# NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT <br> BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ QUÝ 3 NĂM 2022 NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2022 

# Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt 

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2022

NỘI DUNG ..... TRANG
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B02a/TCTD) ..... 1-3
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng (Mẫu B03a/TCTD) ..... 4-4
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Mẫu B04a/TCTD) ..... 5-6
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng (Mẫu B05a/TCTD) ..... 7-49

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Báo cáo tình hình tài chính riêng tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2022

Mẫu B02a/TCTD
(Ban hành theo Thông tur số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

Đon vị tính: triệu đồng $V N$

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | TÀI SẢN |  |  |  |
| I | Tiền mặt | V-1 | 543.541, | 616.152, |
| II | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam | V-2 | 225.751, | 2.536.676 |
| III | Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | V-3 | 10.907.753, | 14.852.080 |
| 1 | Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác |  | 8.057.753, | 13.172.080 |
| 2 | Cho vay các tổ chức tín dụng khác |  | 2.850 .000 | 1.680.000 |
| 3 | Dự phòng rủi ro ${ }^{(*)}$ |  | - |  |
| IV | Chứng khoán kinh doanh |  | - |  |
| V | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | V-4 | 49.372 | 13.221 |
| VI | Cho vay khách hàng | V-5 | 50.053.627 | 45.688.710 |
| 1 | Cho vay khách hàng | V-5.1 | 50.851.517, | 46.389.215, |
| 2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | V-5.2 | (797.890) | (700.505), |
| VII | Hoạt động mua nọ' |  | - |  |
| 1 | Mua nọ |  | - |  |
| 2 | Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ |  | - |  |
| VIII | Chứng khoán đầu tur | V-6 | 11.258.868, | 9.050 .568 |
| 1 | Chứng khoán đầu tư sã̃n sàng để bán |  | 11.121.498, | 9.051.480 |
| 2 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |  | 137.982 |  |
| 3 | Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư |  | (612), | (912) |
| IX | Góp vốn, đầu tư dài hạn | V-7 | 100.000 | 100.000 |
| 1 | Đầu tư vào công ty con |  | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Vốn góp liên doanh |  | - |  |
| 3 | Đầu tur vào công ty liên kết |  | - |  |
| 4 | Đầu tư dài hạn khác |  | - |  |
| 5 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |  | - | - |
| X | Tài sản cố định |  | 1.213.553 | 1.226.824 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | V-8 | 414.916 , | 416.756 , |
| $a$ | Nguyên giá |  | 658.823 , | 628.294 , |
| $b$ | Giá trị hao mòn lũy kế |  | (243.907), | (211.538), |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính |  | - | - |
| a | Nguyên giá TSCĐ |  | - | - |
| b | Hao mòn TSCĐ |  | - | - |
| 3 | Tài sản cố định vô hình | V-9 | 798.637. | 810.068, |
| $a$ | Nguyên giá |  | 980.465, | 977.941, |
| $b$ | Giá trị hao mòn lũy kế |  | (181.828), | (167.873), |
| XI | Bất động sản đầu tư |  | - | - |
| a | Nguyên giá BĐSĐT |  | - | - |
| b | Hao mòn BĐSĐT |  | - | - |
| XII | Tài sản có khác | V-10 | 3.303.697, | 2.527.768 |
| 1 | Các khoản phải thu |  | 2.007.858 | 1.533.523 |
| 2 | Các khoản lãi, phí phải thu |  | 1.092.287, | 856.231 , |
| 3 | Tài sản thuế TNDN hoãn lại |  | - | - |
| 4 | Tài sản có khác |  | 246.921 | 151.025 |
| 5 | Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác |  | (43.369), | (13.011) |
| TŐNG TȦı SẢN |  |  | 77.656.162 | 76.611.999 |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Báo cáo tình hình tài chính riêng tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2022

Mẫu B02a/TCTD
(Ban hành theo Thông tur số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VÔN CHỦ SỞ HŨU |  |  |  |
|  | NỢ PHẢI TRẢ |  |  |  |
| I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | V-11 | 305.615 | - |
| 1 | Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN |  | 305.615, | - |
| 2 | Giao dịch bán và mua lại trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước |  | ${ }^{-}$ | - |
| II | Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác | V-12 | 15.664.833 | 14.740.205 |
| 1 | Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác |  | 11.066.191, | 13.950.359 |
| 2 | Vay các tổ chức tín dụng khác |  | 4.598.642, | 789.846 |
| III | Tiền gửi của khách hàng | V-13 | 43.521.465. | 45.378.772, |
| IV | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | V-4 | - | - |
| V | Vốn tài trợ, ủythác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | V-14 | 358.350, | - ${ }^{-}$ |
| VI | Phát hành giấy tờ có giá | V-15 | 11.402.803 | 10.577.413 |
| VII | Các khoản nợ khác |  | 1.497.793, | 1.309.593 |
| 1 | Các khoản lãi, phí phải trả | V-16 | 1.292.472 | 979.294 - |
| 2 | Thuế TNDN hoãn lại phải trả |  | - | - |
| 3 | Các khoản phải trả và công nợ khác | V-17 | 205.321, | 330.299 |
| 4 | Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ần) |  | - | - |
| TÔNG NỢ PHẢI TRẢ |  |  | 72.750.859 | 72.005.983 |
| VIII | Vồn chủ sở hữu | V-18 | 4.905.303. | 4.606.016, |
| 1 | Vốn của tổ chức tín dụng |  | 3.670 .909 , | 3.670.909, |
| $a$ | Vốn điều lệ |  | 3.670 .900 | 3.670.900, |
| $b$ | Vốn đầu tur xây dụng cơ bản |  | 1 | 1 |
| c | Thặng dur vốn cổ phần |  | 8 | 8 |
| d | Cổ phiếu quỹ |  | - | - |
| $e$ | Cồ phiếu ưu đ̃ai |  | - | - |
| $g$ | Vốn khác |  | - | - |
| 2 | Quỹ của tổ chức tín dụng |  | 220.591- | 183.432 |
| 3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |  | (37.206), | - |
| 4 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |  | - | - |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối |  | 1.051.009 | 751.675 |
| $a$ | Lợi nhuận/ Lỗ năm nay |  | 336.493 | 248.671 |
| $b$ | Lợi nhuận/ Lỗ năm trước |  | 714.516 | 503.004 |
| 6 | Lọi ích của cổ đông không kiểm soát |  | - | - - |
| TÔNG VỚN CHỦ SỞ HỮU |  |  | 4.905 .303 | 4.606 .016 |
| TÔN | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VÓN CHỦ SỞ HỮU |  | 77.656.162 | 76.611 .999 |


| STT | Chỉ tiêu | $\begin{aligned} & \text { Thuyết } \\ & \text { minh } \end{aligned}$ | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| CÁC CHİ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH. |  |  |  |  |
| 1 | Bảo lãnh vay vốn | VIII-32 | 719 | 719 |
| 2 | Cam kết giao dịch hối đoái | VIII-32 | 35.251.945, | 6.653 .557 |
|  | Cam kết mua ngoại tệ |  | 12.554.573. | 75.243 , |
|  | Cam kết bán ngoại tệ |  | 8.723.762, | 560.086 |
|  | Cam kết giao dịch hoán đổi |  | 13.973 .610 | 6.018.228 |
|  | Cam kết giao dịch tương lai |  | - | - |
| 3 | Cam kết cho vay không hủy ngang |  | - | - |
| 4 | Cam kết trong nghiệp vụ L/C | VIII-32 | 180.751 , | 146.308 |
| 5 | Bảo lãnh khác | VIII-32 | 1.152.742, | 1.284 .530 |
| 6 | Các cam kết khác | VIII-32 | 182.659 | 130.085 , |
| 7 | Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | VIII-33 | 320.684 , | 260.663 |
| 8 | Nợ khó đòi đã xử lý | VIII-34 | 1.817.767. | 1.796.489 |
| 9 | Tài sản và chứng từ khác | VIII-35 | 5.678 .772 | 5.037 .342 |

TP.HCM, Ngày 17 tháng 10 năm 2022


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Báo cáo kết quả hoạt động riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022

Mẫu B03a/TCTD (Ban hành theo Thông tur số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014) Đơn vị tính: triệu đồng $V N$

| STT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 3 |  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2021 |
| 1 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | VI-19 | 1.414.154 | 1.137.103 | 4.055 .954 | 3.404.115, |
| 2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | VI-20 | 952.470 | 799.187 | 2.733 .948 , | 2.328 .366 |
| I | Thu nhập lãi thuần |  | 461.684 | 337.916 | 1.322.006 | 1.075 .749 |
| 3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ |  | 47.017 | 28.649 | 144.534 | 103.013 |
| 4 | Chi phí hoạt động dịch vụ |  | 31.383. | 13.564 | 68.194 | 51.393, |
| II | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | VI-21 | 15.634 | 15.085 | 76.340 | 51.620 |
| III | Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | VI-22 | 36.139. | 28.759 | 65.948 | 33.900 |
| IV | Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh |  | - | - | - | - |
| V | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tur | VI-23 | (8.264) | 62.144 | (9.921) | 138.819 |
| 5 | Thu nhập từ hoạt động khác |  | 18.686, | 11.489, | 58.295 | 35.735 |
| 6 | Chi phí hoạt động khác |  | 6.102 | 3.127 | 18.952 | 3.834 |
| VI | Lãi thuần tù hoạt động khác | VI-24 | 12.584 | 8.362 | 39.343 | 31.901 , |
| VII | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần |  | - | 292 | - | 292 |
| VIII | Chi phí hoạt động | VI-25 | 388.042 | 232.401 | 949.323 | 704.524 |
| IX | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dung |  | 129.735 | 220.157 | 544.393 | 627.757 |
| X | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | VI-26 | 61.854 | 171.755 | 123.173 | 242.688 |
| XI | Tổng lợi nhuận trước thuế |  | 67.881 , | 48.402 | 421.220 | 385.069 |
| 7 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành |  | 13.852 | 9.717. | 84.727 | 77.232 |
| 8 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại |  | - | - | - | - |
| XII | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | VI-27 | 13.852 | 9.717 | 84.727 | 77.232 |
| XIII | Lợi nhuận sau thuế |  | 54.029 | 38.685 | 336.493 | 307.837 |
| XIV | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |  | - | - | - | - |
| XV | Lãi cơ bản trên cổ phiếu |  | - | - | - | - |

TP.HCM, Ngày 17 tháng 10 năm 2022


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng quý 3 năm 2022 ngày 30
tháng 09 năm 2022 (Phương pháp trực tiếp)
(Ban hành theo Thông tu số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014) Đon vị tính: triệu đồng $V N$

| STT | Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Thuyết } \\ \text { minh } \end{gathered}$ | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm 2022 | Năm 2021 |
|  | LƯU CHUYÉN TIĖN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH |  |  |  |
| 01 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được |  | 3.819 .898 | 3.436 .868 |
| 02 | Chi phí lãi và các chi phí tươg tự đã trả |  | (2.420.770) | (2.271.718), |
| 03 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được |  | 76.340 , | 51.620, |
| 04 | Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán |  | 55.727. | 169.809, |
| 05 | Thu nhập khác |  | 18.594 | 28.112, |
| 06 | Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro |  | 20.470 | 3.516, |
| 07 | Tiền chi trả cho nhân viên và chi phí hoạt động quản lý, công vụ |  | (895.693). | (687.820) |
| 08 | Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp trong kỳ |  | (56.197) | (75.519) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động |  |  | 618.369 | 654.868 |
| Những thay dổi về tài sản hoạt động |  |  |  |  |
| 09 | (Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác |  | (1.350.000) | (1.966.400) |
| 10 | (Tăng)/giảm các khoản kinh doanh chứng khoán |  | (2.208.000) | 286.548 |
| 11 | (Tăng)/giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác |  | (36.151) | 3.684 / |
| 12 | (Tăng)/giảm các khoản cho vay khách hàng |  | (4.462.302) | (5.008.288) |
| 13 | (Tăng)/giảm nguồn dự phòng đề xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản |  | (25.791), | (113.813) |
| 14 | (Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động |  | (273.038) | 305.537 |
| Những thay đổi về công nợ hoạt động |  |  |  |  |
| 15 | Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN |  | 305.615. | - |
| 16 | (Giảm)/tăng các khoản tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác |  | 924.628 | 70.740 |
| 17 | Tăng/(giảm) tiền gửi của khách hàng |  | (1.857.307), | 1.080.701 |
| 18 | Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính) |  | (555.850) | 2.714 .095 |
| 19 | Tăng/ (giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro |  | 358.350 | - |
| 20 | Tăng/ (giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác |  | - | - |
| 21 | (Giảm)/tăng khác về công nọ̣ hoạt động khác |  | (113.530), | 14.287 |
| 22 | Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng |  | - | - - |
| 1 | LƯU CHUYẺ̇N TIĖN THUẤN TỨ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH |  | (8.675.007) | (1.958.041) |



TP. HCM, Ngày 17 tháng 10 năm 2022

Người kiểm soát


Būi Thị Quanh Phó phòng kế toán

Các thuyết minh nảy là bộ phận hợp thành và cần dược dọc đồng thời với báo cáo täi chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 dính kèm.

