## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

## Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cố phần Dịch vụ Trực tuyễn FPT (goi tăt là "Công ty") được thành lập tại Việt Nam theo Giẫy Chừng nhận Đăng ký Kinh doanh do Sở Kễ hoạch và Đầu tư Thành phỗ Hổ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21 tháng 6 năm 2007 và giẩy phép điêu chinh lần 11 của Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh sỗ 0305045911 ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT. Công ty mẹ của cá Tập đoàn là Công ty Cổ phằn FPT.

## Ngành nghè̀ kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh cúa Công ty là hoạt động viễn thông có dây; xử lý dữ liệu; cho thuê và các hoạt động liên quan, sán xuất sàn phâm điện tử dân dưng, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vư khác liên quan tới máy tính; xuất bản phần mềm; giáo dưc khác; Iập trình máy vi tính; cổng thông tin; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác; hoạt động viễn thông khác, kinh doanh bất động sản, quyên sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sứ dụng hoặc đi thuê; tư vã̃n máy vi tính và quán trị hệ thông máy vi tính; bán buôn máy móc thiết bị và phụ tựng máy khác; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vẩn, giới thiệu và môi giới lao động, việc lầm; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mêm; bán buôn thiết bi và linh kiện điện từ, viễn thông; đại lý ô tô và xe có động cơ khác; vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hàng hóa băng đường bộ; sản xuât thực phấm; bán buốn thực phấm; bán lẻ ô tô con; bán lè thực phấm trong các cươ hàng chuyên doanh; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thễ điện; thiết bị phân phối và điêu khiến điện; dịch vư hồ trợ liên quan đển quảng bá và tổ chức tour du lịch; hoat động dịch vư hổ trợ khác liên quan đên vận tải; đại lỳ môi giới, đãu giá; sán xuã́t thiết bị truyên thông; sán xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi cúa máy vi tinh; tổ chức giới thiệu và xúc tiễn thương mại; quáng cáo; xây dựng công trinh kẏ̈ thuật dân dưng khác; xây dựng công trinh đường sẳt và đường bộ; lâp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lăp đặt hệ thông cấp, thoảt nước, lò sưởi và điều hòa không khi; lắp đặt hệ thông xây dựng khác; hoàn thiện công trinh xây dựng; hoăt động kiễn trúc và tư vẫn kỹ thuật có liên quan; phá dỡ; chuấn bi măt băng; hoạt động xây dựng chuyên đụng khác; hoạt động thiết kễ chuyên dụng; lăp đặt hệ thỗng điện; xây đựng nhà các loại.

Hoạt động chính của Công ty là cung cẫp các dịch vụ viễn thông, dịch vụ quảng cáo trực tuyẽn, dịch vụ truy cập internet, dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vư xử lý sổ liệu và thông tin trên mạng internet, dịch vụ trao đối dữ liệu điện tử; và các dịch vụ trực tuyễn khác.

## Chu kỳ hoạt động, kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian 12 tháng.

## Cẫu trúc doanh nghiệp

Công ty có trụ sở chính ở Thành phỗ Hồ Chí Minh và một chi nhánh ở Hà Nội. Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023, Cồng ty có 01 công ty con như sau:

| Ienn công ty | Noi thành lâp và hoat đông | Giā tri khoán dautu (VND) | Tỷ lê phàn sớ hữu và quyên biếu quyêt nåm qiü (\%) | Hoat đông chinh |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Oing ty Có phän Dich vu Gate | S6 357 Pho Thöng Nhat, Thi trö̆n Me. Huyẹ̆n Gia Vién, Tinh Ninh Binh, Viet Nam | 3.000 .000 .000 | 60\% | Phán phō the trà trudoct the game. the vien thong |

Công ty Cổ phần Dich vụ Gate đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2015 và đang làm thủ tục giái thể. Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính riêng

Sõ̃ liệu so sánh là số liệu của báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 03 năm 2022.
2. CƠ SỞ LÂP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày băng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tảc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kễ toán, chê độ kễ toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đễn việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bẳt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kễt thúc vào ngày 31 tháng 12.

