# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BÁO CÁO RIÊNG 

QUÝ I - NǍM 2022
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | 31/03/2022 | 01/01/2022 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $\begin{aligned} & \text { A. Tài sản ngắn hạn } \\ & (100=110+120+130+140+150) \end{aligned}$ | 100 |  | 81,909,162,963 | 59,406,184,810 |
| I. Tiền và các khoản tương dương tiền | 110 | V01 | 15,750,238,409 | 10,922,387,704 |
| 1.Tiền | 111 |  | 15,750,238,409 | 10,922,387,704 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 |  | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V02 | 39,413,677 | 39,413,677 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 |  | 355,000,000 | 355,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 129 |  | $(315,586,323)$ | $(315,586,323)$ |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |  |  | - - | - - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 48,259,283,221 | 38,924,845,228 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V05 | 31,304,732,744 | 38,475,005,721 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V05 | 23,940,000 | - |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  |  |  |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng | 134 |  | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | - | - |
| 6. Các khoản phải thu khác | 136 | V06 | 16,930,610,477 | 449,839,507 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 |  | - | - |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 |  | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V03 | 15,280,711,222 | 9,161,273,139 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 15,280,711,222 | 9,161,273,139 |
| 2. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho $\left(^{*}\right.$ ) | 149 |  | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 2,579,516,434 | 358,265,062 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |  | 2,181,028,247 | 55,077,163 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 287,881,842 | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V10 | 110,606,345 | 303,187,899 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhàn nước | 154 |  | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V04 | - | - - |
| B. Tài sản dài hạn $(200=210+220+240+250+260)$ | 200 |  | 111,652,524,615 | 113,458,307,237 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | 19,748,879,465 | 19,748,879,465 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  | 19,183,879,465 | 19,183,879,465 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |  |  | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 |  | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 |  | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |  |  | - | - - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 218 |  | 565,000,000 | 565,000,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 |  | - - | - - |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 29,842,434,879 | 31,672,217,331 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V12 | 28,502,019,914 | 30,320,171,429 |
| Nguyên giá | 222 |  | 96,555,608,707 | 96,555,608,707 |
| Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 |  | $(68,053,588,793)$ | $(66,235,437,278)$ |


| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 |  | - | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá | 225 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 |  | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hinh | 227 | V13 | 1,340,414,965 | 1,352,045,902 |
| Nguyên giá | 228 |  | 2,080,950,110 | 2,080,950,110 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 |  | (740,535,145) | $(728,904,208)$ |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V14 | - | - |
| Nguyên giá | 231 |  | - | - |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 |  | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 |  | - | - |
| 1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 241 |  | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V15 | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | 62,037,210,441 | 62,037,210,441 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |  | 51,000,000,000 | 51,000,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 11,037,2 10,441 | 11,037,210,441 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |  | - | - |
| 4. Dụ̣ phòng giàm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) | 254 |  | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 |  | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 23,999,830 | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |  | 23,999,830 | - |
| 2. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | - | - |
| 3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | V04 | - | -7, - |
| Tồng cộng tài sản ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 193,561,687,578 | 172,864,492,047 |
| Nguồn vốn |  |  | - | - |
| A. Nợ phải trả $(300=310+330)$ | 300 |  | 36,010,851,572 | 35,912,127,596 |
| I. Nọ ngắn hạn | 310 |  | 34,759,851,572 | 34,747,127,596 |
| 1. Phải trả nguơoi bán ngắn hạn | 311 | V08 | 15,396,004,622 | 14,565,754,062 |
| 2. Người mua trà tiền trước ngắn hạn | 312 | V08 | 2,360,093,587 | 455,120,910 |
| 3. Thuế và các khoàn phải nộp Nhà nước | 313 | V09 | 2,099,487,461 | 2,146,817,691 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  | 1,733,055,964 | 2,169,316,464 |
| 5. Chi phí phài trả ngắn hạn | 315 |  | 2,928,535,679 | 5,325,418,520 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 |  |  |  |
| 7. Phai trà theo tiến độ kể hoạch HĐ xây dựng | 317 |  | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thục hiện ngắn hạn | 318 |  | - - | -7, - |
| 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 319 | V11 | 10,087,500,887 | 9,887,326,577 |
| 10. Vay và nợ ngắn hạn | 320 | V16 | - | - |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | 155,173,372 | 107,373,372 |
| 12. Quỹ khen thương, phúc lọi | 322 |  | 155,173,372 | 197,373,372 |
| 13. Quỹ binh ổn giá | 323 |  | - | - |
| 14. GD mua bán lại trái phiếu chính phü | 324 |  | -2- | 1,165000, |
| II. Nợ dài hạn | 330 |  | 1,251,000,000 | 1,165,000,000 |
| 1. Phải trả dài hạn nguời bán | 331 |  | - | - |
| 2. Nguời mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 |  | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |
| 5. Phải trả daii hạn nội bộ | 335 |  | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện | 336 |  | - | 1,165,000,00 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 |  | 1,251,000,000 | 1,165,000,000 |


