủ sờ hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hựu

|  | Vốn góp của chủ sở hữu VND | Thặng dư vốn cổ phần VND | Cồ phiếu quỹ <br> VND | Quỹ đầu tư phát triển VND | Lợi nhuận chưa phân phối <br> VND | Tồng cộng $\qquad$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NĂM TRƯỚC |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 102.194.840.000 | 669.277 .482 | (2.116.606.556) | 12.598.628.953 | 11.707.684.677 | 125.053.824.556 |
| Lãi trong năm | - | - | - | - | 11.912.764.826 | 11.912.764.826 |
| Trich lập quỹ khen thưởng phúc lợi | - | - | - | - | (1.786.914.725) | (1.786.914.725) |
| Trả cổ tức bằng tiè̀n mặt | - | - | - | - - | (8.969.025.600) | (8.969.025.600) |
| Số dư cuối năm | 102.194.840.000 | 669.277 .482 | (2.116.606.556) | 12.598.628.953 | 12.864.509.178 | 126.210.649.057 |
| KỲ NÀY |  |  |  |  |  |  |
| Tại ngày 01/01/2018 | 102.194.840.000 | 669.277.482 | (2.116.606.556) | 12.598.628.953 | 12.864.509.178 | 126.210.649.057 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | - | 4.216.814.385 | 4.216.814.385 |
| Trả cổ tức năm 2017 (*) | - | - | - | - | (9.965.584.000) | (9.965.584.000) |
| Trích quy | 102.194.840.000- | $66.277 .48{ }^{-}$ | (2116.606.556) | 595.638 .241 | -115.739.563 | 595.638 .241 |
| Tại ngày 30/06/2018 | 102.194.840.000 | 669.277 .482 | (2.116.606.556) | 13.194.267.194 | 7.115.739.563 | 121.057.517.683 |

(*) Cǎn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông số 55/SGDHN ngày 20/03/2018: Công ty thực hiện chia cồ tức 10\% năm 2017, trich quȳ đầu tư phát triển $5 \%$.

## BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GIÜ'A NIÊN DO (TIOp theo)

Kỳ ké toán bát đâu từ ngày 01/01/2018 và kôt thúc ngáy 30/8/2018
b) Chl tlêt vôn đâu tu' của chủ sớ hớu

|  | 30/6/2018 <br> (VND) | $\begin{array}{r} \text { Tẏ } 10 \\ \% \\ \hline \end{array}$ | 01/01/2018 <br> (VND) | $\begin{array}{r} \text { Tyं } 16 \\ \% \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH |  |  |  |  |
| MTV Nhà Xuât bản | 25.911.000,000 | 25,35\% | 25.911,000.000 | 25,35\% |
| Gláo duyc Viẹt Nam |  |  |  |  |
| Công ty CP Đâu tu' CMC | 9.746.000.000 | 9,54\% | 9,746,000.000 | 9,54\% |
| Mutual Fund Ellite (Non-Ucits) | 7.650.000.000 | 7,49\% | 7.650.000.000 | 7,49\% |
| Bà Ngo Phưong Anh | 19.936.000.000 | 18,51\% | 19.936.000.000 | 19,51\% |
| Có aông khác | 36.412.840.000 | 35,63\% | 36.412.840.000 | 35,63\% |
| Cổ phiếu quy | 2.539.000.000 | 2,48\% | 2.539.000.000 | 2,48\% |
| Cộng | 102.194.840.000 | 100\% | 102.194.840.000 | 100\% |

c) Các giao dich về vốn vớl các chủ sở hựu và phân phớl cơ tức, chla lợl nhuận

- Vốn đẩu tư của chủ sở hựu
+ Vón góp ad̉u kỳ
+ Vốn góp cuói kỳ
- Có tức, Iơi nhuận áả chia trên lọi nhuận năm trươ

| Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 | Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 |
| :---: | :---: |
| (VND) | (VND) |
| 102.194.840.000 | 102.194.840.000 |
| 102.194.840.000 | 102.194.840.000 |
| 102.194.840.000 | 102.194.840.000 |
| 9.965.584.000 | 8.696.025.600 |

d) Cổ phiếu

- Só lượng cở phiếu đăng ký phát hành
- Sól lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Có phiếu phớ thông
- Só lương cổ phiéu được mua lại (cố phiếu quỹ)
+ Có phié́u phồ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Có phiéu phớ thông
*Mênnh giá cơ phiếu đang lưu hành:
10.000 ad̂ng c ó phiéu

| 30/6/2018 <br> (VND) | $01 / 01 / 2018$ <br> (VND) |
| :---: | :---: |
| 10.219.484 | 10.219.484 |
| 10.219.484 | 10.219.484 |
| 10.219.484 | 10.219.484 |
| 253.900 | 253.900 |
| 253.900 | 253.900 |
| 9.965.584 | 9.965.584 |
| 9.965.584 | 9.965.584 |

e) Các quỹ của công ty

## Quy̆ đầu tư phát triển <br> Cộng

| $30 / 6 / 2018$ <br> (VND) | $01 / 01 / 2018$ <br> (VND) |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 13.598 .628 .953 <br> 13.194 .267 .194 | 12.598 .628 .953 |