## 3. TÓM TÅ̀ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kễ toán chủ yẽ̃u được Công ty áp đụng trong việc lập báo cáo tà chính riêng:

## Uớc tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính riêng tuân thủ theo chuẩn mực kễ toán, chẽ̃ độ kễ toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đển việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Tổng Giám đõc phái có những ước tính và giả định ảnh hưởng đễn số liệu báo cáo về các công nợ, tài sản và việc trình bày các khoaán công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính riêng cũng như các sô liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong năm tải chinh. Măc dù các ước tính kế toán được lập băng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng Giám đốc, sõ thực tễ phát sinh có thế khác với các ưởc tính, giá định đặt ra.

## Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoán tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoàn tiền gửi không kỳ hạn, các khoàn đâuu tư ngăn hạn, có khà năng thanh khoán cao, dễ đàng chuyến đối thành tiền và it rủi ro liên quan đến việc biễn động giá trị.

## Các khoán đâu tư tài chính

## Các khoản đâu tư nắm giữ đễn ngày đáo hạn

Các khoàn đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoán đảu tư mà Công ty có ý định và khá nǎng giữ đẽn ngày đáo hạn. Các khoản đẩu tư nảm giữ đên ngảy đáo hạn bao gồm các khoán tiên gữ ngân hàng có kỳ hạn và các khoản đảu tư nảm giữ đễn ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tử nẳm giữ đễn ngày đáo han được ghi nhận băt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đâu theo giá mua và các chi phí liên quan đễ giao dịch mua các khoán đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư năm giữ đễn ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kễt quả hoạt động kinh doanh riêng trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nảm giữ được ghi giám trừ vào giá gõ̃ tại thờ điểm mua.

Các khoản đầu tư nẳm giữ đễn ngày đáo hạn được xác định theo giá gỗc trừ đi dự phòng phái thu khó đỏi.

Dư̛ phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn được trich lập theo các quy định kễ toán hiện hành.

## Các khoản đâu tư vào công ty con và các đơn vị khác

## Đầu tư vào công ty con

Công ty con là các công ty do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chinh và hoạt động của các công ty nhận đấu tư nhăm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

## Đầu tư vào công cư vốn của đơn vị khác

Đầu tư vào công cụ vôn của đơn vi khác phản ánh các khoản đầu tư công cụ vỗn nhưng Công ty không có quyên kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ành hưởng đáng kế đỡi với bên được đâu tư.

Khoán đầu tư vào công ty con và công cụ vỗn của các đơn vị khác được phản ánh theo nguyên giá trừ các khoản đự phòng giàm giá đảu tứ.

Dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kễt được trích lập theo quy định tại Thông tư số $228 / 2009 / T \mathrm{~T}-\mathrm{BTC}$ ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính vē "Hướng
dẫn chễ độ trich lập và sử dưng các khoán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thắt các khoản đằu tư tài chính, nợ phài thu khó đòi và báo hảnh sán phấm, hàng hóa, công trinh xây lăp tại doanh nghiệp", Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 cưa Bộ Tài chính về việc sửa đổi bố sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC và các quy định kế toán hiện hành.

## Nợ phái thu

Nợ phải thu là sõ tiền có thể thu hồi cúa khách hàng hoă̆c các đỡi tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi số trừ đi các khoàn dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phái thu khó đòi được trích lập cho những khoán nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoán nợ phái thu mà ngưởi nợ khó có khá năng thanh toán do bi thanh lý, phá sán hay các khó khăn tương tự.

## Hàng tồn kho

Hàng tön kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuăn có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí khác, nễu có, để có được hàng tồn kho ở địa điếm và trạng thái hiện tại. Giá gỗc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Giá trị thuân có thế thực hiện được được xác định bẳng giá bán ước tính trừ các chi phi ước tính đế hoản thành sán phấm củng chi phi tiếp thị, bán hàng và phân phới phát sinh.