| 8. Vay và nợ dài hạn | 338 |  | - | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 |  | - | - |
| 10. Cồ phiếu ưu đãi | 340 |  | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 |  | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 |  | - | - |
| B. Vốn chủ sở hũ̃u ( $400=410+430$ ) | 400 |  | 157,550,836,006 | 136,952,364,451 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 |  | 157,550,836,006 | 136,952,364,451 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V18 | 72,276,620,000 | 72,276,620,000 |
| 2. Thặng dư vốn cồ phần | 412 |  | 25,425,165,374 | 25,425,165,374 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 |  | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 |  | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 |  | $(343,472,600)$ | $(343,472,600)$ |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 |  | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 |  | - ${ }^{-}$ | - ${ }^{-}$ |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 |  | 37,115,314,874 | 37,115,314,874 |
| 9. Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp | 419 |  | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  | - - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V17 | 23,077,208,358 | 2,478,736,803 |
| LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | 2,402,736,803 | 559,509,612 |
| LNST chura PP kỳ này | 42 lb |  | 20,674,471,555 | 1,919,227,191 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 |  | - | - |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 |  | - | - |
| 2. Nguồn kinh phi | 432 |  | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 |  | - | - |
| Tổng cộng nguồn vốn ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 193,561,687,578 | 172,864,492,047 |

Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu $\left(^{*}\right.$ ) được ghi bằng số âm đưới hình thức ghi trong ngeăedan(..)


ĐÕ HONG HẠNH


TRÀN VĂN PHÚC


## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BÁO CÁO RIÊNG

Quý I NĂM 2022

| CHİ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I |  | Lũy kế đầu năm đến cuối quý này |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Năm nay | Năm truóc | Năm nay | Năm truóc |
| 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ | 1 | VI. 25 | 256,584,542,840 | 140,544,410,003 | 256,584,542,840 | 140,544,410,003 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VI. 26 |  |  |  |  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $10=01-02)$ | 10 | VI. 27 | 256,584,542,840 | 140,544,410,003 | 256,584,542,840 | 140,544,410,003 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI. 28 | 251,161,761,942 | 133,811,428,991 | 251,161,761,942 | 133,811,428,991 |
| 5. Lọỉ nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ $(20=10-11)$ | 20 |  | 5,422,780,898 | 6,732,981,012 | 5,422,780,898 | 6,732,981,012 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chinn | 21 | VI. 29 | 21,088,513,729 | 16,662,995,731 | 21,088,513,729 | 16,662,995,731 |
| 7. Chi phi tài chính | 22 | VI. 30 | 24,041,096 | 234,051,890 | 24,041,096 | 234,051,890 |
| Trong đó: Chi phílãi vay | 23 |  | 24,041,096 | 234,051,890 | 24,041,096 | 234,051,890 |
| 8. Chi phi bán hàng | 25 |  | 2,334,582,911 | 2,961,580,174 | 2,334,582,911 | 2,961,580,174 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 |  | 2,988,269,540 | 2,909,337,380 | 2,988,269,540 | 2,909,337,380 |
| 10. Lội nhuận từ hoạt động kinh doanh ( $30=20+21-22-24-25$ ) | 30 |  | 21,164,401,080 | 17,291,007,299 | 21,164,401,080 | 17,291,007,299 |
| 11. Thu nhập khác | 31 |  | - | - | - | 0 |
| 12. Chi phi khác | 32 |  | - | 600 | - | 600 |
| 13. Lợi nhuận khác ( $33=31-32)$ | 40 |  | - | (600) | - | (600) |
| 14. Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế ( $50=30+40)$ | 50 |  | 21,164,401,080 | 17,291,006,699 | 21,164,401,080 | 17,291,006,699 |
| 15.Chi phi thuế TNDN hiện hành | 51 | V1. 31 | 95,429,525 | 247,292,834 | 95,429,525 | 247,292,834 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | V1. 32 |  |  |  |  |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( $60=50-51-52$ ) | 60 |  | 21,068,971,555 | 17,043,713,865 | 21,068,971,555 | 17,043,713,865 |
| 18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 |  | 2,878 | 2,315 | 2,878 | 2,315 |