## I- Đặc điểm hoạt động

## 1. Giấy phép thành lập và hoạt động, thời hạn có giá trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, tên gọi trước đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") là một ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập tại nước Cộng hòa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngân hàng dược thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số $0025 / \mathrm{NH}-\mathrm{GP}$ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNNVN") cấp ngày 22 tháng 08 năm 1992. Giấy phép Thành lậpNgân hàng số 576/GP-UB ngày 08 tháng 10 năm 1992 Giấy phép Thành lập Ngân hàng được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Ngày 13 tháng 12 năm 2011, NHNNVN ban hành Quyết dịnh số 2665/QD-NHNN chấp thuận việcc sưa đổi tên gọi của Ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.
Giấy Chúng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0301378892 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 1992 số 059036 . Giấy Chưng nhận Đăng kẏ Kinh doanh đã được điều chinh nhiều lần, lần điều chình gần đây nhất là ngày 12 thảng 05 năm 2021. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chi Minh cấp.
Hoạt động chính của Ngân hàng là thực hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm hoạt dộng huy dộng và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân khác nhau; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân khác nhau trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thục hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trọ̣ thương mại quốc tế; chiết khấu thurơng phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
2. Vốn điều lệ

Vốn diều lệ cưa Ngân hàng tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 là $3.670,9$ tỷ đồng (Ngày 31 tháng 12 năm 2021 là $3.670,9$ tỳ đồng).
3. Thành phần Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Hội dồng Quăn trị

## Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Lê Anh Tài
Bà Nguŷ̂̂̃n Thanh Phượng
Ông Ngồ Quang Trung
Ông Nguyễn Nhấ Nam
Ông Phạm Quang Khánh

Ông Ngô Quang Trung Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ông Lê Văn Bé Mười Ông Phạm Anh Tú Ông Lý Công Nha

Ban kiềm soát

Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên độc lập

Tổng Giám đốc Phó Tồng Giám đốc Phó Tổng Giám dốc Phó Tồng Giám dốc Giám đốc khối tài chính kiêm Kế toán trường

Trường ban
Thành viên
Thành viên chuyên trách

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cao tải chính riêng quỳ 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mầu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu só
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

## 4. Địa điểm và mạng lưới hoạt động

Trụ sở chính của Ngân hàng đătt tại Tòa nhả HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022, Ngân hàng có 1 trụ sở chính, 34 chi nhánh và 71 phòng giao dịch trên toàn quốc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng có 1 trụ sở chính, 31 chi nhánh và 56 phòng giao dịch trên toàn quốc).
5. Công ty con

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng có một công ty con như sau:

| Tên công ty | Giấy Chứng nhận <br> Đăng ký <br> Doanh nghiệp | Līnh vực kinh doanh | Tỷ lệ \% sở hữu và quyền biểu quyết của Ngân hàng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | 0311401011 | Quản lý <br> tài sàn | 100\% |

Hoạt động chính của Công ty con này là tiếp nhận, quản lý các tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản nợ đề xử lý, thu hồi nhanh nhất; bán các tài sàn bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt của Ngân hảng thương mại theo giá thị trường theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật; xử lý tài sản bảo đảm nợ vay bằng các biện pháp thích hợp; các hoạt động quản lý tài sản đảm bảo khác phủ hợp với quy định của pháp luật.
Ngày 16/02/2012, NHNN ban hành quyết định số 280/QĐ-NHNN chấp thuận việc đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hảng TMCP Bản Việt.
6. Tổng số cán bộ, công nhân viên

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022, Ngân hàng có 2.401 nhân viên (31/12/2021:2.077 nhân viên).

Ngân hàng Thương mại Cồ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
(Ban hành theo Thông tue số
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

## II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

## 1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Ng gân hàng là từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 .

## 2. Đơn vị tiền tệ hạch toán và trình bày báo cáo

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong công tác kế toán của Ngân hàng là đồng Việt Nam ("VND"). Theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN, cho mục đích lập báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này, các số liệu được làm tròn đến hàng triệu và trình bày theo đơn vị triệu đồng Việt Nam ("triệu đồng").

## III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

## 1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính riêng được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tồ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Các chuần mực và quy định pháp lý nảy có thể khác biệt trên một số khía cạnh trọng yếu so với các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế cũng nhự các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận rộng rãi ở các quốc gia khác. Do đó, báo cáo tài chính riêng đính kèm không nhằm mục đich phản ánh tình hình tài chính chura hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh chưa hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ chưa hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được thừa nhận rộng rãi ở các nước và các quyền tài phán khác ngoài phạm vi Việt Nam. Hơn nữa, việc sử dụng các báo cáo này không nhẳm dành cho nhũng dối tượng sử dụng không được biết về các nguyên tẳc, thủ tục và thông lệ kế toán của Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng.
Báo cáo tài chính riêng của Ngân hàng được lập phù hợp với HTKT các TCTD Việt Nam theo Quyết dịnh số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 bổ sung, sửa đổi Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN; Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngảy 18/04/2007, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN sửa đồi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với TCTD ban hành kèm theo QĐ số $16 / 2007 / \mathrm{Q}-$-NHNN của Thống đốc NHNNVN và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành; Thông tur 27/2021/TT-NHNN ngày $31 / 12 / 2021$ về việc sửa đồi, bổ sung một số điều của HTTK kế toán các TCTD ban hành kèm theo QĐ số 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cái tài chính đối với các tổ chức tín dụng bàn hành kèm theo QD số 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 cùa Thống đốc NHNNVN; Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27-Báo cáo tài chính giữa niên độ và các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

## 2. Cơ sở đo lường

Các báo cáo tải chính riêng, ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyền tiền tệ riêng được lập theo phương pháp trực tiếp.

## IV- Chính sách kế toán áp dụng

## 1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Tất cả các nghiệp vụ phát sinh của Ng ân hàng được hạch toán theo nguyên tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi sang VND theo tỳ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngảy lảm việc cuối cùng của kỳ kế toán nêu tỳ̉ giá này chênh lệch nhỏ hơn $1 \%$ so với tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cuối cùng của kỳ kế toán, trường hợp tỷ giá giao ngay tại thời điển cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ kế toán chênh lệch lớn hơn hoặc bằng $1 \%$ so với tỳ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cuối cùng của kỳ kế toán thì Ngân hàng dùng tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cuối cùng của kỳ kế toán. Các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đồi ra VND theo tỳ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ.
Các giao dịch liên quan đến thu nhập/chi phí bằng ngoại tệ được quy đổi sang VND theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyền khoản giao ngay tại ngày phát sinh giao dịch. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các tài sản và công nợ bằng ngoại tệ sang VND tại ngày báo cáo hàng tháng dược ghi nhận vào tải
khoản "Chênh lệch tỳ giả hối đoái" trên bảng cân đối kế toán riêng và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng vào cuối kỳ kế toán năm.

## 2. Các công cụ tài chính phái sinh

Các hợp đồng kỳ hạn tiền tệ và các hợp đồng hoán đổi tiền tệ được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán riêng theo giả trị hợp đồng. Chênh lệch giữa số lượng tiền tệ cam kết mua/bản theo tỷ giá ghi trên hợp đồng và số lượng tiền tệ được quy đồi theo tý giá giao ngay tại ngày hiệu lực của các hợp đồng kỷ hạn tiền tệ và hợp đồng hoản đôi tiền tệ dược phân bồ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thẳng trong thời gian hiệu lực của cảc hợp đồng này.
Số dư cula hợp đồng kỳ hạn tiền tệ được đánh giá lại theo tỳ giá giao ngay vào cuối mồi tháng. Lãi/ỗ chưa thực hiện được ghi nhận vào chênh lệch tỳ giá hối đoái trên bảng cân đối kế toán cuối mỗi tháng và được kết chuyển vào báo cáo kết quả họạt động kinh doanh vào thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm.

## 3. Cho vay khách hàng, hoạt động mua bán nọ

Cảc khoản cho vay khách hàng được trinh bày theo số dư nợ gốc trừ đi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng. Dự phòng rùi ro tín dụng bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể và dự phòng rùi ro tín dụng chung.
Các khoản cho vay ngắn hạn là các khoản có thơơ hạn cho vay dưới 1 năm tính từ ngày giải ngân. Các khoản cho vay trung hạn có thời hạn cho vay từ 1 năm đển 5 năm tinh từ ngày giải ngân. Các khoản cho vay dài hạn có thời hạn cho vay trên 5 năm tính từ ngày giải ngân.

## a. Phân lọ̣i nọ'

Việc phân loại nợ đối với các khoản tiền gửi có kỳ̀ hạn và cho vay các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, cho vay khách hàng, ủy thác cấp tín dưng, các khoàn nợ đã bán nhumg chưa thu được tiền, các khoản nợ mua lại, khoản mua bán lại trải phiếu Chính phù, mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chi tiền gữi do tồ chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoải khác phát hành (gọi chung là "các khoản nợ") được thực hiện theo quy định của Thông tư 11. Theo đó, Ngân hàng thực hiện phân loại nợ hàng tháng dựa trên số dự nợ gốc tại ngảy cuối củng của tháng. Ngân hàng thực hiện việc phân loại nợ theo phương pháp định lượng như sau:

|  | Vhóm | Tinh trang quá hạn |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Nợ dủ tiêu chuần | (a) Nợ trong hạn và dược đánh giả là có khả năng thu hồi đầy đú cả nợ gốc và lãi đúng hạn; hoạc <br> (b) Nọ quá hạn duơớ 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đà̀y đü nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ̉ nọ' gốc và lãi còn lại đúng thời han. |
| 2 | Nợ cần chú ý | (a) Nọ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; hoặc <br> (b) Nọ̣ điều chỉnh kỳ hạn trà nợ lần đầu còn trong hạn. |
| 3 | Nợ dưới tiêu chuần | (a) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; hoặc <br> (b) Nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn; hoặc <br> (c) Nợ được miễn, giảm lãi do khách hàng không có khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; hoặc <br> (d) Nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết dịnh thu hồi: <br> - Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoàn $1,3,4,5,6$ Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng; hoặc <br> - Khoản nợ vi phạm quy định tại các khoàn 1,2,3,4 Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng; hoặc <br> - Khoản nợ vi phạm quy dịnh tại các khoản $1,2,5$ Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng. <br> (e) Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra; hoặc |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quỳ 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu só
49:2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

| Nhóm |  | Tinh trang quá han |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | (f) Nợ phải thu hồi theo quết địnhthu hồi nợ trước hạn do khách hàng vi phạm thỏa thuận chura thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi. |
| 4 | Nợ nghi ngờ | (a) Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; hoặc <br> (b) Nợ cơ cấu lại thời hạn trà nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trà nợ được cơ cấu lại lần dầu; hoặc <br> (c) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn; hoặc <br> (d) Khoản nợ quy định tại điểm (d) của Nợ dưới tiêu chuẩn chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; hoặc <br> (e) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; hoặc <br> (f) Nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn do khách hàng vi phạm thỏa thuận chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi. |
| 5 | Nọ̣ có khà năng mất vốn | (a) Nợ quá hạn trên 360 ngày; hoặc <br> (b) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; hoặc <br> (c) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai và quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; hoặc <br> (d) Nợ cơ cấu lại thời hạn trà nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; hoặc <br> (e) Khoản nợ quy định tại điểm (d) của Nợ dưới tiêu chuẩn chưa thu hồi được trong thời gian trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; hoặc <br> (f) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quả thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra trên 60 ngày mà vẫn chưa thu hồi được; hoặc <br> (g) Nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn do khách hàng vi phạm thỏa thuận chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; hoặc <br> (h) Nợ của khách hàng là tồ chức tín dụng được NHNNVN công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, hoặc chi nhảnh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản. |

Đối với các khoản trả thay cam kết ngoại bảng, Ngân hàng phân loại nợ dựa trên số ngày quá hạn tỉnh từ ngày Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết:

- Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuần: nếu quá hạn dưới 30 ngày;
- Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ: nếu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
- Nhóm 5 - Nợ có khả năng mât vốn: nếu quá hạn từ 91 ngày trở lên.

Nợ xấu là nợ thuộc các nhóm 3,4 và 5 .
Trường hợp một khách hàng có nhiều hơn một khoản nợ với Ngân hàng mà có bất kỳ khoản nợ nào bị chuyền sang nhóm nợ có rùi ro cao hơn thì Ngân hàng phàn loại các khoản nợ còn lại của khách hàng đó vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro.

Ngân hàng cũng thu thập kết quả phân loại nợ đối với khách hàng do Trung tâm Thông tin tín dụng thuộc NHNNVN ("CIC") cung cấp tại thời điểm phân loại nợ để điều chinh kết quả tự phân loại nợ. Trường hợp nợ và cam kết ngoại bảng của khách hàng được phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro thấp hơn nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp, Ngân hàng điều chỉnh kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo nhóm nợ được CIC cung cấp.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cảo tài chỉnh riêng quỳ 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Phân loại nợ đối với các khoản nạ durọc cơ cấu lại thời hạn trảa nợ, miễn, giäm lãi, phí nhàm hỗ trọ khäch hàng chịu änh huỡng do dịch Covid - 19

## Trước ngày 17 tháng 5 năm 2021

Ngân hàng áp dụng Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 ("Thông tư 01 ") của NHNNVN quy định về việc cợ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hổ trợ khách hàng chịu ảnh hường do dịch Covid-19. Theo đó, đối với các khách hàng có các khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 dến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thú tuơng chính phủ công bố hết dịch Covid-19, và các khách hàng này không có khà năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và hoặc lãi theo họ̣p đồng, thỏa thuận cho vay đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giàm bơi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì Ngân hàng được phép cơ cấu lại thởi hạn trà nợ, miễn, giảm lãi, phí cho các khoản nợ này và giữ nguyên nhóm nợ như đã dược phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 23 tháng 1 năm 2020.