Dự phòng giám giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kễ toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giàm giá hàng tồn kho lỗi thời, hóng, kém phấm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thế thực hiện được tại ngày kễ thúc niên độ kể toán.

## Tài sán cố định hữu hình và khấu hao

Tài sàn cô định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kẽ̃.
Nguyên giá tài sản cỗ định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiễp đễn việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử đụng.

Tài sản cõ định hữu hình được khãu hao theo phương pháp đường thảng đựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Máy móc và thiết bi 3-5
Thiêt bị văn phòng 2 - 5
Phương tiện vận tải
6
Các khoán lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại của tài sàn và được ghi nhận vào báo cáo kểt quá hoạt động kinh doanh.

## Thuê hoạt động

Một khoán thuê được xem là thuể hoạt động khi bên cho thuê vẫn được hưởng phần lởn các quyền lơi và phải chịu rủi ro về quyền sở hữu tài sản.

Công ty là bên cho thuê: Doanh thu cho thuê hoat động được ghi nhận theo phương pháp đường thăng trong suốt thời gian cho thuê.

Công ty là bên đỉ thuê: Chi phí thuê hoạt động được ghi nhận vào kết quá hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thăng trong suốt thời gian thuê.

## Tài sán cố định vô hình và khấu hao

Tài sán cố định vô hình bao gồm bản quyền, băng sáng chế và phẫn mềm máy tính, và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao món lũy kễ. Tài sán cõ định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thăng trong vòng 3 năm.

## Các khoản trả trước

Chi phí trá trước bao gồm khoản trá trước tiền thuê văn phòng, chi phí bán quyền trá trước, chi phí xây dựng website, và các loại chi phi trá trước khác.

Tiên thuê văn phòng thể hiện số tiền thuê văn phòng đã được trá trước. Tiền thuê văn phòng trá trưởc được phân bố vào báo cáo kễt quá hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thảng tương ứng với thời gian thuê.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm chi phí bản quyền trá trước, chi phí xây dựng website và các loại chi phi khác được ghi nhận vào báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thảng trong suốt thời hạn cúa hợp đồng.

## Các khoàn dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vu nợ hiện tai do kễt quá từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghỉa vư này. Các khoàn dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tởng Giám đỗc vể các khoản chi phí cân thiết để thanh toán nghiia vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kể toán.
Quỹ dự phòng lương được trich lập với tẏ lệ $17 \%$ dựa trên quỹ lương thực hiện theo quy định tại thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 và thông tư sỗ 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 cúa Bộ tài chính về hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

## Ghi nhận doanh thu

Doanh thu của giao dịch vè̀ cung cãp dịch vụ được ghi nhận khi kễt quà của giao địch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch vê cung cấp dịch vụ liên quan đễn nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quá phằn công việc đã hoàn thành tại ngày của báng cân đối kể toán của kỳ đó. Kết quá của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thóa mãn tất cả bôn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đỗi chăc chăn:
(b) Có khà năng thu được lợi ich kinh tẽ̃ từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phẳn công việc đã hoàn thành tại ngày của báng cân đôi kế toán; và
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cãp dịch vụ đó.

Lāi tiền gữ̛ được ghi nhạ̉n trên cơ sở dồn tích, được xác định trên sỗ dư các tài khoán tiền gửi và lãi suất áp dụng.

## Trợ cấp thôi việc phái trả

Trợ căp thôi việc cho nhân viên được trích trước vào cuỗi mỗi năm báo cáo cho toàn bộ ngưởi lao đô̂ng đã làm việc tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tống thời gian ngượi lao động đã làm việc thực tễ cho ngươii sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiếm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sữ dụng lao động chi trả trợ cãp thôi việc. Mức trich cho mối năm làm việc băng một nữa mức lương bình quân tháng theo Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mức lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc sẽ được điểu chinh vào cuối mỗi kỳ báo cáo theo mức lương bình quân của sáu tháng gần nhất tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Tăng hay giàm của khoản trích trước này sẽ được ghi nhận vào Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh riêng.