# TÓNG CÔNG TY XÂY LÁP VÀ TM PETROLIEX <br> CÔNG TY CỔ PHÅ̀N CƠ KHÍ XĂNG DẢU 

## BÁO CÁO LƯU CHUYỄN TIẺ̉N TẸ - BÁO CÁO RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ ngày $01 / 01 / 2022$ đến ngày $31 / 03 / 2022$

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2022 | Năm 2021 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 01 |  |  |
| 1. Lợi nhuận truớc thuế |  | 21,164,401,080 | 17,291,006,699 |
| 2. Điều chînh cho các khoän: |  |  |  |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 1,829,782,452 | 1,811,904,506 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | - | - |
| - (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | - | - |
| - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (21,064,472,633) | $(16,667,194,061)$ |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 24,041,096 | 234,051,890 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinht doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1,953,751,995 | 2,669,769,034 |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | 4,545,397,015 | 71,453,392,422 |
| - (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | (6,119,438,083) | $(704,872,258)$ |
| - Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, | 11 | 342,113,415 | $(67,171,956,856)$ |
| thuế thu nhập phải nộp) |  | - | - |
| - (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | (2,149,950,914) | $(983,156,790)$ |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | $(24,041,096)$ | (236,451,239) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (247,492,710) | $(308,259,594)$ |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | - | - |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | $(461,065,491)$ | $(97,386,889)$ |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (2,160, 725,869 ) | 4,621,077,830 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tur |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | - | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | - |
| 3. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác |  | - - | - - |
| 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 7,007,045,361 | 9,111,676 |
| Lutu chuyển tiền thuẩn tư hoạt động đtàu tur | 30 | 7,007,045,361 | 9,111,676 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 5,000,000,000 | 14,062,679,600 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (5,000,000,000) | (14,062,679,600) |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | $(18,468,787)$ | $(489,227,323)$ |
| Lưu chuyển tiền thuaìn tư hoọt dộng tài chinht | 40 | $(18,468,787)$ | $(489,227,323)$ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong ky | 50 | 4,827,850,705 | 4,140,962,183 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 10,922,387,704 | 5,690,910,675 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ | 61 |  |  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 15,750,238,409 | 9,831,872,858 |



Đỗ Hồng Hạnh


Trần Văn Phúc


# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2022 

## I. ĐĂC ĐIẺM HOAT ĐÓNG CỦA DOANH NGHIÉP

## 1. Hinh thức sở hũu vốn

- Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu là Doanh nghiệp Nhà nước được chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số $132 / 1999 / \mathrm{Q}-$-TTg ngày 31 tháng 12 năm 1999 của Thủ Tướng Chính Phủ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 063343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 10 năm 1999 và số đăng ký lại số 0301838116 lần thứ 11 ngày 26 tháng 04 năm 2012
- Trụ sở của công ty đặt tại: 446 Nơ Trang Long - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ cua Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 72.276.620.000 đồng ( Bảy mươi hai tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng )

2. Lĩnh vụcc kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ.
3. Ngành nghề kinh doanh:

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh cơ khí bao bì, xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Xây dựng công nghiệp. Kinh doanh vật tư, thiết bị xăng dầu. Đóng mới, sửa chữa tàu, sà lan và các sản phẩm cơ khí khác. Đại lý bán lẻ xăng dầu, mua bán xăng dầu. Đóng mới sửa chữa bồn bể. Sửa chữa xe bồn các loại. Đầu tư xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại. Mua bán ôtô vận tải chuyên dùng.
4. Đăc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

## II. KỲ KÉ TOÁN, BƠN VỊ TIÉN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng nǎm.
2. Đơn vi tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán

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

## III . CHUẢN MỰC VÀ CHÊ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày $22 / 12 / 2014$ của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuânn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế tóan hiện hành đang áp dụng.
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ khác và Việt Nam đồng được quy đổi ra đồng USD theo tỳ giá giao dịch thục tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ khác USD và Việt Nam đồng được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.