Tie ngày 17 tháng 5 năm 2021 dến ngày 7 thäng 9 năm 2021
Ngân hảng áp dụng Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2 tháng 4 năm 2021 ("Thông tur 03") của NHNNVN sửa đổi, bổ sung một số điều cua Thông tư 01 . Theo đó, đối với khách hàng có các khoản nợ phát sinh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 và phảt sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và hoặc lãi trong thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, và các khách hàng này không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc vàhoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bời ảnh hường của dịch Covid-19, thi Ngàn hàng được phép cơ cấu lại thời hạn trà nợ, miễn, giàm lãi, phí và và giữ nguyên nhóm nợ như sau:

| Thời điểm phát sinh khoản nọ | Khoãng thòi gian phát sinh nghĩa vụ trän no | Tình trạng quá hạn | Khoảng thời gian phát sinh quá hạn | Áp dụng phân loại nọ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Trước$23 / 1 / 2020$ | Từ 23/1/2020 đến 31/12/2021 | Trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày | Từ $30 / 3 / 2020$ đến trước 31/12/2021 | Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1/2020. |
|  |  | Quá hạn | Từ $23 / 1 / 2020$ đến 29/3/2020 |  |
| Từ 23/1/2020 đến trước 10/6/2020 |  | Trong hạ hoặc quá hạn đến 10 ngày | Từ 17/5/2021 dến trước 31/12/2021 | Giữ nguyên nhóm nọ đã phân loại tại thời diểm gần nhất trước ngày thực hiện cợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu. |
|  |  | Quá hạn | Từ 23/1/2020 đên trước 17/5/2021 | Giữ nguyên nhóm nợ đã phán loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nọ bị chuyền quá hạn. |

Tiè ngày 7 tháng 9 năm 2021
Ngân hàng áp dụng Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7 tháng 9 năm 2021 ("Thông tư 14") của NHNNVN sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 . Theo đó, đối với khách hàng có các khoản nợ phát sinh trưởc ngày 1 tháng 8 năm 2021 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và hoặc lăi trong thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 dến ngày 30 tháng 6 năm 2022, và các khách hàng này không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và hoặc lâi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ành hưởng của dịch Covid-19, thi Ngân hảng được phép cơ cấu lại thời hạn trà nợ, miền, giàm lãi, phi và giữ nguyên nhóm nợ như sau:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chînh riêng quỳ 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu số
49:2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

| Thời điểm phát $\sinh$ khoản nọ | Khoảng thời gian phát $\sinh$ nghīa vụ trä nơ | Tình trạng quá hạn | Khoảng thời gian phát sinh quá hạn | Áp dụng phân loại nọ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Trước $23 / 1 / 2020$ | $\begin{aligned} & \text { Từ } \\ & 23 / 1 / 2020 \\ & \text { đê̂n } \\ & 30 / 9 / 2022 \end{aligned}$ | Trong hạn  <br> hoặc  <br> hạn đến 10 <br> ngày  | Từ $30 / 3 / 2020$ đến 30/9/2022 | Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trược ngày 23/01/2020. |
| Từ 23/1/2020 dến trước 1/8/2021 |  | Trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày | Từ 17/05/2021 đến trước 17/7/2021 hoặc từ 7/9/2021 đến 30/9/2022 | Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trưởc ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu. |
| $\begin{aligned} & \text { Trước } \\ & 23 / 1 / 2020 \end{aligned}$ |  | Quá hạn | Từ $23 / 1 / 2020$ đến 29/3/2020 | Giữ nguyên nhóm nợ dã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày $23 / 1 / 2020$. |
| Từ 23/1/2020 đến trước 10/6/2020 |  | Quá hạn | Từr $23 / 1 / 2020$ dến trước 17/5/2021 | Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn. |
| $\begin{aligned} & \text { Từ } 10 / 6 / 2020 \\ & \text { dến trưóc } \\ & 1 / 8 / 2021 \end{aligned}$ |  | Quá hạn | Từ $17 / 7 / 2021$ dến trước 7/9/2021 |  |

## b. Düphòng rüi ro tín dụng cu the

Theo Thông tư 11 , dự phòng cụ thể được xác định dựa trên số dư và kết quả phân loại nợ của các khoản cho vay của từng khách hàng tại thời điềm cuối ngày cuối cùng của tháng trước liền kề.

Dự phòng cụ thể được xác định dựa trên việc sử dụng các tỷ lệ dự phòng sau đây đối với khoản nợ vay gốc sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo đã được chiết khấu.

Ty̆ lệ dự phòng cụ thể

| Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuần | $0 \%$ |
| :--- | ---: |
| Nhóm 2 - Nợ cần chú ý | $5 \%$ |
| Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuần | $20 \%$ |
| Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ | $50 \%$ |
| Nhóm 5 - Nợ có khà năng mát vốn | $100 \%$ |

Giá trị và giá trị khấu trừ của tải sản bảo đảm được xác định theo các quy định của Thông tư 11 .
Ngoài ra, Ngân hàng xác định và ghi nhận số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu thời hạn, miễn, giảm lãi theo kết quả phân loại nợ theo Thông tư 11 (nếu không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14) như sau:

## Dự phòng bổ sung từng giai đoạn

Tối thiểu $30 \%$ số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung Tối thiểu $60 \%$ số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung $100 \%$ số tiền dự phòng cụ thề phải trich bổ sung

## Thò̀i hạn

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Dến ngày 31 tháng 12 năm 2022
Dến ngày 31 thảng 12 năm 2023

## c. Dụphòng rüi ro tín dụng chung

Theo Thông tư 11, một khoàn dự phòng rưi ro tín dụng chung dược trích lập với mức bằng $0,75 \%$ tồng số dư nợ gốc tại ngày cuối cùng của mỗi tháng của các khoản nợ từ Nhóm 1 đến Nhóm 4 trừ các khoản tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các tồ chức tín dụng khảc, khoản mua giấy tờ có giá do các tò chức tín dụng khác phát hành và khoản mua bán lại trái phiếu chính phủ.

## d. Xi̛r lý nợ xấu

Theo Thông tư 11, các khoản cho vay khảch hàng sẽ dược xử lý bằng nguồn dự phòng khi dược phân loại vảo Nhơm 5 hoặc khi khách hàng vay tuyên bố phá sản hoặc giải thể (đối với trường hợp khách hàng vay là tổ chức), hoặc khi khách hàng vay chết hoặc mất tich (đối với trường hợp khách hàng vay là cá nhân).
Các khoản nợ đã được xử lý rủi ro bẳng nguồn dự phòng được ghi nhận vào tài khoản ngoại bảng phủ hợ đê theo dõi và thu nợ. Số tiền thu hồi được từ nợ đã xử lý rủi ro được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động riêng khi thu được.

## e. Bän nợ cho Công ty TNHH Một thành viên Quản ḷ̛ tài sản của các Tổ chúc tín dụng Việt Nam ("VAMC")

Ngân hàng thực hiện bán nợ là các khoản cho vay khảch hảng cho VAMC theo Nghị định số 53/2013/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2013 ("Nghị định 53"), Nghị định số $34 / 2015$ ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2015 sửa đồi và bổ sung một số điều của Nghị định 53 ("Nghị định 34"), Thòng tư số 19/2013/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 6 tháng 9 năm 2013 ("Thông tư 19"), Thông tư só́ 14/2015/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2015 ("Thông tư 14"), Thông tư số 08/2015/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngảy 16 tháng 6 năm 2016 ("Thông tư 08"), Thông tư số 09/2017/TT-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2017 ("Thông tư 09") về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19 và xuất toán khỏi bảng cân đôi kế tớn theo các hướng dẫn trong Công văn số 8499 NHNN-TCKT do NHNNVN ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2013 ("Cóng văn $8499^{\prime \prime}$ ) và Công văn số $925 / \mathrm{NHNN}$-TCKT do NHNNVN ban hành ngày 19 tháng 2 năm 2014 ("Công văn $925^{\circ}$ ).
Trái phiếu đặc biệt phát hành bởi VAMC tương ưng với khoản nợ xấu do Ngân hàng bán được ghi nhận là chứng khoán nợ giữ đến ngày đáo hạn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành trên bảng cân đối kế toán.

## 4. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác

Tiền gửi tại các tồ chức tín dụng khác trừr tiền gửi thanh toán là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn gốc không quá ba tháng.
Cho vay các tổ chức tín dụng khác là cảc khoản cho vay có kỳ hạn gốc không quá mười hai tháng.
Tiền gưri thanh toán tại các tổ chức tín dụng khác được phản ánh theo số dư gốc.
Tiền gửi có kỷ hạn và cho vay các tố chức tín dụng khác được phản ánh theo số dư gốc trừ đi dự phòng rủi ro tín dụng.
Việc phân loại rùi ro tin dụng đối với các khoản tiền gữi và cho vay các tố chức tin dụng khác và trích lập dự phòng tương ưng dược thực hiện theo quy dịnh tại Thông tư số 02 và Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2014.
Theo Thông tư 02 , Ngân hàng không phaii trich lập dự phòng chung đối với các khoán tiền gữi và cho vay các tổ chức tín dụng khác.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tue số
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

## 5. Chứng khoán

## a. Chứng khoán kinh doanh

## Phân loai

Chứng khoán kinh doanh là những chứng khoán được mua chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian không quá một năm nhằm thu lọi ngắn hạn.

## Ghi nhận

Ngân hàng ghi nhận chứng khoán kinh doanh vào ngày Ng ân hàng trở thành một bên đối tác của các điều khoản hợp đồng đối với các chúng khoán này (kế toán theo ngày giao dịch).

## Do luờng

Chưng khoán kinh doanh dược ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá. Dự phòng được trích lập khi giá thị trường thấp hơn giá đang hạch toán trên sổ sách kế toán.
Đối với các loại chứng khoán kinh doanh đã niêm yết, giá thị trường là giá đóng cửa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc giá bình quân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Đối với các loại chứng khoán kinh doanh chưa niêm yết nhưng được tự do mua bán trên thị trường OTC, giá thị trường là giá bình quân của các giá giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm được cung cấp bởi ba công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 300 tỷ VND.
Các chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường hoặc không thể xác dịnh dược giá trị thị trường thì không được lập dự phòng mà được phàn ánh theo giá gốc.
Thu nhập từ lãi thu được trong thời gian nắm giữ chứng khoán kinh doanh được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sờ thực thu.
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được đề cập ở trên sẽ được hoàn nhập khi giá trị có thể thu hồi của chứng khoán tăng trở lại sau khi lập dự phòng. Khoàn dự phòng chi được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư này khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.
Giá gốc chứng khoán kinh doanh được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

## Chấm dứt ghi nhận

Chưnng khoán kinh doanh được chấm dứt ghi nhận khi các quyền lợi nhận các dòng tiền từ các chứng khoán này đã chấm dứt hoặc Ngân hàng đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích của việc sở hữu các chứng khoán này.

## b. Chứng khoán đầu tu sã̃n sàng để bán

Phân loại
Chứng khoán sã̃n sàng để bán là những chứng khoán vốn và chưng khoán nợ được mua và nắm giữ trong thời hạn không ẩn định trước và có thể được bán ra vào bất cứ thời điểm nào.

## Ghi nhận

Ngân hàng ghi nhận chứng khoán sẵn sàng để bán vào ngày Ngân hàng trở thành một bên đối tác của các điều khoản hợp đồng đối với các chúng khoán này (kế toán theo ngày giao dịch).

## Do luờng

Chưng khoán vốn sã̃n sàng đề bán được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá. Dự phòng được trích lập khi giá thị trường thấp hơn giá đang hạch toán trên sổ sách kể toán ngoại trừ dự phòng cho các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết như mô tả dưởi đây.
Đối với các loại chưng khoán vốn sã̃n sàng để bán đã niêm yết, giá thị trường là giá đóng cửa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc giá bình quân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại ngày lập báo cáo.

Đối với các loại chứng khoán vốn sẵn sàng dể bán chưa niêmn yết nhumg được tự do mua bán trền thị trương OTC, già thị trương là giá bình quân cua các giá giao dịch tại ngày lập bảo cáo dược cung cáp bởi ba công ty chưng khoản có vốn diều lệ trênn 300 tỳ VND.
Các chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị̣ trương hoăc không thể xác định được giá trị thị trường thì không được lập dự phòng mà được phàn ảnh theo giá gốc.
Chựng khoản nợ sã̃n sàng để bán được phản ánh theo giá gốc trùr dự phòng giàm giá. Dự phòng giảm giá được lập khi có dấu hiệu sụt giảm giá trị một cách lâu dài.
Thu nhập lăi sau khi mua của chứng khoán sã̃n sàng để bán được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sở dồn tich.
Dự phòng giàm giá chứng khoán sẵn sàng dể bán được đề cập ở trên sẽ được hoàn nhập khi việc tăng lê̂n sau đó cua giả trị có thể thu hồi là do sụ̣ kiện khảch quan xạy ra sau khi khoản dụ̣ phòng được ghi nhận. Khoản dự phòng chi được hoản nhập đển mức tối đa bằng giá rị̣ ghi sổ của các chứng khoán này khi chưa lập dự phòng.
Đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chura niêm yết được giữ sẵn sàng để bán, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ngân hàng thực hiện phân loại nợ và lập dự phòng rưi ro tín dụng của cảc khoản trải phiếu này theo chính sách áp dụng đối với khoản cho vay khách hàng như được đè cập trong Thuyết minh IV.3.

## Chấm dưt ghi nhận

Chưng khoán sẵn sàng để bán được chấm dưn ghi nhận khi các quyền lọi nhận các luồng tiền từ các chưng khoán này đã chấm dứt hoặc Ngần hàng đã chuyền phần lớn rưi ro và lợi ich của việc sở hữu các chưng khoán này.

## c. Chứng khoán đầu tur giự đến ngà̀y dáo hạn

Chứng khoản đầu tur giữ đến ngày đáo hạn (Không bao gồm trái phiếu đạac biệt do VAMC phát hành)
Phân loại
Chứng khoản đầu tur giữ đến ngày đáo hạn là chứng khoản nọ với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được và có kỳ đáo hạn cố định mà Ngân hàng có y y đ̣̣nh và có khả năng nắm giữ đển ngày đáo hạn.
Ghinhạn
Ngân hàng ghi nhận chúng khoán giữ đến ngày đảo hạn vào ngày Ngân hàng trở thảnh một bên đối tảc của các điều khoản hợp đồng đối với các chưng khoán này (kể toán theo ngày giao dịch).
Do luròng
Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giàm giá. Dự phòng giàm giá dược lập khi có dấu hiệu sụt giảm giá trị theo đánh giá của Ban Tônng Giám dôc ngoại trừ dự phòng cho cảc khoòn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệ̣p chưa niêm yết như mô tả dưới đây.
Giả trị phụ trội và giá trị chiết khấu phát sinh từ việc mua các chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn được phân bồ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phurong pháp đường thẳng tính từ ngày mua chưng khoán đến ngày đáo hạn cuua các chưng khoán đó.
Thu nhập lăi sau khi mua của chưng khoán giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận trong báo cáo kết quà hoạt dộng kinh doanh trên cơ sở dồn tích.
Dự phòng giảm giá chúng khoán giữ đến ngày đáo hạn được để cập ở trên sẽ được hoản nhập khi việc tăng lên sau đó của giá trị có thể thu hồi là do sự kiện khách quan xảy ra sau khi khoản dụ̣ phòng dược ghi nhận. Khoản dự phòng chi được hoàn nhập đến mức tối đa bằng giá trị ghi sổ của các chứng khoản này khi chura lập dự phòng.
Đối vởi các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chura niêm yết được gưư đến ngảy đáo hạn, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ngân hàng thực hiện phân loại nọ và lập dự phỏng rưi ro tín dụng của cảc khoản trải phiếu này theo chính sách ảp dụng đối với khoản cho vay khảch hăng nhur được đề cập trong Thuyết minh IV. 3.

Naân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết

## Chấm dưt ghi nhận

Chứng khoản giữ đến ngảy đáo hạn được chấm dứt ghi nhận khi các quyền lọ̣i nhận các dòng tiền từ các chúng khoán nảy đã chấm dút hoặc Ngân hàng đã chuyền phần lớn rủi ro và lợi ích của việc sở hữu các chưng khoán này.

## Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành

## Phân loại

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tương ưng với khoản nợ xấu mà Ngân hàng bán cho VAMC được ghi nhận là chứng khoán nợ giữ đến ngày đảo hạn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hảnh.