## Ngoại tệ

Các nghiệp vư phát sinh băng ngoại tệ được chuyển đổi theo tẏ giá taii ngày phát sinh nghiêp vụ. Số dư các khoản mục tièn tệ có gỗc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kẽ toán được chuyến đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch ty giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kễt quá hoạt động kinh doanh riêng.

## Quỹ khen thướng và phúc lợi

Quỹ khen thưởng và phúc lợi hàng năm được trich lập không vượt quá $10 \%$ lợi nhuận thuần sau thuế và phụ thuộc vào phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.

## Thuế

Thuễ thu nhập doanh nghiệp thể hiện tống giá trị cúa sỗ thuễ phải trả hiện tại và sỡ thuễ hoăn lại.
Sõ thuễ hiện tại phải trá được tính dựa trên thu nhập chịu thuễ trong năm. Thu nhập chịu thuễ khác với lợi nhuận trước thuễ được trinh bày trên báo cáo kễ quà hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuễ không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gôm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuễ thu nhập hoãn lại được tính trên các khoân chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuễ thu nhập của các khoản mục tài sản hoăc công nơ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đôi kẽ̃ toán. Thuễ thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cá các khoán
chênh lệch tạm thời còn tài sản thuễ thu nhập hoã̃n lại chi được ghi nhận khi chắc chăn có đú lợi nhuận tính thuế trong tương lai đế khãu trử các khoàn chênh lệch tạm thời.

Thuê thu nhập hoãn lại được xác định theo thuễ suất dự tính sẽ̃ áp dụng cho năm tài sản được thu hôi hay nợ phài trà được thanh toán. Thuể thu nhập hoăn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh và chi ghi vào vôn chú sở hữu khi khoản thuể đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vỗn chủ sớ hữu.

Tài sản thuễ thu nhập hoãn lai và nợ thuễ thu nhập hoã̃n lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyễn hợp pháp để bù trữ giữa tài sản thuẽ thu nhập hiện hành với thuễ thu nhập hiện hành phái nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuễ thu nhập hoãn lại phải trá liên quan tới thuễ thu nhập doanh nghiệp được quàn lý bởi cúng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuê thu nhập hiện hành trên cơ sở thuằn.

Việc xác định thuễ thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành vễ thuễ. Tuy nhiên, những quy định này thay đối theo từng thời kỳ và việc xác định sau cưng về thuễ thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kễt quả kiếm tra của cơ quan thuế có thấm quyền. Các loại thuễ khác được áp dưng theo các luật thuễ hiện hành tại Việt Nam.

## 4. TIỀN VÀ CÁC KHOÁN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

```
Tiền mặt
Tiền gữ ngân hàng không kỷ hạn
Các khoàn tương đương tiền
Tổng cộng
```

| Số cuối quý | Số đâu năm |
| :---: | :---: |
| 116,287,970 | 104,422,460 |
| 26,598,175,185 | 31,536,625,509 |
| 79,468,482,802 | 134,984,562,838 |
| 106,182,945,957 | 166,625,610,807 |

5. CÁC KHOȦN ĐÂU TƯ TÀI CHÍNH

Tiền gữ có kỳ hạn
Các khoản đầu tư khác
Tổng cộng
6. PHÁI THU NGÄN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

Phải thu của khảch hàng ngắn hạn
Các khoản phải thu khách hàng khác Tổng cộng

$$
\frac{\frac{\text { Số cuối quý }}{\frac{61,512,021,040}{61,512,021,040}}}{94,335,196,081} }{\mathbf{9 4 , 3 3 5 , 1 9 6 , 0 8 1}}
$$