## 2. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên .
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính đê hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêeu thụ chúng .


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

- Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính tới thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sã̃n sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí nảy chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện trên được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
- Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xoá sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
- Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được uớc tính như sau:

$$
\begin{aligned}
& \text { Loai tài sản cố đinh } \\
+ & \text { Nhà cưa, vật kiến trúc } \\
+ & \text { Máy móc, thiê̂t bị } \\
+ & \text { Phương tiện vận tải } \\
+ & \text { Thiết bị văn phòng }
\end{aligned}
$$

Số năm
06-25 năm
06-10 năm
06-10 năm
04-05 năm

## 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.
- Khoản đầu tư vào Công ty lyiên doanh được kê̂ toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn gọ́p liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của Công ty liên doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
- Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:
+ Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.
+ Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.
- Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữ giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị truờng của chúng tại thò̀i điểm lập dự phòng.


## 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liển quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 "Chi phí đi vay ".
- Chỉ phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.


## 6. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

- Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.


## 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giưa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ưng với phần chềnh lệch.


## 8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận trên số vốn thụ̣c góp của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.
- Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biểu sau khi trừ đi các khoản thuế phải nộp ( nếu có ) liển quan đến tài sản được biếu, tặng này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.
- Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản điều chinh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chînh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.


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

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:
+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
+ Xác định được chí phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu cung cấp dịch vư : Được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp viẹ̣c cung cấp dịch liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được
ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
+ Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hòan thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
- Doanh thu hoạt động tâi chinh : Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:
+ Có khả năng thu được lọi ích kinh tế từ giao dịch đó
+ Doanh thu được xác đẹnh tương đối chắc chắn.
+Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định Doanh thu được xác định theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (\%) giữa chi phí thụ̣c tế đã phát sinh của phần cồng việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng. Trong những trường họ̣p cụ thể, doanh thu còn được ghi nhận theo tỷ lệ phần trăm hợp đồng đã được hoàn thành tại ngảy lập Bảng cân đối Kế toán được Chủ đầu tư xác nhận.


## 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay hoặc đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đồi tỳ giá hối đoái của các nghiệp vụ p/sinh liên quan đến ngoại tệ
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
- Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.


## 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.


## 12. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Dự phòng nợ phải thu khó đỏi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nọ̣ hoặc dự kiến các khoản tồn thất có thể xảy ra


## 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

- Giá trị được ghi nhận của một khoản sự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
- Chỉ những khoản chi phí liên quan đê̂n khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.
- Khoản chênh lệch giữa số phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong năm trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoành nhập vào thu nhập khác trong năm

MẤU SỐ B 09 - DN
V. THÔNG TIN BỐ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
V. 01 Tiền và các khoản tương dương tiền

- Tiền mặt

Tiền VND
Vàng bac

- Tiền gửi ngân hàng

Tiền gữi VND
Tiền gửi ngoại tệ
Cộng

| $31 / 03 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| :---: | :---: |
| $157,734,358$ | $44,427,868$ |
| $157,734,358$ | $44,427,868$ |


| $15,592,594,051$ | $10,877,959,836$ |
| ---: | ---: |
| $15,471,071,013$ | $10,756,436,798$ |
| $121,523,038$ | $121,523,038$ |
| $15,750,328,409$ | $\mathbf{1 0 , 9 2 2 , 3 8 7 , 7 0 4}$ |

V. 02 Các khoản đầu tư tài chính

| $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 2 2}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 2 2}$ |
| :---: | :---: |
| $355,000,000$ | $355,000,000$ |
| $(315,586,323)$ | $(315,586,323)$ |
| $39,413,677$ | $\mathbf{3 9 , 4 1 3 , 6 7 7}$ |

(*) Khoản đầu tư cổ phiếu tại ngày 31 tháng 03 năm 2022 thể hiện khoản đầu tư vào các loại cổ phiếu cụ thể như sau

Mã giao dị̣h
UT- XI

Giá sổ sách
Trích lập dự phòng
355,000,000
$315,586,323$

01/01/2022
$1,436,727,366$
$1,437,559,860$

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá

Cộng

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần của hàng tồn kho
V. 04 Tài sản khác

## Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn hạn
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Cộng
31/03/2022
01/01/2022
$2,181,028,247$
55,077,163

| $110,606,345$ | $303,187,899$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{2 , 2 9 1 , 6 3 4 , 5 9 2}$ | $\mathbf{3 5 8 , 2 6 5 , 0 6 2}$ |

## Dài hặn

- Chi phí trả trước dài hạn
- TS thuế TN hoãn lại
- Ký quỹ ký cược dài hạn

Cộng

| $565,000,000$ | $565,000,000$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{5 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0}$ | $\mathbf{5 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0}$ |

## MẤU SỐ B $09-\mathrm{DN}$

V. 05 Phải thu của khách hàng

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai
Công ty Tiến Ngọc Chương
Công ty CP TM V\&R
Công ty Xăng dầu Đồng Nai
Cty Xăng dầu Sông Bé - CN Bình Phước
Cty Xăng dầu An Giang
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
CN Xăng dầu Ninh Thuận
Cty Xăng dầu Đồng Nai
Cty Xăng dầu Phú Khánh
Phải thu khách hàng khác

- Phải thu của khách hàng dài hạn

Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai

| $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 2 2}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 2 2}$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{3 1 , 3 0 4 , 7 3 2 , 7 4 4}$ | $\mathbf{3 8 , 4 7 5 , 0 0 5 , 7 2 1}$ |
| $18,979,131,865$ | $18,723,135,525$ |
| $1,771,458,800$ |  |
| $1,484,516,892$ |  |
| $2,054,669,139$ | $1,366,059,055$ |
|  | $1,873,285,570$ |
|  | $1,875,300,000$ |
| $2,855,010,749$ |  |
|  | $3,543,969,139$ |
| $4,721,654,502$ |  |
|  | $3,516,591,181$ |
|  | $19,183,879,465$ |
|  | $19,183,879,465$ |

- Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty Xăng dầu Kiên Giang
Công ty AASC
$1,643,000,000$
1,600,500,000
42,500,000

## V. 06 Phải thu khác

- Phải thu tạm ứng cho CBCNV
- Phải thu các CHXD giao khoán
- Phải thu đội thi công XDCB
- Phải thu LN từ công ty $\mathrm{PMG}+$ ĐN
- Phải thu khác


## Cộng

## 31/03/2022

01/01/2022
144,596,771
2.596,950,600

13,687,253,454

| $501,809,652$ | $449,839,507$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{1 6 , 9 3 0 , 6 1 0 , 4 7 7}$ | $449,839,507$ |
| $31 / 03 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |

## V. 08 Phải trả nguời bán

## - Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty XD KVII
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai
Công ty TNHH QC Nam Phương
Nhà cung cấp khác

- Người mua trả tiền truớc
Công ty Nanpao
Công ty Sơn Việt
Công ty XD Băc Tây Nguyên
Khách hàng khác

| $\mathbf{1 4 , 5 6 5 , 7 5 4 , 0 6 2}$ | $\mathbf{1 4 , 5 6 5 , 7 5 4 , 0 6 2}$ |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{1 4 , 4 5 7 , 7 5 4 , 3 0 0}$ | $7,830,831,602$ |
|  | $1,865,400,000$ |
| $107,999,762$ | $2,580,902,500$ |
|  | $2,288,619,960$ |
| $\mathbf{2 , 3 6 0 , 0 9 3 , 5 8 7}$ | $\mathbf{4 5 5 , 1 2 0 , 9 1 0}$ |
| $191,992,600$ | $191,992,600$ |
| $154,520,303$ | $154,520,303$ |
| $1,603,145,000$ | $108,608,007$ |
| $410,435,684$ |  |

CÔNG TY CỐ PHẤN CƠ KHí XĂNG DÂU
446 Nơ Trang Long - Bình Thạnh - Tp.HCM

Báo cáo tài chính riêng
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022
MÂU SỐ B 09 - DN
V. 09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà $r$