## Ghi nhận

Trái phiếu đặc biệt được ghi nhận theo mệnh giạ́ vào ngày giao dịch và luôn được phản ánh theo mệnh giá trừ di dự phòng giảm giá trong thời gian nắm giữ.

## Đo luờng

Trái phiếu đặc biệt được phản ánh theo mệnh giá trừ đi dự phòng cụ thể trong thời gian nắm giữ.
Theo phương án mua nợ xấu của VAMC, mệnh giá trái phiếu đặc biệt tương ưng với giá trị ghi sổ dư nợ gốc của khoàn nợ xấu sau khi khấu trừ số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng cho khoàn nợ xấu đó.
Khi nhận lại khoản nợ đã bán cho VAMC, Ngân hàng sử dụng dự phòng rùi ro đã trích hàng năm cho trái phiếu đặc biệt để xử lý nợ xấu, chênh lệch giữa dự phòng đã trích lập và số tiền nợ gốc chưa thu hồi sẽ được hoàn nhập và ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh riêng.

## 6. Gón vốn, đầu tu dài hạn

a. Đầu tue vào công ty con

Công ty con là công ty chịu sự kiểm soát của Ngân hàng. Sự kiểm soát tồn tại khi Ng ân hàng có quyền điều hành các chính sách tài chính và hoạt động của đon vị được đầu tư nhẳm thu được lợi ich kinh tế từ các hoạt động của đơn vị đó. Khi đánh giá quyền kiểm soát có thể xét đến quyền biểu quyết tiềm năng có thể thực hiện được tại thời điểm hiện tại.
Các khoản đầu tư vào các công ty con được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng giàm giá đầu tư. Phân phối từ lợi nhuận thuần lũy kế phát sinh từ ngày đầu tư vào các công ty con được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi công ty con phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiển của Ngân hàng khi quyết định dầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư dược hoàn nhập khi công ty con sau đó tạo ra lợi nhuận để bủ trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoản nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng trong trường hợp không phải lập dự phòng.

## b. Đà̀u tu vào công ty liên kết

Công ty liên kết là công ty mà Ngân hàng có khả năng gây ảnh hưởng dáng kể, nhưng không kiểm soát, các chính sách tài chính và hoạt động của công ty đó.
Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá đầu tữ. Dự phòng giàm giá đầu tư được lập khi công ty liên kết phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Ngân hàng khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi công ty liênn kết sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các chúng trong trường hợp không phải lập dự phòng.

## c. Dầu tu dài hạn khác

Đầu tư dài hạn khác là các khoản góp vốn dài hạn vào các công ty khác mà Ngân hàng không nắm quyền kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kề. Các khoản đầu tư dài hạn này dược ghi nhận ban đầu theo giá gốc tại thời điểm đầu tư. Sau ghi nhận ban dầu, các khoãn đầu tư này dược xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng tổn thất khoản dầu tư.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quỳ 3 năm 2022 kết
Mẫu B05a/TCTD thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## d. Dự phòng giảm giá dầu tư dài hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn được trích lập nếu tổ chức kinh tế mà Ngân hàng đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác dịnh trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) theo hướng dẫn cua Thông tư số 48/2019/TT-BTC do Bộ Tải chính ban hành ngày 08 tháng 08 năm 2019 ("Thông tư 48"). Theo đó, mức trích lập dự phỏng lả chênh lệch giữa tổng vốn góp thực tế của các bên tại đơn vị nhận đầu tư và vốn chú sở hữu thực có nhân $(x)$ với tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng tại đơn vị đó. Dự phòng giảm giá đầu tư đài hạn được hoàn nhập khi giá trị có thể thu hồi của các khoản đầu tư dài hạn tăng trở lại sau khi lập dự phòng. Khoản dự phòng chi được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sồ của các khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư này khi giả dịnh không có khoản dự phòng nào đã dược ghi nhận

## 7. Tài sản cố định hữu hình

a. Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồn giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị tri và trạng thái hoạt động cho mục đích sừ dụng đã dự kiến. Các chi phi phát sinh sau khi tải sản cố định hữu hinh đã đưa vào hoạt động như chi phí sưa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ich kinh tế trong turong lai dự tính thu được từ việc sữ dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuần theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giả tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

## b. Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ưởc tính của tải sán cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc thiết bị
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
- Thiết bị dụng cụ quản lý
- Tài sản cố định khác

5-50 năm
5-20 năm
$6-10$ năm
3-10 năm
4-25 năm

## c. Thanh ly

Lãi và lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán tài sàn cố định được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thuần do thanh lý với giá trị còn lại của tài sàn và được ghi nhận là thu nhập khác hoặc chi phí khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng.

## 8. Tài sản cố định vô hình

## a. Quyèn sử dụng dất

Quyền sử dụng đất được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kê. Nguyên giá ban đầu của quyền sừ dụng dất bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc có được quyền sử dụng đất. Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng theo thời hạn được cấp phép.
Ngân hàng không tính khấu hao đối với quyền sử dụng đất vô thời hạn.

## b. Phà̀n mềm máy vi tính

Giá mua phần mềm máy vi tính mới, mà phần mềm máy vi tính nảy không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liênn quan thì được vốn hóa và được hạch toán như một tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ 3 đến 8 năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu số
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

## c. Thanh ly

Lãi và lỗ phát sinh do thanh lý tài sàn cố định vô hỉnh được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thuần nhận được do thanh lý với giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận là thu nhập khác hoặc chi phí khác trong báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh riêng.

## 9. Các tài sản có khác

Các tài sản có khác, ngoài các khoản phải thu từ hoạt động tín dụng, được phản ánh theo giá gốc trừ di dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng.
Các tài sản có khác được xem xét trích lập dự phòng rửi ro cho các tài sản có nội bảng theo tuồi nợ quá hạn của khoản nợ hoặc theo dự kiến tồn thất có thể xảy ra trong trường hợp khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. Chi phí dự phòng phát sinh được hạch toán vào chi phi hoạt động trong năm.
Đối với các tài sản có quá hạn thanh toán, Ngân hàng áp dụng mức trích lập dự phòng theo thời gian quá hạn theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 do Bộ Tải chính ban hành ("Thông tư 48"), cụ thề như sau:

## Tình trạng quá hạn

Trên 6 tháng đến dưới 1 năm
Từ 1 đến dưới 2 năm
Tur
Từ 2 đến dưới 3 năm Tỷ lệ dự phòng

Từ 3 năm trở lên
10. Kế toán các giao dịch thuê tài sản

Các khoản tiền thuê theo các hợp đồng thuê hoạt động được phân bồ theo phương pháp đường thẳng vào khoản mục "Chi phí hoạt động khác" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong suốt thời hạn thuê tài sán.

## 11. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, vàng, kim loại và đá quý, tiền gữi thanh toán tại NHNNVN, tín phiếu Chính phủ và các chứng từ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện tải chiết khấu với NHNNVN, chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá ba tháng kề từ ngày mua, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác với kỳ hạn không quá ba tháng kề từ ngày gữi.

## 12. Tiền gửi của khách hàng

Tiền gửi khách hàng được ghi nhận theo giá gốc.

## 13. Phát hành giấy tờ có giá

Phát hành giấy tờ có giá được ghi nhận theo giá gốc.

## 14. Các khoản phải trả khác

Các khoản phài trả khác đ̛ược phản ánh theo giá gốc.

## 15. Các phúc lợi của người lao dộng

Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, Ngân hàng và các nhân viên phải đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý. Bào hiểm thất nghiệp do Ngân hàng đóng cho thời gian làm việc của nhân viên được ghi nhận vào chi phi trong báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh.

## 16. Các khoản dự phòng

Một khoản dự phòng, ngoại trừ dự phòng dược mô tả trong thuyết minh IV.3, được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quả khứ, Ngân hàng có nghỉa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giàm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai dể thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tuơng lai.
Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ̉ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đảnh giá cua thị trường ở thời điểm hiện tại về giả trị thời gian cưa tiền và rùi ro cụ thê của khoản nợ đó.

## 17. Vốn chū sở hữu

a. Vốn cổ phà̀n

Cổ phiếu phổ thông được phân loại lả vốn chủ sở hữu. Cảc chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu phồ thông được ghi nhận như một khoản giảm trừ vào vốn chủ sở hữu.

## b. Thặng dur vốn cổ phần

Khi nhận được vốn từ các cổ đông, chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu được ghi nhận vào tải khoản thặng dư vốn cổ phần trong vốn chủ sở hữu.

## 18. Quỹ của tổ chức tín dụng

Theo Nghị định số 93/2017/ND-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 7 tháng 8 năm 2017, Ngân hàng phải trich lập các quỹ dự trữ bắt buộc nhưr sau trước khi phân phối lợi nhuận:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn diều lệ
Quỹ dự phòng tài chính

Phân bổ hàng kỳ/năm
$5 \%$ lợi nhuận sau thuể
$10 \%$ lợi nhuận sau thuế

Số dư tối đa
Vốn điều lệ
Không quy dịnh

Quỹ dự phòng tài chính dùng để bủ đấp phần còn lại của những tồn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bủ đắp bẳng tiền bồi thương của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bào hiểm và sử dựng dự phòng trich lập trong chi phí; sử dụng cho các mục dich khác theo quy dịnh của pháp luật.
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được phân bồ từ lợi nhuận sau thuế của Ngân hảng. Tỷ lệ trích lập các quỳ này do Đại hội đồng Cồ đông quyết định, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoàn trich lập các quỹ nói trên và chia cổ tức cho cổ dông được ghi vào lợi nhuận chưa phân phối của Ngàn hàng.

## 19. Quỹ khen thưởng và phúc lọi

Quỹ khen thưởng và phúc lợi không do pháp luật quy định được trích lập tự lợi nhuận sau thuế vả được phép phân phối hết, chủ yếu được dùng để chi trà cho cán bộ, công nhân viên của Ngân hàng. Quỹ khen thưởng và phúc lợi dược ghi nhận trong phần nợ phải trả của Ngân hàng.

## 20. Thu nhập lãi và chi phí lãi

Thu nhập lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sở dồn tích, ngoại trừ tiền lãi từ các khoản nợ được phân loại từ Nhỏm 2 đến Nhóm 5 và các khoản nợ được giữ nguyên Nhóm Nợ đủ tiêu chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước thì số lãi dự thu được xuất toán và được ghi nhận ngoại bảng. Thu nhập lãi của các khoản nợ này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi thu được (cơ sở thực thu).
Chi phi lãi dược ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sở dồn tích.

## 21. Thu nhập và chi phí từ hoạt động dịch vụ

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ bao gồm phi nhận được từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ, phi từ các khoàn bảo lãnh và các dịch vụ khác. Thu nhập phí từ các khoản bảo lãnh được ghi nhận trên cơ sở dồn tich. Thu nhập nhận được từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ và các dịch vụ khác được ghi nhận khi thu được.
Chi phi hoạt động dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh riêng khi phát sinh.

## 22. Thu nhập cổ tức

Cổ tức được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi quyền nhận cổ tức của Ngân hàng được xác lập.

## 23. Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuế. Các khoản hoa hồng di thuê dã nhận dược ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng như một bộ phận họ̣p thành của tồng chi phí thuê.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận của kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ̀ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sồ cho mục đích báo cáo tài chính và giả trị sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại chi được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ich về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

## 25. Các bên liên quan

Các bên liên quan là các doanh nghiệp và các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Ngân hàng và các công ty con hoặc chịu sự kiểm soát của Ngân hàng và các công ty con, hoặc củng chung sự kiểm soát với Ngân hàng và các công ty con. Các bên liên kết và các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Ngân hàng và các công ty con mà có ành hưởng đáng kể đối với Ngân hàng và công ty con, những nhân sự quàn lý chủ chốt bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tồng Giám đốc, thành viên Ban Kiềm soát, những thành viên thân cận trong gia đinh của các cá nhân 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 mối quan hệ của từng bên liên quan, cần chú ý dến bản chất của mối quan hệ chứr không chi hình thức pháp lý của mối quan hệ đó.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết
thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## 26. Cổ tức

Cổ tức chia cho các cổ đông của Ngân hàng được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính riêng khi việc chia cổ tức của Ngân hàng được Đại hội đồng Cổ đông của Ngàn hàng chấp thuận.

## 27. Các cam kết ngoại bảng

Các cam kết ngoại bảng bao gồm các khoản bảo lãnh, chắp nhận thanh toán và các cam kết cho vay không hủy ngang vô điểu kiện và có thời gian thực hiện cụ thể.
Các khoản cam kết ngoại bảng được phân loại như sau:

|  | Nhóm | Định nghĩa |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Cam kết dủ tiêu chuẩn | Các cam kết mà Ngân hàng đánh giá là khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết. |
| 2 | Cam kết cần chú ý | Các cam kết mà Ngân hàng đánh giá là khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. |
| 3 | Cam kết dưới tiêu chuần và các nhóm có rủi ro cao hơn | Các cam kết thuộc một trong các trưởng hợp sau: <br> Các cam kết vi phạm quy định tại các khoản $1,3,4,5,6$ Điều 126 Luật các tổ chức tin dụng; hoặc <br> Các cam két vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật các tồ chức tín dụng; hoặc <br> Các cam kết vi phạm quy định tại các khoản 1,2,5 Điều 128 Luật các tổ chức tin dụng. |

Việc phân loại các khoản cam kết ngoại bàng được thực hiện chi nhằm mục đích quản lý, giám sát chất lượng hoạt dộng cấp tin dụng. Khỏng có dự phòng nào dược lập cho các khoản cam kết ngoại bảng, trừ khi Ngân hàng được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ trả thay theo hợp dồng bảo lãnh, trong trường hợp đó, khoản trả thay được phân loại và trích lập dự phòng theo chính sách kể toán dược trinh bày tại Thuyết minh IV. 3.