## 7. CÁC KHOÁN PHȦI THU KHÁC

## Ngẳn hạn

Phái thu người lao động
Ký quỹ, ký cược
Dự thu lãi tiên gứi
Khác
Tổng cộng

## Dài hạn

Ký quỹ, ký cược
Phái thu Tạp chi thễ giới vi tính
Tống cộng
Số cuối quý

$$
1,610,378,746
$$

$$
470,026,000
$$

$$
15,000,000,000
$$

258,699

$$
17,080,663,445
$$

$\frac{\text { Số cuối quý }}{3,595,198,500}$

3,595,198,500

Số đâu năm
20,000,000
2,114,595,378
11,200,000,000

13,334,595,378
Số đâu năm
2,993,098,500
$2,993,098,500$
8. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGĂN HAN KHÓ ĐÒI
$\qquad$

|  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hòi | Dự phòng | Giá gỗc | Giá trị có thể thu hôl | Dự phòng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| ách hàng khác | 8,217,515,654 | 3,697,935,143 | 4,519,580,511 | 5,391,090,032 | 386,500,767 | 5,004,589,265 |
| ¢ | 8,217,515,654 | 3,697,935,143 | 4,519,580,511 | 5,391,090,032 | 386,500,767 | 5,004,589,265 |

9. CHI PHÍ TRÁ TRƯỚC

|  | Số cuối quý | Số đâu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | $3,565,292,846$ | 2,494,248,725 |
| Tồng cộng | 3,565,292,846 | 2,494,248,725 |
|  | Số cuối quý | Số cuối quý |
| Dài hạn | 54,553,950,962 | 55,918,962,741 |
| Tồng cộng | 54,553,950,962 | 55,918,962,741 |

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐİNH HỮU HÌNH

| NGUYÊN GIÁ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sõ đâu năm | 143,429,743 | $\begin{array}{r} 95,048,254,775 \\ 169,626,000 \end{array}$ | $95,191,684,518$ $169,626,000$ |
| Giăm khác/Thanh lý |  |  |  |
| Sô cuôi quý | 143,429,743 | 95,217,880,775 | 95,361,310,518 |
| Sõ đầu năm | 143,429,743 | 83,340,166,177 | 83,483,595,920 |
| Khấu hao trong năm |  | 1,022,817,032 | 1,022,817,032 |
| Giám khác/Thanh lý |  |  |  |
| Số cuỗi quý | 143,429,743 | 84,362,983,209 | 84,506,412,952 |
| GIÁ TRİ Cò N LAI |  |  |  |
| Số cuối quý | 0 | 10,854,897,566 | 10,854,897,566 |
| Số đâu năm | 0 | 11,708,088,598 | 11,708,088,598 |

11. TÀI SẢN THUẾ THU NHÂP HOĂN LAI

Dưới đây là tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại do Công ty ghi nhận và sự thay đối của các khoán mục này trong năm và năm trước:

Số dư đầu năm trước
Chuyển vào báo cáo kễt quá hoạt động kinh doanh
Số dư đâu năm nay
Chuyến vào báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh
TS thuễ TNDN hoãn lại liên quan đến khoàn chênh lệch tạm thời
Số dư cuối năm nay
$83,149,248$
83,149,248
37,387,341

## 12. PHȦI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẦN HẠN

|  | Số cuối quý | Số đâu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoán phái trá người bán ngăn hạn | 61,512,021,040 | $34,245,459,474$ |
| Tổng cộng | 61,512,021,040 | 34,245,459,474 |