- Thuế Giá trị gia tăng
- Thuế Giá trị gia tăng hang NK

| $01 / 01 / 2022$ | Số phäi nộp | Số đã nộp | 31/03/2022 |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| $588,449,261$ | $380,208,983$ | $968,658,244$ | 0 |
| 0 |  |  | 0 |
| 0 |  |  | 0 |
| 0 |  |  | 0 |
| $247,492,710$ | $95,429,525$ | $247,492,710$ | $95,429,525$ |
|  | $195,452,598$ | $2,871,044$ |  |
| $1,310,875,720$ | $2,697,240,152$ | $2,004,057,936$ | $2,004,057,936$ |
| $\mathbf{2 , 1 4 6 , 8 1 7 , 6 9 1}$ | $\mathbf{3 , 3 6 8 , 3 3 1 , 2 5 8}$ | $\mathbf{3 , 2 2 3 , 0 7 9 , 9 3 4}$ | $\mathbf{2 , 0 9 9 , 4 8 7 , 4 6 1}$ |

V. 10 Thuế và các khoản phải thu Nhà n $\qquad$ 31/03/2022

01/01/2022

- Thuế thu nhập cá nhân
$110,606,345$
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Thuế xuất nhập khẩu
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp
- Các khoản khác phải thu nhà nước


## Cộng

$$
110,606,345
$$

V. 11 Các khoản phải trả, phải nộp khác

31/03/2022
01/01/2022 Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn
- BHXH \& BHYT \& Bảo hiểm thất ngiệp
- Phải trả các CHXD
- Cổ tức và các khoản phải trả khác
,654,495,128
410,764,087
- Phải trả đội XDCB

5,634,609,031
6,288,369,614

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

1,943,993,177
3,147,405,728
835,579,023

## Cộng

$10,087,500,887$
9,887,326,577

## Dài hạn

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn

1,115,000,000
$1,115,000,000$

1,085,000,000
$1,085,000,000$


[^0]V. 13 Tăng, giảm tài sản cố dịnh vô hình

| Chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | TSCĐ vô hình khác | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I- NGUYÊN GIÁ |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 1,860,950,110 | 220,000,000 | 2,080,950,110 |
| Mua trong năm | - | - |  |
| - Mua săm mới |  |  | - |
| - Tăng khác |  |  |  |
| Giảm trong năm |  |  | - |
| Số dư cuối năm | 1,860,950,110 | $220,000,000$ | 2,080,950,110 |
| II- GIÁ TRİ HAO MÒN LUỸ KẾ |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 508,904,208 | 220,000,000 | 728,904,208 |
| Khấu hao trong năm | 11,630,937 |  | 11,630,937 |
| - Tăng khác |  |  |  |
| - Thanh lý, nhượng bán |  |  |  |
| - Giảm khác |  |  |  |
| Số dư cuối năm | 520,535,145 | 220,000,000 | 740,535,145 |
| III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI |  |  |  |
| 1-Tại ngày dầu năm | 1,352,045,902 | - | 1,352,045,902 |
| 2- Tại ngày cuối năm | 1,340,414,965 | - | 1,340,414,965 |

V. 14 Tăng giảm bất động sản đầu tư $B Đ S$ đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

## Cộng

V. 15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

+ Chi phí dụ án 446 No Trang Long
+ Chi phí di doi nha may
+ Chi phí xây dựng CHXD
+Chi phí TV mua DC SX bồn