CÔNG TY CÓ PHÃN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỌI
Nhà D, Tầng 2, Khu VP Vinaconex 1, 289A Khuât Duy Tiên, Trung Hòa, Câu Giây, Hà Nôi
BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINNH GIỮA NIÊN ĐỌ (TIÉp theo)
Kỳ ké toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 6. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRINH BÀY TRONG BÁO CÁO KET QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### 6.1 Doanh thu bán hàng và cung cáp dj̣ch vụ

|  | Từ 01/01/2018 đén 30/6/2018 (VND) | Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Tồng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu | 79.896.288.234 | 83.869.797.656 |
| Doanh thu bán Sách Tham khảo | 78.685.272.417 | 67.478.093.168 |
| Doanh thu bán Sách Bổ trợ | - | 8.842.123.308 |
| Doanh thu bán Văn phòng phẩm, khác | 1.203.720.908 | 7.534.056.998 |
| Doanh thu bán Vở tự in | 7.294.909 | 15.524.182 |
| Tô̂ng Doanh thu thuần bán hàng và cung cáp dịch vụ | 79.896.288.234 | 83.869.797.656 |

6.2 Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cáp

|  | Từ 01/01/2018 đén 30/6/2018 (VND) | Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn bán Sách Tham khảo | 56.939.083.041 | 46.982.054.762 |
| Giá vốn bán Sách Bổ trợ |  | 7.248.903.355 |
| Giá vốn bán Văn phòng phẩm, khác | 1.124.685.278 | 6.594.012.531 |
| Giá vốn bán Vở tự in | 7.009.090 | 14.612.724 |
| Cộng | 58.070.777.409 | 60.839.583.372 |

6.3 Doanh thu hoạt động tài chính

|  | Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 (VND) |
| :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 515.026 .973 |
| Cổ tức lợi nhuận được chia | 363.000 .000 |
| Cộng | 878.026.973 |

6.4 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

|  | Từ 01/01/2018 đển 30/6/2018 (VND) | Từ 01/01/2017 đén 30/6/2017 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí bán hàng | 12.578.638.897 | 13.559.103.680 |
| Tiền lương | 8.744.471.134 | 8.797.987.801 |
| Chi phí dich vụ mua ngoài | 1.457.275.307 | 1.632.367.220 |
| Các khoản chi phí bán hàng khác | 2.376.892.456 | 3.128.748.659 |
| Chi phí quàn lý doanh nghiệp | 4.923.718.904 | 5.501.386.885 |
| Chi phí công cư, dưng cư, đồ dùng | 136.129.271 | 698.460.534 |
| Tiền lương | 2.236.109.298 | 2.807.228.441 |
| Khấu hao TSC® | 430.204 .033 | 382.933.128 |
| Thuế, phí, lệ phi | 3:000.000 | 3.000 .000 |
| Chi phi dich vu mua ngoà | 568.390 .846 | 367.151.721 |
| Các khoản chi phi khác bằng tiền | 1.549.885.456 | 1.242.613.061 |

BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHINH GIỮA NIÊN ĐỢ (TIép theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và két thúc ngày 30/6/2018

### 6.5 Chi phí thué thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 (VND) | Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận trước thué | 5.201.010.131 | 5.116.884.236 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | 82.968.600 | 123.639 .785 |
| - Chi phi không đượ trưr | 82.968.600 | 44.800 .716 |
| - Các khoản tiển phạt | - | 41.839 .069 |
| - Lương HĐQT không trưc tiếp điểu hành |  | 37.000.000 |
| Các khoản điều chỉnh giảm | (363.000.000) | (363.000.000) |
| - Thu nhập từ chia cổ tức được miễn thuế TNDN | (363.000.000) | (363.000.000) |
| Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành | 4.920.978.731 | 4.877.524.021 |
| Thuế suất | 20\% | 20\% |
| Điều chỉnh thuế TNDN năm trước vào TNDN kỳ này | - | 50.406 .234 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 984.195.746 | 1.025.911.038 |