## V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền mặt

|  | $30 / 09 / 2022$ <br> Tiền mặt bằng VND <br> Tiê̂n mặt bằng ngoại tệ VND | 31/12/2021 <br> Triệu VND |
| :--- | ---: | ---: |
|  | 462.738 | 574.271 , |
|  | 80.803 | 41.881 |

## 2. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiền gửi tại NHNNVN bao gồm quỹ dự trừ bắt buộc và tài khoản tiền gữi thanh toán.
Theo quy định của NHNNVN về dự trữ bắt buộc, các ngân hàng dược phép duy trì một số dư thả nồi tại tài khoản dự trữ bắt buộc. Số dư bỉnh quân dự trữ bắt buộc hàng tháng phải không dược thấp hơn tỵ̀ lệ dự trữ bắt buộc nhân với bình quân số dư tiền gựi của tháng trước tại Ngân hàng như sau:

Ngân hảng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quỷ 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## Tiền gửi tại Ngân hàng

Số dư bình quân tháng trước:
Tiu khách hàng:

- Tiền gứi bằng ngoại tệ có kỳ hạn dưới 12 tháng
- Tiền gưi bằng ngoại tệ có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
- Tiền gửi bằng VND có kỳ hạn dưới 12 tháng
- Tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

Tü tô chí̛c tín dưng nuớc ngoài:

- Tiền gừi bằng ngoại tệ

Tài khoản tiền gừi thanh toán và quỹ dự trữ bắt buộc

- VND
- Ngoại tệ

3. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác

|  | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
| 3.1. Tiền gửi tại các TCTD khác | Triệu VND | Triệu VND |
| Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |
| Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND | 2.166 .527 | 2.920.769, |
| Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ | 359.966 | 813.311 , |
| Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |
| Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND | 4.599 .550 - | 6.890.000, |
| Tiền gứi có kỳ hạn bằng ngoại tệ | 931.710 | 2.548 .000 |
| Tổng | 8.057.753, | 13.172 .080 |
| 3.2. Cho vay các TCTD khác |  |  |
| Cho vay bằng VND | 2.850 .000 | 1.680.000, |
| Cho vay bằng ngoại tệ | - | - |
| Tổng | 2.850 .000 , | 1.680.000/ |
| Tổng tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 10.907 .753 | 14.852.080, |

3.3. Phân tich chất lự̛ng tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các TCTD

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |

## Nợ dủ tiêu chuẩn

Tiền gửi có kỳ hạn
Cho vay các TCTD

| Tỷ lê dự trữ bắt buộc |  |
| :---: | ---: |
| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
|  |  |
| $8 \%$ | $8 \%$ |
| $6 \%$ | $6 \%$ |
| $3 \%$ | $3 \%$ |
| $1 \%$ | $1 \%$ |
|  |  |
| $1 \%$ | $1 \%$ |

30/09/2022 31/12/2021
Triệu VND Triệu VND

| 193.586 | 2.521 .850 |
| ---: | ---: |
| 32.165 | 14.826 |
| 225.751 | 2.536 .676 |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tue số
4920147T-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)
4. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

|  |  | Tổng giá trị của hợp dồng (Theo tỷ giá ngày hiệu lực H ) | Tổng giá trị ghi sồ kế toán (Theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Tài sản | Công nọ |
|  | Tai ngày cuối kì |  |  |  |  |
| 1 | Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | 11.142.323 | 95.780 | 46.408 |
|  | - Giao dịch kỳ hạn tiền tệ | 3.998 .309 | 95.780 |  |
|  | - Giao dịch hoán đổi tiền tệ | 7.144.014 |  | 46.408 |
| 2 | Công cụ tài chính phái sinh khác |  |  |  |
|  | Tai ngày dầu kỳ |  |  | - |
| 1 | Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ | 3.563 .071 | 13.221 | - |
|  | - Giao dịch kỳ hạn tiền tệ | 547.843 | 2.327 | - |
|  | - Giao dịch hoán đối tiền tệ | 3.015 .228 | 10.894 | - |
| 2 | Công cụ tài chính phái sinh khác | - | - | $\cdot$ |

5. Cho vay khách hàng
5.1. Cho vay khách hàng

|  | $\begin{array}{r} 30 / 09 / 2022 \\ \text { Triệu VND } \end{array}$ | $\begin{aligned} & 31 / 12 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nutớc | 50.851 .517 | 46.389 .215 / |
| Phân tích chất lượng nọ cho vay: |  |  |
|  | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|  | Triệu VND | Triệu VND |
| Nhóm 1 - Nọ̣ đủ tiêu chuẩn | 48.671 .274 | 44.630.469, |
| Nhóm 2 - Nọ cần chú ý | 755.246 | 582.817, |
| Nhóm 3 - Nọ dưới tiêu chuẩn | 181.909 - | 166.103, |
| Nhóm 4 - Nợ nghi ngò | 266.426 | 185.524, |
| Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn | 976.662 , | 824.3021 |
|  | 50.851.517, | 46.389 .215 / |

- Phân tích dư nợ theo thời gian:

|  | $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Nơ ngắn hạn | Triệu VND | Triệu VND |
| Nợ trung hạn | 30.309 .593 | $25.828 .707 /$ |
| Nơ dài hạn | 5.258 .893 | 5.730 .167 , |
|  | 15.283 .031 | 14.830 .34 l |
|  | 50.851 .517 | $46.389 .215 /$ |

# Ngân hàng Thương mại Cồ phần Bản Việt 

Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

- Phân tích dư nọ̣ cho vay theo đối tự̛̣ng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp:

30/09/2022 $31 / 12 / 2021$
Cho vay các tổ chức kinh tế
Công ty cổ phần khác
Công ty trách nhiệm hữu hạn khác
Công ty cổ phần có vốn cổ phần của Nhà nước chiếm trên $50 \%$ vốn điều lệ

Triệu VND Triệu VND

Doanh nghiệp tư nhân
Hộ kinh doanh
Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã
Đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thề và hiệp hội
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu $100 \%$ vốn điểu lệ

Doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài
Cho vay cá nhân

| 7.735 .031 | 8.135 .599, |
| ---: | ---: |
| 11.747 .890 | 11.512 .382, |
| 206.254 | 269.996, |
| 203.307 | 188.911, |
| 6.197 | 6.240, |
| 13.984, | 12.814, |
| 447, | 205, |
| 26.583 | 72.487 |
| 1.000 | 1.547, |
| 30.910 .824, | 26.189 .034 |
| 50.851 .517 | 46.389 .215, |

## - Phân tích dư nọ cho vay theo ngành:

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Công ng̣hiệp chế biến, chế tạo
Cung câp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Giáo dục và đào tạo
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trọ̣
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản
xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Khai khoáng
Nghệ thuật vui chơi và giải trí
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sàn
Sản xuất và phân phối điện, khi đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
Thông tin và truyền thông
Vận taii kho bãi
Xây dụng
Hoạt động của đảng Cộng sản, tồ chức chính trịi-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Hoạt động cua các tổ chức và cơ quan quốc tế Hoạt động dịch vụ khác

| $30 / 09 / 2022$ <br> Triệu VND | $31 / 12 / 2021$ <br> Triệu VND |
| ---: | ---: |
| 16.260 .102 | 12.140 .648, |
| 3.081 .810 | 3.232 .537, |
| 31.845 | 24.025, |
| 3.715 .892 | 3.566 .478 |
| 59.979 | 52.861, |
| 174.893 | 220.227, |
| 1.006 .900 | 241.144, |
| 6.946 .318 | 7.267 .088, |
| 5.635 .739 | 5.684 .012, |
| 780.962 | 735.958, |
| 123.301 | 110.191 |
| 82.683 | 216.792, |
| 3.567 .451 | 2.944 .635 |
| 546.640 | 730.952, |
| 328.847 | 381.290, |
| 878.882 | 999.558, |
| 6.646 .378 | 6.884 .411, |
| 4.943 | 6.962 |
| 386.444 | 384.560, |
| - | 564.886 |
| 591.508 | 46.389 .215 |
| 50.851 .517, |  |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp thco)

Mầu B05a/TCTD (Ban hành theo Thông tu só 49.2014 (TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)
5.2. Sụ thay đổi (tăng/giäm) của Dư phòng rủi ro tín dụng đối với dur nợ cho vay khách hàng Dự phòng rüi ro cho vay khách hàng bao gồm:

Dự phòng cụt thể
Dự phòng chung

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 424.139 | 364.010 |
| 373.751 | 336.495 |
| 797.890 | 700.505 |

Biến động dư phòng cụ thê của dư phòng ruii ro cho vay khách hàng nhur sau:

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 364.010 | 287.191 |
| 85.920 | 318.331 |
| $(25.791)$ | $(241.512)$ |
| 424.139 | 364.010 |

Bién äọng due phòng chung cüa dụ phòng rui ro cho vay khaich hàng nhu sau:

|  | $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| :--- | ---: | ---: |
| Số dư đầu kỳ̀ | Triệu VND | Triệu VND |
| Dự phòng rúi ro trích lập trong kỳ | 336.495 | 284.394, |
| Số dư cuối kỳ | 37.256 | $52.101 /$ |

6. Chứng khoán đầu tư

| 30/09/2022 | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Ching khoán nọ

- Chứng khoán Chính phủ
- Chứng khoán nợ do các TCTD khȧc trong nước phát hành
- Chúng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nưởc phảt hảnh

Ching khoán vốn

- Chứng khoán vốn do các TCKT trong nưỡc phát hành

Tổng cộng chưng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Dự phòng rưi ro chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

- Dự phòng giảm giá
8.942 .091
7.425.667
2.179.407
1.598 .039
20.000 ,
- Dựphòng chung

Tồng
Chưng khoản giữ đến ngày đáo hạn (không bao gồm trái phiếu aüc biềt do VAMC phát hànhl)

- Chứng khoán chinh phủ
- Chưng khoán nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
- Chứng khoán nợ do các TCKT trong nước phát hành

Dự phòng rùi ro chứng khoán giữ đến ngay đáo hạn
Tổng $\qquad$
Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành

- Mệnh giá trái phiếu đặc biệt
- Dự phỏng trái phiếu đặc biệt

Tổng chứng khoán đầu tư

| 137.982 | - |
| ---: | ---: |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

## Plaân tích chất lượng chúng khoán được phân lọ̣i là tài sản có rủi ro tín dụing

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| :--- | :--- |
| Triệu VND | Triệu VND |

## Nợ đủ tiêu chuẩn

Trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

| - | 20.000 |
| :---: | :---: |
| - | 20.000 |

7. Góp vốn, đầu tư dài hạn

- Phân tích giá trị đầu tư theo loại hình đầu tư:
30/09/2022
31/12/2021
Triệu VND
Triệu VND

Đầu tư vào công ty con
$100.000 \quad 100.000$
Các khoản đầu tư vào công ty liên kết (*)
Các khoản đầu tư dài hạn khác
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Băn Việt Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

[^0]Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình kỳ̀ này:

> Nguyên giá
> Số dư đầu kỳ
> Mua trong kỳ
> Đầu tư XDCB hoàn thành
> Tăng khác
> Thanh lý
> Số dư cuối kỳ
> Giá trị hao mòn luỹ kế
> Số dựâu kỳ
> Khấu hao trong kỳ
> Thanh lý
> Giàm khác
> Số dư cuối kỳ
> Giá trị còn lại
> Số dư đầ kỳ
> Số dư cuối kỳ
Các thông tin khác về tài sản cố định hữu hình:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

30/09/2022 31/12/2021
Triệu VND
$22.696 \quad 17.078$

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## 9. Tài sản cố định vô hình

- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình kỳ này:

> Quyền sử dựng đất
> Triệu VND

Nguyên giá
Số dư dầu kỳ
Mua trong kỳ
Tăng khác
Thanh lý
Số dư cuối kỳ
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Khấu hao trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Giá trị còn lại
Số dư dầu kỳ
Số dư cuối kỳ

Phần mềm máy tính
Triệu VND
300.812
2.524
-
-

| 677.129 | 303.336 | 980.465 |
| ---: | ---: | ---: |
| 26.144 | 141.729 | 167.873 |
| 2.682 | 11.273 | 13.955 |
| 28.826 | 153.002 | 181.828 |
| 650.985 | 159.083 | 810.068 |
| 648.303 | 150.334 | 798.637 |

- Các thông tin khác về tài sản cố định vô hình:

30/09/2022
Triệu VND

31/12/2021
Triệu VND
69.129
66.574,
10. Tài sản có khác

### 10.1 Các khoãn phäa thu

30/09/2022 31/12/2021
Triệu VND Triệu VND

| Tạm ưng mua săm tài sàn cố định và chi phí xảy dựng cơ bản dở dang | 535.772 , | 222.957, |
| :---: | :---: | :---: |
| Đặt cọc thuê văn phòng | $59.911^{1}$ | 63.969 , |
| Phải thu tur̀ tổ chức thanh toán trung gian | 44.658. | 44.972 , |
| Đặt cọc thuê tòa nhà Viet Capital Center | 900.000 | 900.000 |
| Tạm ứng xừ lý tài sản bào đàm | 23.710 | 11.831, |
| Tạm úng cho nhân viên | 8.210 | 3.791 / |
| Phải thu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 312.153. | 199.508, |
| Phải thu Công ty Cồ phần Chưng khoán VPS | $65.653-$ | 31.933 |
| Phải thu từ cho vay hỗ trợ lãi suất | 1.171 , | 1.171 |
| Thuế TNDN nộp thừa | - | 14.900, |
| Lợi nhuận phải thu từ Công ty con | - | 944 , |
| Phài thu khác | 56.620. | 37.547 |
|  | 2.007.858 | 1.533.523, |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 nãm 2022 kết
thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mầu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu số 492014 (TT-NHNN ngày 31 thang 12 năm 2014)

Chi tiết các khoản tạm ưng mua sắm tai sàn cổ định và chi phi xày dựng cơ bản dở dang như sau:

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 31 / 12 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tạm úng mua trụ sở chi nhánh tại Thành phố Vũng Tàu | 80.000 | 80.000 , |
| Tạm ứng mua trụ sở chi nhánh tại Đường Lý Thường Kiệt, Quân 10. Thành phố Hồ Chí Minh | 49.500 | 49.500, |
| Tạm úng mua trụ sờ chi nhánh tại Long An | $55.275 x$ | - |
| Tạm úng mua Shophouse dự án Grand Center Quy Nhon | 25.071 | 25.071 |
| Tạm úng mua trụ sở chi nhánh tại Gia Lai | $23.750 \times$ | - |
| Tạm úng mua trụ sở chi nhánh tại TP. Thủ Đức | 125.442 * | - |
| Tạm ưng mua trụ sở chi nhánh tại Cần Thơ | 29.450 | - |
| Tạm úng mua trụ sở chi nhánh tại Tiền Giang | 36.589 | - |
| Mua sắm phần mềm và tài sản cố định khác | 88.533 , | 42.512, |
| Xây dụng cơ bản dơ dang khác | 22.162 . | 25.874 , |
|  | 535.772 | 222.957 , |
| 10.2 Các khoản lãi. phíphải thu |  |  |
|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $31 / 12 / 2021$ <br> Triệu VND |
|  | $884.213$ | $730.997$ |
| Lãi, phí phải thu hoạt động dầu tư | 194.234 | $119.176$ |
| Lãi, phí phải thu tiền gừi tại các TCTD khác | 11.483 | 5.637 |
| Lãi, phải thu từ giao dịch hoán đổi | 222. | 81 |
| Lãi, phài thu từ giao dịch kỳ hạn | 2.135 , | 340 |
|  | 1.092.287, | 856.231 |