## Cộng

V. 16 Các khoản vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn

- Vay ngân hàng

Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

| $31 / 03 / 2022$ | $01 / 01 / 2022$ |
| :--- | :--- |


| $-\quad-$ |
| :--- |

$\qquad$
V. 17 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

|  | Vốn đầu tư CSH | Thặng dư vốn cổ phần | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa PP |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| - Số dư 01/01/2021 | 72,276,620,000 | 25,425,165,374 | (343,472,600) | 36,002,756,856 |  | 2,643,887,503 |
| - Tăng khác |  |  |  |  |  | $19,663,769718$ |
| - Lãi trong năm nay |  |  |  |  |  |  |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển |  |  |  |  |  | $(1,112,558,018)$ |
| - Trích quỳ khen thưởng, phúc lợi |  |  |  |  |  | (800,000,000) |
| - Chia cổ tức năm nay |  |  |  |  |  | $(15,843,898,400)$ |
| - Thưởng ban điều hành |  |  |  |  |  | (382,464,000) |
| - Thù lao HDQQT năm trươc |  |  |  |  |  |  |
| - Thú lao HDQT năm nay |  |  |  |  |  | (240,000,000) |
| - Chia LN HTKD |  |  |  |  |  | $(1,450,000,000)$ |
| - Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm truớc | 72,276,620,000 | 25,425,165,374 | (343,472,600) | 37,115,314,874 |  | 2,478,736,803 |
| - Số dư 01/01/2022 | 72,276,620,000 | 25,425,165,374 | (343,472,600) | 37,115,314,874 |  | 2,478,736,803 |
| - Tăng khác |  |  |  |  |  | 24,000,000 |
| - Lãi trong năm nay |  |  |  |  |  | 21,068,971,555 |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển |  |  |  |  |  |  |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi |  |  |  |  |  | (100,000,000) |
| - Chia cổ tức năm nay |  |  |  |  |  |  |
| - Thưởng ban điều hành |  |  |  |  |  |  |
| - Thù lao HĐQ T năm trươc |  |  |  |  |  |  |
| - Thù lao HĐQT năm nay |  |  |  |  |  | $(49,500,000)$ |
| - Chia LN HTKD |  |  |  |  |  | (345,000,000) |
| - Giảm khác (Thuế TNDN 2013) |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm nay | 72,276,620,000 | 25,425,165,374 | $(343,472,600)$ | 37,115,314,874 |  | 23,077,208,358 |

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| $72,017,720,000$ |
| ---: |
| $258,900,000$ |
| $\mathbf{7 2 , 2 7 6 , 6 2 0 , 0 0 0}$ |
| 25,890 |

V. 18 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân
phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm
72,276,620,000
$72,276,620,000$
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
72,276,620,000
72,276,620,000


## V. 19 Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu dang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi


## Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành: 10.000đồng

V. 20 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
V. 21 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
V. 22 Giá vốn hàng bán
V. 23 Doanh thu hoạt động tài chính
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK
- Cổ tức, lợi nhuận được chia

| $256,584,542,840$ | $140,544,410,003$ |
| ---: | ---: |
|  |  |
| $251,161,761,942$ | $133,811,428,991$ |


| Tùr 01/01/2022 <br> dến 31/03/2022 | Tùr 01/01/2021 <br> dến 31/03/2021 |
| ---: | ---: |
| $398,039,089$ | $597,068,068$ |
| $20,687,253,454$ | $16,054,542,527$ |
|  |  |
| $3,221,186$ | $11,385,136$ |
| $21,088,513,729$ | $\mathbf{1 6 , 6 6 2 , 9 9 5 , 7 3 1}$ |

- Phí lãi vay ngân hàng
- Chênh lệch tỷ giá
- Lỗ do KD cổ phiếu
-Chi phí tài chính khác

Cọng
24,041,096
234,051,890

## V. 25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

1. Chi phí nguyên liệu,vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao TSCE
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền

> Cộng

| Tùr 01/01/2022 <br> dến 31/03/2022 | Tù 01/01/2021 <br> Tến 31/03/2021 |
| ---: | ---: |
| $99,593,320$ | $9,354,817$ |
| $1,953,223,413$ | $1,927,619,811$ |
| $1,818,151,515$ | $2,150,838,811$ |
| $1,070,700,566$ | $1,961,580,174$ |
| $1,035,046,127$ | $1,758,498,569$ |
| $\mathbf{5 , 9 7 6 , 7 1 4 , 9 4 1}$ | $\mathbf{7 , 8 0 7 , 8 9 2 , 1 8 2}$ |

24,041,096
234,051,890
V. 26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Công ty có nghĩa vụ nộp những loại thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là $20 \%$
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ $10 \%$.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam.
- Tổng lợi nhuận kế toán trưởc thuế

Tì̛ 01/01/2022
Tìr 01/01/2021
đến 31/03/2022 đến 31/03/2021

- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
+ Các khoản điều chỉnh tăng
+ Các khoản điều chỉnh giảm
20,687,253,454
16,054,542,527
- Tổng thu nhập chịu thuế

477,147,626
1,236,464,172

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

95,429,525
247,292,834

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ghi tăng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
$21,068,971,555$
$17,043,713,865$


## Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2021$ đã được kiểm toán.

TP.HCM, noting intiong 04 năm 2022


ĐỖ HỒNG HẠNH


TRÀN VĂN PHÚC



[^0]:    Tài sản cố định hĩu uình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay của ngân hàng