6.6 Lãi cơ bản trền cổ phiếu

|  | Tù 01/01/2018 đến 30/6/2018 (VND) | Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | 4.216.814.385 | 4.090.973.198 |
| Số cổ phiếu phổ thông đầu kỳ | - |  |
| Số cổ phiếu phát hành thêm | - |  |
| Số cổ phiếu bình quân trong kỳ | 9.965 .584 | 9.965 .584 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 423 | 411 |

6.7 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

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

| Từ 01/01/2018 <br> đênn 30/6/2018 <br> (VND) |
| ---: |
| 18.603 .084 .720 |
| 10.980 .580 .432 |
| 430.204 .033 |
| 50.820 .598 .201 |
| 3.926 .777 .912 |
| 84.761 .245 .298 |

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 (VND)
23.677.992.501
11.605.216.242
382.933 .128
53.495.366.527
4.374.361.720
93.535.870.118

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH GIỮA NIÊN ĐỢ (TIẾp theo)

Kỳ ké toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày $30 / 6 / 2018$

### 6.8 Công cụ tà chính

## Quàn lý rùi ro vón

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt đônng liên tục vửa tôi đa hơa lọi ich của cổ đông thông qua tối ưu hóa sổ dư nguồn vớn và công nợ.
Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần và phần vốn chủ sở hựu của Công ty.

Hệ số đòn bẩy tài chinh
Hệ số đơn bầy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc kỳ kế toán như sau:

|  | 30/6/2018 <br> (VND) | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2018 \\ \text { (VND) } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản vay và nợ thuê tai chính |  |  |
| Trừ: Tiền | 3.530.870.335 | 26.779.532.960 |
| Nợ thuần | (3.530.870.335) | (26.779.532.960) |
| Vốn chủ sở hữu | 121.057.517.683 | 126.210.649.057 |
| Tì lệ nợ thuần trên vốn chủ sờ hữu | $(0,03)$ | $(0,21)$ |

## Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn.

Các loại công cụ tài chính

|  | 30/6/2018 <br> (VND) | $01 / 01 / 2018$ (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá trị ghi sổ |  |  |
| Tài sản tài chính |  |  |
| Tiền | 3.530.870.335 | 26.779.532.960 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 76.224.437.941 | 63.560.419.545 |
| Đầu tư tài chính | 5.150.000.000 | 5.150.000.000 |
| Tổng cộng | 84.905.308.276 | 95.489.952.505 |
| Công nợ tài chính |  |  |
| Các khoản vay và nợ thuê tài chính | - | - |
| Phải trả người bán và phải trả khác | 43.092.433.906 | 18.938.109.555 |
| Chi phí phải trả | 6.365.599.607 | 177.120.256 |
| Tổng cộng | 49.458.033.513 | 19.115.229.811 |

Công ty chưa đánh giá giá trị hợ lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày két thúc kỳ kế toán do Thông tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2009 ("Thông tư 210") cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đươong cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp ly̆, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế.

BÀN THUYÉT MINH BÁO CAO TÀI CHINH GIŨ'A NIÊN ĐƠ (TIếp theo)
Kỳ ké toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018

## 7. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 7.1 Báo cáo bộ phận

Báo cáo bộ phận theo loại hình kinh doanh: Trong năm tài chính két thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong linh vực kinh doanh sách và thiết bỉ giáo dục, các hoạt động khác chiếm tỳ trọng không đáng kể. Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh theo từng ngành nghề như sau:

Doanh thu
bán hàng hóa
(VND)
Kết quả
Doanh thu
Các khoản giảm trừ
Giá vốn hàng bán
79.896.288.234

Lợi nhuận gộp
58.070.777.409

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu): Báo cáo bọ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng tạo ra doanh thu cho bộ phận. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát sinh chủ yếu tại khu vực Miền Bắc nên Công ty không lập Báo cáo bộ phận thứ yếu (theo khu vự đía lỳ).

### 7.2 Thông tin vè̀ các bên có liên quan

## Các bên liên quan:

Các bên được coi là bên liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trọng việc ra quyết đỉnh các chính sách tà chính và hoạt động.

Nghiêp vu với các bên liên quan: Trong năm tài chính các nghiệp vư của Công ty với các bên có liên quàn như sau:

|  | Mối quan hê | 6 tháng đầu năm 2018 (VND) |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng hóa |  | 19.607.130.187 |
| Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt | Công ty me |  |
| Nam | Tập đoàn | 34.065 .023 |
| Công ty CP Dịch vu Xuất bản Giáo dục Hà Nội | Cùng Tập đoàn | 6.345 .700 |
| Công ty CP Bản đồ Tranh ảnh Giáo duc | Cüng Tạp đoàn |  |
| Công ty CP Sách và Thiết bi Giáo dục Miền Bắc | Cùng Tâp đoàn | 4.312.350 |
| Công ty CP Sách và Thiết bi Giáo dục Miền Nam | Cùng Tâp đoàn |  |
| Công ty CP Mỹ Thuật Truyền thông | Cung Tapp đoàn | 330.979 .260 |
| Công ty CP Sách Dản tộc | Cung Tapp đoàn | 6.142 .500 |
| Công ty CP Sách Giáo duc tại TP. Đà Năng | Cung Tạp đoàn | 4.324.693.520 |
| Công ty CP Sách giáo dục tại Thành phố H ô Chi | Cùng Tạp đoàn | 12.841.398.360 |
| Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵg | Cùng Tập đoàn | 320.046.480 |
| Công ty CP Đâu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | Cüng Tập đoàn |  |

BÀN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (TIép theo)
Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc ngày 30/6/2018
Công ty CP Đầu tư và Phát triễn Giáo dục Phương
Nam
Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục
Doanh thu cho thuê văn phòng, cho thuê cừa
hàng

Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục

## Mua hàng hóa

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Công ty CP Dịch vư Xuất bản Giáo dục Hà Nội
Công ty CP Bản đồ Tranh ảnh Giáo dục
Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc
Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Trung
Công ty CP Sách Dâh tộc
Công ty CP Sách Giáo ducc tại Thành phố Đà Năng
Công ty CP Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí
Minh
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nãng
Công ty CP Đầu tư và Phát triền Giáo dực Hà Nội
Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục
Công ty CP Phát hành Sách Giáo duc
Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Gia Định

## Cổ tức nhận được

Công ty CP Dịch vụ Xuât bản Giáo dục Hà Nội
Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục

## Lãi cho vay

Công ty CP Sách Dậ̣ tộc
Phải thu ngắn hạn của khách hàng
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt

## Nam

Công ty CP Sách và Thiết bi Giáo dục Miền Bắc
Công ty CP Mỹ thuật \& Truyền thông
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Công ty CP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục
Công ty CP Sách và Thiết bi Giáo dục Miền Trung
Phải trả cho người bán ngắn hạn
Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
Công ty CP Sách Dân tộc
Công ty CP Sách và Thiét bi Giáo dục Miền Trung
Công ty CP In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội
Công ty CP Đầu tư và Xuất bản Giáo dục
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

Mốl quan hề
Công ty liên kết
1.739.146.994
10.909.091

Công ty liên kết
10.909.091
27.476.411.681

| Công ty me Tập đoàn | 1.235 .000 |
| :---: | :---: |
| Cùng Tập đoàn | 536.288 .960 |
| Cùng Tập đoàn |  |
| Cüng Tập đoàn | 5.285 .500 |
| Cùng Tập đoàn |  |
| Cùng Tập đoàn | 104.683.600 |
| Cùng Tập đoàn | 6.924.240.290 |
| Cùng Tập đoàn | 1.727.135.520 |
| Cùng Tập đoàn | 791.320 .743 |
| Cùng Tập đoàn | 13.863.200 |
| Cùng Tập đoàn |  |
| Công ty liên kết | 13.553.408.970 |
| Cùng Tapap đoàn | 3.818.949.898 |
| Cùng Tập đoàn |  |

363.000 .000
75.000 .000
288.000.000
79.187 .500
79.187.500
11.572.017.972
90.093.940
45.524.520
304.849.080
10.641.606.432
5.208 .000
484.736.000
16.827.148.475
893.794.309
457.656.120

Cùng Tập đoàn
Cùng Tập đoàn Cùng Tập đoàn Cùng Tập đoàn
Cùng Tậ̣ đoàn (VND)
104.683.600
1.727.135.520
791.320.743
13.553.408.970
3.818.949.898

Cùng Tập đoàn
Công ty liên kết

Cùng Tập đoàn

Công ty mẹ Tập đoàn Cùng Tập đoàn Cùng Tập đoản Cùng Tập đoàn
Cùng Tập đoàn

Cùng Tập đoàn Cùng Tập đoàn

Cùng Tập đoàn

| 6 tháng đầu |
| ---: |
| nǎm 2018 |
| (VND) |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (TIếp theo)

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kêt thúc ngày 30/6/2018


## Thu nhâp của các thành viên của $H Đ Q T$ và Ban Giám đốc:



### 7.3 Các khoản bất thường và sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán

Đến ngày lập Báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng không có sự kiện nào khác có thể làm cho các số liệu và thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét của Công ty bị phản ánh sai lệch.

### 7.4 Thông tin so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và các Thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính giựa niên độ đả được Công ty TNHH Hâng Kiểm toán AASC soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017.

NGƯỜI LẬP BIÉU


Nguyễn Cẩm Hương

KÉ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hạnh

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