### 10.3 Tài sản có khác

Chi phí trả trước
Tài sản thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên đảm bào đã chuyền quyền sở hữu cho Ngân hảng dang chờ xử lý.
Tài sản có khác

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | :---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 124.329 | 99.936 |
| 13.000 | 16.500 |
| 109.592 | 34.589 |
| 246.921 | 151.025 |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh bảo cáo tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD (Ban hành theo Thông tu só 49:2014 TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)
11. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| :--- | :--- |
| Triệu VND | Triệu VND |

## Vay NHNN

Vay theo hồ sơ tín dụng
Vay chiết khấu các giấy tờ có giá
305.615

Vay có bào đàm bằng cầm cố giấy tờ có giá
Vay thanh toán bù trừ
Vay đặc biệt
Vay khác (bao gồm cả các khoản vay có thời hạn theo các mục tiêu Chính phủ chì định)
Nợ quá hạn

### 305.615

12. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác

Tiền gủ̌i của các TCTD khác

|  | $\begin{array}{r} 30 / 09 / 2022 \\ \text { Triệu VND } \end{array}$ | $\begin{aligned} & 31 / 12 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền gửi không kỳ hạn |  |  |
| Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND | 2.328.179, | 2.227.057, |
| Tiền gửi có kỳ hạn |  |  |
| Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND | 7.806 .302 | 10.585.802 |
| Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ | 931.710 | 1.137.500, |
| Tổng tiền gừi | 11.066.191 | 13.950.359, |
| Vay các TCTD khác |  |  |
| Bằng VND | 4.598.642, | 789.846 |
| - Trong đỏ: Vay chiết khấu. tái chiết khấu | 2.998 .642 , | 589.846, |
| Vay cầm cố, thê chấp | - |  |
| Bằng ngoại hối. |  | - |
| Tổng cho vay | 4.598.642, | 789.846 |
| Tổng tiền gửi và vay TCTD khác | 15.664.833, | 14.740.205 |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu $\mathrm{B} 05 \mathrm{a} / \mathrm{TCTD}$
(Ban hành theo Thông itr so 492014 TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)
13. Tiền gửi của khách hàng

- Thuyết minh theo loại hinh tiền gửi

|  | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Triệu VND | Triệu VND |
| Tiền gữi lihông kỳ hạn | 2.570 .538 | 3.009 .604 |
| Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND | 2.530 .471 | 2.933 .097 |
| Tiền gữi không kỳ hạn bằng ngoại tệ | $40.067{ }^{\prime}$ | 76.507 |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 40.744.341 - | 42.173.511, |
| Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND | 13.085.188 - | 12.101.934 |
| Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ | 6.752 | 20.082 |
| Tiền gừi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VND | 27.553.238 | 29.983.593, |
| Tiền gữi tiết kiệm có kỷ hạn bằng ngoại tệ | 99.163 | 67.902 |
| Tiền ký quy̆ | 77.582 . | 111.841 |
| Tiền gữi ký quỹ bằng VND | 77.537 | 111.798/ |
| Tiền gưi ký quỹ bằng ngoại tệ | 45 | 43 |
| Tiền gửi vốn chuyên dùng | 129.004 | 83.816 |
| Tiền gựi vốn chuyên dùng bằng VND | 94.068 . | 75.908 |
| Tiền gữi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ | 34.936 | 7.908 |
|  | 43.521 .465 | 45.378.772 |

Thuyết minh theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp:
30/09/2022
31/12/2021
Triệu VND Triệu VND
Công ty cồ phần khác
Công ty trách nhiệm hữu hạn khác
Công ty nhà nước
Công ty cổ phần có vốn cố phần của Nhà nước chiếm trên $50 \%$ vổn điểu lệ
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu $100 \%$ vốn điều lệ
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên có phằn vốn góp của Nhà nước chiếm trên $50 \%$ vốn điều lệ
Đơn vị hành chinh sự nghiệp, Đảng, đoàn thể và hiệp hội
Doanh nghiệp tur nhân
Hộ kinh doanh
Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã
Công ty hợp danh

| 4.320 .635 | $5.805 .304 /$ |
| ---: | ---: |
| 2.245 .697 | 1.948 .411 |
| 1.762 | 65.682 |
| 86.911 | 100.420 |
| 329.729 | 314.423, |
| 116.292 | 121.615 |
| 142.804 | 111.267, |
| 246.150 | 117.385 |
| 6.242 | 5.754 |
| 4.935 | 9.510 |
| 1.123 | 629 |
| 11 | 93 |
| 1.223 .840 | 1.094 .505 |
| 34.795 .334 | 35.683 .774 |
| 43.521 .465 | 45.378 .772 |

Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết (Ban hành theo Thông tur số
thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
14. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

Vốn nhận tài trợ, ùy thác đầu tur, cho vay bằng VND
Vốn nhận tài trợ, ùy thác đầu tư, cho vay bằng vàng, ngoại tệ $\qquad$
15. Phát hành giấy tờ có giá

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 31 / 12 / 2021 \\ \text { Triệu VND } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Giấy tờ có giá dưới 12 tháng | 4.400 .010 , | 1.250.010 |
| Giấy tờ có giá có kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm | 3.574.923, | 7.290 .495 , |
| Giấy tờ có giá có kỳ hạn trên 5 năm trở lên | 3.427 .870 | 2.036.908 |
|  | 11.402.803. | 10.577 .413 |
| Các khoản lãi. phí phải trả |  |  |
|  | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|  | Triệu VND | Triệu VND |
| Lãi phải trả cho tiền gửi | 724.831 | 620.554 |
| Lãi phài trà cho tiền vay | 22.891 | 1.835 |
| Lăi phải trả về phát hành GTCG | 506.635 | 353.975 |
| Lãi phải trà cho giao dịch chưng khoán phái sinh | 38.115 | 2.930 |
|  | 1.292.472 | 979.294 |

## 17. Các khoản nộ khác

Thuế và các khoản phải nọ̀p cho Nhà nước Phải trả cổ tức Phải trả cho cán bộ, công nhân viên Quỹ khen thưởng và phúc lợi Phài trà khác
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Mã̃u B05a/TCTD)
Thuyết minh báo caio tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết (Ban hảnh theo Thông tur só
Thuyet minh báo caio tài chinh riêng quý 3 năm 2022 kết
thúc ngày 30 thaing 09 năm 2022 (tiêp theo)
18. Vốn chŭ sở hữu

|  | Vốn điều lệ | Vốn đầu <br> tur xây <br> dựng $\mathrm{co}^{\circ}$ bản | Thăng dư vốn cổ phần | Quỹ dụ̣ trữ bố sung vốn diều lệ | Quỹ dầu tur phát triển | Quỹ dự phòng taii chinh | Các quỹ khác | Chênh lệch <br> Tỳ giá <br> Hối đoái | Lợi nhuận chưa phân phối | Tổng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VNiD } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | Triệu VND | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | Triệu VND | Triệu VND | Triệu VND |
| Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2021 | 3.171 .000 | 1 | 8 | 52.664 | 1.560 | 103.945 | 1.287 | - | 526.982 | 3.857 .447 |
| Lợi nhuận thuần trong ky | - | - | - | - | . - | - | - | - | 248.671 | 248.671 |
| Tăng vồn trong ky | 499.900 | - | - | - | - | - | - | - | - - | 499.900 |
| Trich bồ sung các quỹ | - | - | - | 7.993 | - | 15.985 | - | - | (23.978) | - |
| Chia cố tự | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sữ dung trong ky | - | - | - | - | - | (2) | - | - | - | (2) |
| Giàm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phân bố vảo quỹ khen thưởng phúc lọi | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - |
| Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 | 3.670 .900 | 1 | 8 | 60.657 | 1.560 | 119.928 | 1.287 | - | 751.675 | 4.606 .016 |
| Lơi nhuận thuần trong ky | - | - | - | - | - | - | - | - | 336.493. | 336.493. |
| Tăng vốn trong ky | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - |
| Trich bồ sung các quỹ | - | - | - | 12.386 | , - | 24.773 | - | - | (37.159) | - |
| Trich bồ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sưr dụng trong kì | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ) |
| Chênh lệch tẏ giá | - | - | - | - | - | - | - | (37.206) | - | (37.206) |
| Phân bố vảo quỳ khen thưởng phúc lọi | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - |
| Số dư tại ngày 30 tháng 09 năm 2022 | 3.670 .900 | 1 | 8 | 73.043 | 1.560 | 144.701 | 1.287 | (37.206) | 1.051 .009 | 4.905 .303 |

$\left(^{*}\right) \quad$ Quỹ khen thưởng và phúc lợi dã dược chuyển sang các khoản phài trả và nọ̣ khác theo hướng dẫn của Thông tư số 10/2014/TT-NHINN áp dụng cho báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Ngân hàng Thương mại Cô phân Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quỳ 3 năm 2022 kêt thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## b. Cổ phiếu:

-Số lượng cổ phiếu đãng ký phát hành
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+Cổ phiểu phổ thông

| 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| ---: | ---: |
| Cổ Phiếu | Cổ Phiê̂u |
| 367.090 .000 | 367.090 .000 |
| 367.090 .000 | 367.090 .000 |
| 367.090 .000 | 367.090 .000 |

+Cổ phiếu ưu đãi
-Số lượng cồ phiếu được mua lại
+Cổ phiếu phổ thông
+Cố phiếu ưu dãi
-Số lượng cổ phiếu dang lưu hành
367.090 .000
367.090.000/
+Cồ phiê̂̉u phố thông
+Cồ phiếu ưu dãi
367.090 .000
367.090.000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh
19. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

Thu nhập lãi tiền gửi
Thu nhập lãi cho vay khách hàng
Thu lãi từ chứng khoán đầu tư
Thu nhập từ hoạt động bào lãnh
Thu khác từ hoạt động tín dụng
Tồng
20. Chi phí lãi và các chi phí tương tự

Trả lâi tiền gửi
Trả lãi tiền vay
Trả lãi phát hành giấy tờ có giá
Chi phí khác từ hoạt động tín dụng khác
Tổng
21. Lãi/ Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ

Thu nhập tù hoạt động dịch vụ
Thu từ dịch vụ thanh toán
Thu từ dịch vụ ngân quỹ
Thu từ dịch vụ khác
Chi phí hoụt dộng dịch vụ
Chi về dịch vụ thanh toán
Chi phí về dịch vụ ngân quỹ
Chi phí hoạt động dịch vụ khác
Lãi/ Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ

| $30 / 09 / 2022$ | $30 / 09 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 124.887 | 27.538 |
| 3.650 .559 | 3.192 .698 |
| 216.573 | 133.264 |
| 15.843 | 14.241 |
| 48.092 | 36.374 |
| 4.055 .954 | 3.404 .115 |


| $30 / 09 / 2022$ | $30 / 09 / 2021$ |
| :--- | :--- |
| Triệu VND | Triẹ̣u VND |


| 2.151 .441 | 1.905 .376 |
| ---: | ---: |
| 36.946 | $18.054 /$ |
| 542.404 | 404.293 |
| 3.157 | 643 |
| 2.733 .948 | 2.328 .366 |


| $30 / 09 / 2022$ | $30 / 09 / 2021$ |
| :--- | :--- |
| Triệu VND | Triệu VND |


| 144.534 | 103.013 |
| ---: | ---: |
| 138.099 | 97.250 |
| 4.721 | 4.177 |
| 1.714 | 1.586 |
| 68.194 | 51.393 |
| 40.344 | 30.550 |
| 5.665 | 4.591 |
| 22.185 | 16.252 |
| 76.340 | 51.620 |

22. Lãi / Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Thu nhập tù hoạt đọng kinh doanh ngoại hối
Thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay
Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
Chi phí hoat dộng kinh doanh ngoại hối
30/09/2022
Triệu VND
260.866
202.069
58.797.