## 13. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGĂN HAN

Ngưởi mua trà tiền trước ngản hạn bao gồm các khoản người mua trá tiền trước khi Công ty cung cấp dịch vụ quáng cáo theo quy định của hợp đồng cung cẫp dịch vụ giữa Công ty và khách hàng.
14. THUẾ VÀ CÁC KHOȦN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

|  | Sỗ đâu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Số cuối quý |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuễ giá trị gia tăng | 3,216,248,484 | 11,361,816,359 | 12,769,055,122 | 1,809,009,721 |
| Thuễ thu nhập doanh nghiệp | 14,008,394,021 | 172,060,843 | 13,879,213,466 | 301,241,398 |
| Thuê thu nhập cá nhân | 1,140,225,715 | 6,219,021,484 | 6,990,424,740 | 368,822,459 |
| Các loại thuế khác | 33,692,029 | 20,887,913 | 51,837,763 | 33,692,029 |
| Tống cộng | 18,398,560,249 | 17,778,786,599 | 33,695,531,091 | 2,481,815,757 |

## 15. CHI PHÍ PHȦI TRÁ NGÅN HẠN

|  | Số cuối quy̆ | Số đâu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi khác | 55,600,000 | 3,544,800,000 |
|  | 55,600,000 | 3,544,800,000 |

## 16. VỖN CHỦ SỜ HỮU

Vỗn chủ sở hữu đã được duyệt và đã phát hành của Công ty:
Cố phiễu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng. Mỗi cổ phiễu phổ thông tương ứng với một phiễu biểu quyết tâi các cuộc họp cổ đông của Công ty. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Công ty công bõ. Tât cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên nhử nhau đôi với tài sản thuăn của Công ty. Các quyền lợi của các cố phiếu đã được Công ty mua lại đều bi tạm ngừng cho tởi khi chúng được phát hành lại.
Cố phiếu quỹ phàn ánh sỗ cố phiếu mua lại từ những nhân viên cũ không còn làm việc tại Công ty.

## CÔNG TY CỐ PHẦN DİCH VU TRỨC TUYẾN FPT THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHİNH RIÊNG (Tiễp theo)

Tinh hình biễn động vôn chủ sở hữu trong năm như sau:

|  | Vỗn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cố phần | Cố phiễu quỹ | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tống cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 184,712,750,000 | 36,208,703,645 | (721,035,000) | 417,124,073,859 | 637,324,492,504 |
| Sỗ dư đầu năm trượ |  |  |  |  |  |
| Vỗn góp |  |  |  |  |  |
| Biễn động thuần về cố phiếu ngân quỹ |  |  |  |  |  |
| Lơil nhuân trong năm |  |  |  | 247,409,638,747 | 247,409,638,747 |
| Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (**) |  |  |  | $(24,740,758,375)$ | $(24,740,758,375)$ |
| Chia cố tức (***) |  |  |  | $(147,359,072,000)$ | $(147,359,072,000)$ |
| Số dư đâu năm nay | 184,712,750,000 | 36,208,703,645 | (721,035,000) | 492,433,882,231 | 712,634,300,876 |
| Biển động thuằn về cố phiếu ngân quȳ |  |  |  |  |  |
| Tạm trich Quỹ khen thường, phúc lọi (**) |  |  |  | 538,694,011 | 538,694,011 |
| Chia cố tức (***) |  |  |  |  |  |
| Các biễn động khác |  |  |  |  |  |
| Số dư cuôí năm nay | 184,712,750,000 | 36,208,703,645 | (721,035,000) | 492,972,576,242 | 713,172,994,887 |

17. CÁC KHOȦN MỤC NGOÀI BȦNG CÂN ĐỐI KỀ TOÁN

Số cuối quý

19. DOANH THU HOAT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|  | Số đễn <br> $\mathbf{3 1 . 0 3 . 2 0 2 3}$ |
| :--- | ---: |
| Doanh thu tiền lãi | $13,826,475,345$ |
| Lãi chênh lệch ty̌ giá | 34 |

20. CHI PHÍ HOAT ĐỘNG TÀI CHÍNH

|  | $\begin{gathered} \text { Số đễn } \\ 31.03 .2023 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Sỗ đễn } \\ 31.03 .2022 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Khoàn lỗ về chênh lệch tý giá | 189,533,927 |  |
| Chi phí tai chính khác |  |  |
|  | 189,533,927 |  |

21. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH


Ngày 17 tháng 04 năm 2023