30/09/2021
Triệu VND
150.553
115.853
34.700

Chi về kinh doanh ngoại tệ giao ngay
Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ
Lāi/ Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
194.918 ,
131.410
63.508
65.948 116.653 60.565
56.088

| 63.508 | 56.088 |
| :---: | :---: |
| 65.948 | 33.900 |

23. Lāi/ lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (mua bán) chứng khoán đầu tư:

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập từ mua bán chứng khoán dầu tư | 3.187 | 144.293, |
| Chi phi về mua bán chứng khoán đầu ư | 13.408 | 8.384 |
| Trich lập dự phòng rùi ro chưng khoán dầu tur | 300 | 2.910 |
| Hoàn nhập dự phỏng rùi ro chứng khoán dầu tư | 300 | 2.910 |
|  | (9.921) | 138.819 |

24. Lãi/ Lỗ thuần từ các hoạt động kinh doanh khác

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhtọp từ hoạt dộng khác | 58.295 | $35.735 /$ |
| Thu từ hoạt động hỗ trợ đại lý bão hiểm | 22.904 | 15.992 |
| Thu thanh ly tài san cố định và các tài sản dai hạn khảc | 513. | 273 |
| Thu từ hoạt động cho thuê tài sản | 850 | 282, |
| Thu hồi cảc khoản nợ đã xóa | 20.470 | 3.516 |
| Thu từ hoạt động kinh doanh khác | 13.558 | 15.672 |
| Chi phit hoat dọng khác | 18.952 | 3.834 / |
| Chi công tác xã hội | 1.629 | 3.354 |
| Chi khác | 17.323 | 480 |
|  | 39.343 | 31.901 |

25. Chi phí hoạt động

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí | 761. | 447 |
| 2. Chi phí cho nhân viên: | 524.100 | 360.393 |
| Trong đó: |  |  |
| Chi luoong và phu cáap | 452.980 | 300.054 , |
| Các khoän chi đóng góp theo lurong | 40.562 | 36.989 |
| Chi trơ câp | 2.198 . | 1.951, |
| Chi phi khác cho nhân viên | 28.360 | 21.399/ |
| 3. Chi về tài sản | 200.412 , | 189.841, |
| Trong dó: |  | -.a. |
| Chi phi khấu hao tài sàn cố ậ̣h | 48.570 | 44.223, |
| Chiphi khác | 151.842 , | 145.618 |
| 4. Chi phí hoạt dộng quàn lý công vụ | 150.062 . | 114.156 |
| Trong dó: |  |  |
| Chi công tác phi | 9.125. | 7.061 |
| Chi về hoọt đọng đoàn thể cua TCTD | - | - |
| 5. Chi nộp phí bảo hiểm, bào toàn tiền gửi của khách hàng | 43.268 | 39.602 , |
| 6. Chi phí dự phòng (không tính chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nội và ngoại bảng, chi phí dự phòng giảm giá CK ) | 30.358 , | - |
| 7. Chi phí hoạt động khác | 362. | 85 |
| Tồng | 949.323 . | 704.524 |

26. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng:

|  | $30 / 09 / 2022$ | $30 / 09 / 2021$ |
| :--- | ---: | ---: |
|  | Triệu VND | Triệu VND |
| Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng cụ thể cho vay khách hàng | 85.917 | $199.937 /$ |
| Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng chung cho vay khách hàng | 37.256 | $42.751 /$ |
| Tổng | 123.173 | 242.688 |

Ngân hàng Thương mại Cô phân Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kêt thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
27. Chi phí thuế thu nhập

Chi phi thuê̂ thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Tồng lợi nhuận/(lô) kế toán trước thuế

30/09/2022
Triệu VND 421.220

30/09/2021
Triệu VND
385.069

Cac khoản điều chinh giäm:
Thu nhập từ góp vốn liên doanh mua cồ phà̀n
Lãi từ thanh lý bất dộng sản
Cảc khoản diều chinh tăng
Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuể
Thu nhập/(lỗ) chịu thuế uớc tính trong kỳ
Lỗ năm trước chuyển sang
Thu nhập/(lồ) chịu thuế uớc tính trong kỳ
Thuế TNDN theo thuế suất quy định ( $20 \%$ )

| 2.415 | 1.382 |
| ---: | ---: |
| 423.635 | 386.159 |
| - | - |
| 423.635 | 386.159 |
| 84.727 | 77.232 |

Điều chinh thuế TNDN năm trước
CP thuế TNDN từ thanh lý Bất đọ̀ng sản
Chi phí thuế TNDN hiện hành trong kỳ
Thuế TNDN phải nộp đầu kỳ
Thuế TNDN đã nộp trong kỳ
Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ

| - | - |
| ---: | ---: |
| 84.727 | 77.232, |
| $(14.900)$ | 8.004, |
| $(55.975)$ | $(75.519)$ |
| 13.852 | 9.717 |

VII- Thông tin bổ sung một số khoản mục trình bày trên Báo cảo lưu chuyển tiền tệ
28. Tiền và các khoản tương đương tiền
$\left.\begin{array}{lrr} & \begin{array}{c}30 / 09 / 2022\end{array} & \begin{array}{c}30 / 09 / 2021 \\ \text { Triệu VND }\end{array} \\ \text { Triệu VND } \\ \text { Tiền mặt và các khoàn tương đương tiền tại quỹ } & 543.541 & 662.580\end{array}\right\}$

VIII- Các thông tin khác
29. Tình hinh thu nhập của cán bộ công nhân viên

## Chỉ tiêu

I. Tổng số cán bộ, CNV
II. Thu nhập của cán bộ

1. Tồng quỹ lương
2. Tiền thưởng
3. Thu nhập khác
4. Tổng thu nhập $(1+2+3)$
5. Tiền lương bình quân
6. Thu nhập binh quân

| $30 / 09 / 2022$ | $30 / 09 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 2.278 | 1.969 |
|  |  |
| 452.980 | 300.054 |
| 25.199 | 20.230 |
| 2.198 | 1.951 |
| 480.377 | 322.235 |
| 22,09 | 16,93 |
| 23,43 | 18,18 |

30. Tình hình thực hiện nghĩa vụ vói Ngân sách Nhà nước

| Chỉ tiêu | Số dư <br> đầu kỳ | Phát sinh trong kỳ |  | Số du cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Số phải nộp | Số đã nộp |  |
|  | Triêu VND | Triêu VND | Triệu VND | Triệu VND |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | (14.900), | 84.949 | 56.197 | 13.852, |
| Thuế giá trị gia tăng | 1.455 | 9.313 | 9.928 | 840 |
| Thuế nhà đất | - | 142. | 142 | - |
| Các loại thuế khác | 2.453, | 31.471 | 31.842 | 2.082 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 2.365 | 29.855. | 30.321 , | 1.899, |
| - Thuế nhà thầu | 88 | 1.510 | 1.415 | 183 |
| - Thuế môn bài | - | 106 | 106 | - |
| Các loại phí, lệ phí khác | - | 513 | 513 | - |
|  | (10.992) | 126.388 | 98.622 | 16.774 |

31. Tài sản. giấy tờ có giá (GTCG) thế chấp, cầm cố và chiết khấu, tái chiết khấu

Bất động sản
Động sản
Chứng từ có giá
Tài sản khác
Tổng

30/09/2022
Triệu VND Triệu VND
66.292.141. 56.297 .920
3.338.323 3.475.707
6.759.643. 8.617.808,
3.708.207. 3.777.639,
80.098.314, 72.169.074,
32. Nghĩa vụ nọ̣ tiềm ẩn và các cam kết đưa ra:

Bảo lãnh vay vốn
Cam kết giao dịch hối đoái
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
Bảo lãnh thanh toán
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Bảo lãnh dự thầu
Cam kết, bảo lãnh khác

| $30 / 09 / 2022$ | $31 / 12 / 2021$ |
| ---: | ---: |
| Triệu VND | Triệu VND |
| 719, | 719, |
| 35.251 .945 | 6.653 .557, |
| 189.780 | 156.634, |
| 622.135, | 609.901, |
| $155.571^{\prime}$ | 175.955, |
| 21.630, | 32.777, |
| 604.618, | 697.497 |
| 36.846 .398, | 8.327 .040, |
| $(77.582)$ | $(111.841)$, |
| 36.768 .816 | 8.215 .199, |

Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 nām 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
33. Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu đượe nhur sau:


## 34. Nợ khó đòi đã xử lý như sau:

|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 31 / 12 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Nợ gốc của khoản nợ đã xử lý rủi ro dang trong thời gian theo dõi | 747.695 | 731.935 |
| Nọ̣ lãi của khoán nợ đã xử lý rủi ro đang trong thời gian theo dòi | 1.070.072 | 1.064.554 |
| Các khoan nợ khác đã xử lý | - | . |
| Tổng | 1.817.767, | 1.796.489 |


|  | $\begin{aligned} & 30 / 09 / 2022 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 31 / 12 / 2021 \\ & \text { Triệu VND } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Kim loại quý, đá quý giữ hộ | - | - |
| Tài sản khác giữ hộ | 4.518.772 | 3.726 .422 |
| Tài sản thuê ngoài | - | - |
| Tài sản bảo đảm nhận thay thế cho việc thực hiện nghiia vụ của bên bảo đảm chờ xừ lý | - | - |
| Các chúng từ có giả trị khác đang bảo quản | 1.160 .000 | 1.310 .920 |
| Tổng | 5.678 .772 | 5.037 .342 |

Ngân hảng Thương mại Cô phân Băn Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kêt thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
36. Thông tin về các bên liên quan

| Số dur cuối kỳ |  | DVT: Triệu VND |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quan hệ | Các giao dịch | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| Công ty con | Tiền gửi <br> Lãi dự chi cho tiền gứi <br> Phài thu | $\begin{array}{r} 134.877 \\ 160 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 134.195 \\ 944 \end{array}$ |
| Các conng ty liên quan | Tiền gửi <br> Lãi dự chi cho tiền gửi <br> Phải thu từ các công ty liên quan Tiền vay <br> Lãi dự thu cho tiền vay | $\begin{array}{r} 230.470 \\ 651 \\ 312.153 \\ 230.279 \\ 370 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 328.412 \\ 645 \\ 199.508 \\ 234.883 \\ 362 \end{array}$ |
| Các bên liên quan khác | Tiền gửi của Hội đồng quàn trị <br> Tiền gửi của Ban TGĐ và Kế toán trường <br> Tiền gừi của Ban kiểm soát <br> Lãi tiền gửi phải trả Hội dồng quản trị <br> Lãi tiền gứi phải trả Ban TGD và KTT <br> Lãi dự chi phải trả Ban kiềm soát | 348.438 , <br> 3.021 , <br> $346 x$ <br> 9.947. <br> 38 <br> 3 | 354.752 <br> 3.977 <br> 990 <br> 8.982 <br> 71 <br> 17 |

Giao dịch phát sinh trong kỳ
DVT: Triêu VND

| $\begin{aligned} & \text { Quan } \\ & \text { hệ } \end{aligned}$ | Các giao dịch | $\begin{gathered} \text { Ky tù̀ 01/01- } \\ 30 / 09 / 2022 \end{gathered}$ | Năm 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty con | Tiền gửi có kỳ hạn Trà gốc và lãi tiền gữi | $\begin{aligned} & 220.000 \\ & 161.128 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 72.000 \\ & 74.122 \end{aligned}$ |
| Các công ty <br> liên <br> quan | Tiè̀n gừi có kỳ hạn <br> Trà gốc và lãi tiền gửi <br> Giài ngân cho vay <br> Trả gốc và lãi tiền vay | $\begin{aligned} & 294.500 \\ & 287.576 \\ & 260.060 \\ & 283.958 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 198.500 \\ & 220.363 \\ & 281.019 \\ & 287.735 \end{aligned}$ |
| Các bên liên quan khác | Thù lao trả cho Hội đồng quản trị Trong đó: <br> - Ông Lê Anh Tài - Chü tịch <br> - Bà Nguyễn Thanh Phurơng - Phó Chui tịch <br> - Ong Nguyễn Nhất Nam - Thành viên <br> - Ông Vrơng Công Dirc - Thành viên <br> - Ong Pham Quang Khánh - TVIL <br> Thù lao trà cho Ban kiềm soát <br> Thu nhập trả cho Ban Tồng Giám đốc và Kế toán trưởng <br> Trong dó: <br> Tiền lưong ciua Tồng Giám đốc <br> Tiền lưong cua các quản lý chủ chốt khác | 3.907, <br> 1.568. <br> 1.166 <br> 1.008. <br> 165 <br> 1.263. <br> 9.280 <br> - 3.393. <br> 5.887 | $\begin{gathered} 4.002 \\ 1.318 \\ 1.059 \\ 1.086 \\ 352 \\ 187 \\ 1.432 \\ 9.437 \\ \\ 2.828 \\ 6.609 \end{gathered}$ |

Ngân hảng Thương mại Cô phân Băn Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)
37. Mức độ tập trung theo khu vực địa lỵ của các tài sản, công nọ̣ và các khoản mục ngoại bảng

|  | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") | Tổng dư nợ tiền gửi và cho vay - gộp | Tổng tiền gửi và tiền vay | Phát hành giấy tờ có giá | Các cam kết tín dụng gộp | Công cụ tài chính phái $\sinh$ (Tổng giá trị của họ̣p dồng) | Chứng <br> khoán đầu $t u r ~-~ g o ̣ ̂ p ~$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ | Triệu VND | $\begin{aligned} & \text { Triệu } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ |
| Trong nước | 225.751 | 61.492 .526 | 59.491 .913 | 11.402 .803 | 1.594 .453 | 11.142 .323 | 11.259.480, |
| Ngoài nước |  | 266.744 |  |  |  |  |  |

## IX-Quản lý rủi ro tài chính

38. Chính sách quản lý rủi ro liên quan dến các công cụ tài chính

Rủi ro luôn luôn tiềm ần trong hoạt động của Ngân hàng, nhưng được quản lý thông qua các quy trình phát hiện, đánh giá và kiểm soát thường xuyên tùy thuộc vào giơi hạn rưi ro và các kiểm soát khác. Quy trình quản lý rùi ro là then chốt đối với khả năng sinh lợi của Ngân hàng và mỗi cá nhân trong Ngân hàng có trách nhiệm ngăn chặn các rủi ro liên quan đén quyền hạn công việc của họ. Ngân hảng đối mặt với các loại rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoàn, rùi ro thị trường (dược phân loại thành rủi ro kinh doanh và rüi ro không liên quan đến kinh doanh). Ngoài ra, Ngân hàng cũng chịu rủi ro hoạt động.
Quy trinh kiềm soát rủi ro độc lập không bao gồm các rủi ro kinh doanh chẳng hạn như những thay đổi cua môi trường, công nghệ và ngành nghè. Những rưi ro này được kiểm soát bời quy trình xây dụng kế hoạch chiến lược cưa Ngân hàng.

## 39. Rüi ro tín dụng

Rủi ro tin dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngàn hàng của tổ chửc tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiẹ̀n nghĩa vụ cưa minh theo cam kết.
Trong quá trình quàn lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng dã ban hành các chính sách tín dụng cũng như hướng dẫn thực hiện hoặc không có khả nẳng thực hiện để chuẩn hóa cảc hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Ngân hàng kiềm soát và quản lý rủi ro tin dụng bằng cách thiết lập hạn mức tín dụng tương ưng với mức độ rùi ro mà Ngân hàng có thế chấp nhận được đối với mỗi khảch hảng và đối với mỗi khu vực địa lŷ, ngành nghề. Hạn mức tín dụng đối với mỗi khách hảng được thiét lập thông qua việc sử dưng hệ thống xê̂p hạng tín dụng, trong đó mồi khách hàng dược xếp loại ở mọ̀t mức độ rùi ro. Mức độ này có thể sửa đổi và cập nhật thường xuyên.
Ngân hàng đã thiết lập quy trinh soát xét chất lượng tín dụng cho phép dự báo sớm những thay đối về tình hinh tài chinh, khả năng trả nợ cùa các bên dối tảc dựa trên các yếu tố định tính, định lượng.

## 40. Rüi ro thị trường

## a. Rüi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất phát sinh do có những thay đổi về lãi suất có ành hưởng đến giá trị của các công cụ tài chính. Ngân hàng sẽ có nguy cơ chịu rủi ro lãi suất do sự không tương xưng hay chênh lệch giữa ngày đáo hạn hoặc ngày xác định lại lãi suất của tài sản và nợ phải trả và các công cụ ngoại bảng trong một giai đoạn nhất định.
Ngân hàng thường tiến hành đánh giá chênh lệch lãi suất, so sánh với các thị trường trong nước và quốc tế để có những điều chình kịp thời. Thêm vào đó, việc áp dụng các quy trình quản lý rủi ro nội bộ cũng trờ nên hiệu quả hơn nhờ việc triển khai Hệ thống Quản lý Vốn Tập trung và Hệ thống Thanh toán Tập trung, theo đó toàn bộ các giao dịch vốn và thanh toán của Ngân hàng đều do Hội sở chính thực hiện. Việc đó cho phép Ngẩn hàng giám sát hiệu quả hơn các biến đổi về vốn và giảm cảc sai sót có thể xảy ra cũng như những thủ tục phức tạp không cần thiết.

## Phân tích tài sàn và nơ phäi trả theo thời hạn đ̛̣nh lại lãi suất thực té

Thời hạn định lại lãi suất thực tế là thời hạn còn lại tính từ thời điểm kết thúc năm tài chính cho tới kỳ định lại lãi suất gần nhất hoặc thời hạn đáo hạn của các khoản mục tài sản và nợ phải trả, tùy theo yếu tố nào đến sớm hơn.
Các giả định và điều kiện sau đó được áp dụng trong phân tích thời hạn định lại lãi suất thực tế của các tài sản và nợ phải trả của Ngân hàng:

- Tiền mặt; các công cụ tài chính phái sinh và tài sàn tài chính khác; góp vốn, dầu tư dài hạn; các tài sản khác (bao gồm tài sản cố định và tài sản có khác) và cảc khoản nợ khảc được xếp loại vào khoản mục không chịu lãi.
- Tiền gửi tại NHNNVN được xếp loại vào tiền gửi thanh toán do đó kỷ hạn định lại lãi suất thực tế được xếp loại vào khoản mục đến một tháng.
- Thời hạn định lại lãi suất thực tế của chứng khoán đầu tư được tính dựa trên thời gian đáo hạn thực tế tại thời điềm kết thúc kỳ kế toán năm của từng loại chứng khoán.
- Thời hạn định lại lãi suất thực tế của các khoản tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác; các khoản cho vay khách hàng; các khoản tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác và tiền gựi của khách hàng được xác định như sau:
- Các khoản mục có lãi suất cố định trong suốt thời gian của hợp đồng: thời hạn định lại lãi suất thực tế dựa trên thời gian còn lại của hợp đồng tính từ thời điềm kết thúc kỳ kế toán.
- Các khoản mục có lãi suất thả nổi: thời hạn định lại lãi suất thực tế dựa trên kỳ định lại lãi suất gần nhất tính từ thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
- Thời hạn định lại lãi suất thực tế của khoản mục phát hành giấy tờ có giá dựa trên thời gian đáo hạn còn lại của tưnng loại giấy tờ có giá.


 Tổng nợ phải trả IV- Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay
mà TCTD chịu rûi ro
V- Phát hảnh giấy tờ có giá
VI- Các khoản nợ khác III- Các công cụ tài chính phái sinh và ICTD khác
I!- Tiền gứi cuaa khách hàng Nóphải trả

1. Tiền gừi cù Tống tài sản IX-Tài sản cố dịnh và BDS dầu tur
X- Tãi sản Có khác $\left(^{*}\right.$ )
 VII-Chưng khoán dầu tư (*)
 các tài sản tài chính khác (*) V- Các công cụt tài chinh phái sinh và III- Tiền gửi tại và cho vay các TCTD
khác (*) I- Tiền mặt vàng bạc, dá quý
II- Tiền gửi tại NHNN Tài sản
kết thuic ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo) Ngân hàng Thurơng mại Cỗ phần Bản Viĉ̣t
Thuyết minh báo cão tài chînh riêng năm 2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

## b. Rüi ro tiền tệ

Rủi ro tiền tệ là loại rủi ro mà giá trị của các công cụ tài chính bị thay đổi xuất phát từ những thay đổi về tỳ giá.
Ngân hàng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam với đồng tiền báo cáo là VND, dồng tiền giao dịch chính của $\mathrm{Ngân}$ hàng cũng là VND . Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính của Ngân hàng chủ yếu bằng VND, một phẩn bẳng USD. Tuy nhiên, một số tài sản tài chính và nợ phải trà tải chính khác của Ngân hàng lại bằng các đồng tiền khác ngoài VND vả USD. Ngân hàng đã đưa ra một hệ thống hạn mức để quản lý trạng thái của cảc đồng tiền. Trạng thái đồng tiền được quản lý dựa trên cơ sở hàng ngày và chiến lược phòng ngừa rủi ro được Ngân hàng sử dụng để đảm bảo rằng trạng thái của các đồng tiền được duy trì trong hạn mức đã thiết lập.
Phân loại tài sản và nợ phải trả tài chính theo loại tiền đã được quy đồi sang VND nhưr sau:

Nâan hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tir só 49.2014 TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 201 +1

| Chî tiêu | EUR được quy đổi | USD đượ quy đổi | Các ngoại hối khác đượ quy đổi | Tổng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tài sản |  |  |  |  |
| I- Tiền mặt vàng bạc, đá quý | 1.299 | 76.931 | 2.573 | 80.803 |
| II- Tiền gừi tại NHNN | - | 32.165, | - | 32.165 |
| III- Tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác | 7.643 | 1.226.408 | 57.625, | 1.291.676 |
| IV-Chưng khoán kinh doanh | - | - | - | - |
| V- Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | - | (954.200) | (30.434) | (984.634) |
| V1- Cho vay khách hàng | - | 510.284 | - | 510.284 |
| VII-Chưng khoán đầu tư | - | - | - | - |
| IX- Tài sản cố định và bạ́t động sản đầu tu | - | - | - | - |
| X-Các tài sản Có khác | - | 10.621 | - | 10.621 |
| Tổng tài sản | 8.942 | 902.209 | 29.764 | 940.915 |
| Nợ phäi trả và vốn chủ sở hữu |  |  |  |  |
| I- Tiền gựi của và vay từ NHNN và các TCTD khác | - | 931.710 | - | 931.710 |
| II- Tiền gừi của khách hàng | 2.819 | 171.870 | 6.274 | 180.963 |
| III- Các cong cụ tài chính phái sinh và các khoạn nợ tài chính khác | - | - | - | - |
| IV- Vốn tải trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rùi ro | - | 358.350 | - | 358.350 |
| V- Phát hành giấy tờ có giá | - - | - | - | - |
| VI- Các khoan nọ khác | - | 8.203 | - | 8.203 |
| Tổng nọ phải trả và vốn chủ sở hữu | 2.819 | 1.470.133 | 6.274 | 1.479 .226 |
| Trang thái tiền tệ nội bảng | 6.123 | (567.924) | 23.490 | (538.311) |
| Trạng thái tiền tệ ngoại bảng | (1.717) | (1.336.677) | 655 | (1.337.739) |
| Trang thái tiền tệ nội, ngoại bảng | 4.406 | (1.904.601) | 24.145 | (1.876.050) |

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chînh riêng quỳ 3 năm 2022
kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tu số
49/2014TT-NHNN ngày 3l tháng 12 năm 2014)

## c. Rüi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Ngân hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện những nghĩa vụ cho các khoản nợ phải trà tài chính. Rủi ro thanh khoàn phát sinh khi Ngân hàng có thể không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi những khoản nợ phải trả tài chính này đến hạn ở những thời điểm bình thường hoặc khó khăn. Để giảm thiểu rủi ro thanh khoản, Ngân hàng phải huy động từ nhiều nguồn đa dạng khác ngoài nguồn vốn cơ bàn của Ngân hàng, đồng thời Ngân hàng cần có chính sách quản lý tài sản có tính thanh khoản linh hoạt, theo dõi dòng tiền tương lai và tính thanh khoản hàng ngày. Ngân hàng cũng cần đánh giá dòng tiền dự kiến và khả năng sẵn có của tài sản đảm bảo hiện tại trong trường hợp cần huy động thêm nguồn vốn.

Rủi ro thanh khoản còn được hạn chế thông qua việc nắm giữ một số lượng lớn tiền mặt và các khoản tương đương tiền dưới dạng tài khoản tiền gữi thanh toán tại các tổ chức tín dụng khác, các khoản tiền gừi tại Ngân hàng Nhà nước và các tồ chức tín dụng khác và các giấy tờ có giá. Các tỷ lệ an toàn có tính đến yếu tố rùi ro cũng được sử dụng dể quản lý rủi ro thanh khoản.

Thời gian đáo hạn của các tài sản và nợ phải trả thể hiện thời hạn còn lại cùa tài sản và nợ phải trả tính từ ngày lập báo cáo tài chính riêng dến khi thanh toán theo quy định trong hợp đồng hoặc trong điều khoàn phát hành.

Các giả định và điều kiện sau được áp dụng trong phân tích thời gian đến hạn của các tài sản và nợ phải trả của Ngân hàng:

- Tiền gửi tại NHNNVN được xếp vào loại tiền gửi thanh toán, trong đó bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc. Số dư của tiền gửi dự trữ bắt buộc phụ thuộc vào thành phần và kỳ hạn của các khoản tiền gửi khách hàng của Ngân hàng.
- Thời gian đến hạn của các khoản tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác, các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác và các khoản cho vay khách hàng được xác định dựa vào ngày đến hạn của hợp đồng quy định. Thời gian đến hạn thực tế có thể thay đồi do các khế ước cho vay được gia hạn.
* Thời gian đáo hạn của chưng khoán đầu tư được tính dựa trên ngày đáo hạn của từng loại chưng khoán.
- Thời gian đến hạn của các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần được coi là trên 5 năm do các khoản dầu tư này không có thời gian đáo hạn xác định và Ngân hàng có ý định nắm giữ lâu dài.
- Thời gian đến hạn của tài sản cố định dược xác định dựa vào thời gian sử dụng hữu ich còn lại của tài sàn.
- Các khoản tiền gửi, tiền vay của các tổ chức tin dụng và các khoản tiền gửi của khách hảng dược xác định dựa vào tính chất của các khoản này hoặc thời gian đáo hạn trên hợp đồng. Tài khoản tiền gửi thanh toán từ các tồ chức tín dụng khác và tiền gưri thanh toán được thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng và do đó được xếp loại không kỳ hạn. Thời gian đáo hạn đối với các khoản vay và tiền gư̛i kỳ hạn được xác định dựa trên ngày đến hạan theo họ̣p đồng. Trong thực tế, các khoản này có thể được quay vòng và do đó duy trì trong thời gian dài hơn thời gian đáo hạn ban đầu.
$\dot{\infty}$



 III－Các công cụ tài chính phái
và các TCTD khác
II－Tiền gửi của khách hàng
NNHN mı Kan en eno ！ns upal－I
en！！eyd 0 N
Tồng tài sản


| ＋LI＇LTL＇S | 00 ¢゙てので12 | 18988 LIT | （6£6｀¢รで£） | （9ャでLSでけ） | （ $+8 \varepsilon^{\circ} 900{ }^{\circ}+1$ ） |  | 998．89t． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{6} 88 \cdot 0 ¢ L \sim Z L$ | 8て¢ 8 \％ナ¢ | 982 ¢18 ¢ | $699 . L$ ¢ $8^{\circ} \mathrm{tz}$ | ＋61．169\％1 | 2880L6¢ | － | － |
| E6L L6F＇I | CDE！ | 1828 8 | 61S LOS | 88ELIS | 09zを6¢ | － | － |
| ¢0s．z0t＇11 | $0 \angle 8.920 \cdot 8$ | OEt．90sて | 006088 E | SLE929＊ | 8 8でで | － | － |
| 0Sc8se | － | OSE 8 ¢ | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | － |
| S90．12s． | $\varepsilon \\|$ | S2で0L8 | 0Sで $60 S^{\circ} 0$ Z | 678.5296 | $820915 \% 1$ | － | － |
| $8 t+0.066 \mathrm{SI}$ | － | － | － | 285＇126 | $998.850 \cdot 81$ | － | － |
| ¢¢0．86t．8L | $878.069^{\prime}+z$ | L16．166\％ | $0 \varepsilon L \cdot E 6 S 12$ | 856.8 ctol | $866^{\circ} 99{ }^{\circ} 11$ | $9 \pm て ゙ S c l$ | $998^{\prime} 89{ }^{\circ} \mathrm{l}$ |


| $990^{\circ} \mathrm{LD}$ ¢ $\mathcal{L}$ | 085806 | － 66.8 czil | ¢9 $L^{\circ} 9 \mathrm{t}$ S | ¢19＊L8Z | S6LIZ | － | $69 \mathcal{E} \mathcal{E}$ ¢ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| csscız | ¢Sçくで1 | － | － | － | － | － | － |
| 00000 I | $000 \cdot 001$ | － | － | － | － | － | $\cdot$ |
| 085＊6sz＊il | 08ticsiol | － | 000086 | $000^{\circ} 021$ | － | － | － |
| LIS＇IS8＊0S | SIでG0Eで | EL6 ZSL＇9 | 9S1＇S92．81 | リS゙かに゙L | 6Lt＇6z0＇t |  | L66がも＊ |
| てLE＊ $6+$ | － | － | $608^{\prime \prime}$ IS | （96で91） | $6588^{\circ} \mathrm{E}$ | － | － |
| ¢SL＇L0601 | － | － | $000^{\circ} 0 S L^{\prime} 1$ | 081 ${ }^{\circ} 8$ LL＇Z | ELS「6で9 | － | － |
| 1stsszz | － | － | － | － | ISLSてZ | － | － |
| Itsests | － | － | － | － | 1tscts | － | － |
|  | （INA nอ̣！ <br> uセ̌u c ug．．．L |  | ```GNA nذฺ่!.4 8uep! ZI แэр & แจู.ノ...L แघ்! 840.II.``` |  | （INA nอ่…L <br>  | （INA nอ่̣． $\mathrm{L}_{\mathrm{L}}$ <br>  <br> แセ่̇ |  |

kết thưc ngày 30 tháng 09 năm 2022 （tiêp theo） Ngân hàng Thương mại Cô phần Bann Việt
Thuyết minh báo cáo tài chinh riêng quỳ 3 năm 2022 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Băn Việt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022
kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022 (tiếp theo)

Mẫu B05a/TCTD
(Ban hành theo Thông tư số
49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014)

## 41. Báo cáo bộ phận chính yếu






Nguời kiểm soát


Bùi Thị Quanh
Phó phòng kế toán


Lý Công Nha
GD Khối Tài chính
kiêm Kế toán truờng


[^0]:    Tài sản cố định hữu hình

