CÔNG TY CÔ PHẢN THƯƠNG NGHIẸP CÀ MAU CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX
Tru sờ chính : 70-72 Dể Thám-P2-TP.Cà Mau Điện thoai : (84 290) 3822678-3822847
Fax
: 84290$) 3834358$
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TÅT NĂM 2022

## I. BẢNG CÂN ĐỒI KĖ TOÁN:

| STT | NOI DUNG | MÃ Só | SÓ DAU NĀM | SÔ CUÓI NĂM |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | TȦI SȦN NGÅN HẠN | 1000 | 325,379,806,238 | 362,750,554,352 |
| 1 | Tiền và các khoàn tưong đương tiền | 1100 | 25,733,462,519 | 47,904,501,271 |
| 2 | Đầu tư tài chinh ngắn hạn | 1200 | - | 1,404,000,000 |
| 3 | Các khoản phái thu ngằn hạn | 1300 | 101,237,407,492 | 95,914,368,814 |
| 4 | Hàng tồn kho | 1400 | 197,519,570,234 | 217,062,394,929 |
| 5 | Tài sàn ngắn hạn khác | 1500 | 889,365,993 | 465,289,338 |
| II | TȦI SÃN DȦI HẠN | 2000 | 122,523,830,487 | 121,784,717,484 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 2100 | 2,427,805,000 | 3,054,437,000 |
| 2 | Tải sàn cố định | 2200 | 81,928,060,487 | 77,357,304,918 |
| 3 | Tài sản dở dang dải hạn | 2400 | 1,094,957,400 | 1,094,957,400 |
| 4 | Đầu tư tài chính dải hạn | 2500 | 23,889,376,100 | 22,569,104,600 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 2600 | 13,183,631,500 | 17,708,913,566 |
|  | TÓNG CỌNG TȦI SȦN | 2700 | 447,903,636,725 | 484,535,271,836 |
| III | NỢ PHÅI TRÄ | 3000 | 214,507,687,518 | 254,922,435,945 |
| 1 | Nọ ngắn hạn | 3100 | 214,057,687,518 | 254,472,435,945 |
| 2 | Vay và nọ thuê tải chính ngắn hạn | 3200 | 112,241,649,658 | 134,495,671,982 |
| 3 | $\mathrm{Nơo} \mathrm{dài} \mathrm{hạn}$ | 3300 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| IV | VO̊N CHŬ SỞ HŨU | 4000 | 233,395,949,207 | 229,612,835,891 |
| 1 | Cổ phiếu phồ thông có quyền biểu quyết | 4111 | 181,558,680,000 | 181,558,680,000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần * | 4120 | 1,578,837,745 | 1,578,837,745 |
| 3 | Quy̆ dầu tư phát triển | 4180 | 26,020,297,867 | 26,020,297,867 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4210 | 24,238,133,595 | 20,455,020,279 |
|  | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 4211 | 17,305,008 | 48,463,619 |
|  | - LNST chưa phân phối kỳ này | 4212 | 24,220,828,587 | 20,406,556,660 |
|  | TÔNG CONG NGUON VON | 4400 | 447,903,636,725 | 484,535,271,836 |

## II. KÉT QUẢ HOAT ĐÔNG KINH DOANH:

| STT | CHï TIÊU | $\begin{aligned} & \text { MA } \\ & \text { SÓ } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { NĂM TRUÓC } \\ & (31 / 12 / 2021) \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { NĂM NAY } \\ & (31 / 12 / 2022) \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 3,458,090,059,593 | 4,337,581,414,530 |
| 2 | Các khoản giàm trừ doanh thu | 20 | 115,390,909 | 14,772,039 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 100 | 3,457,974,668,684 | 4,337,566,642,491 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 110 | 3,328,130,439,990 | 4,190,971,984,274 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 200 | 129,844,228,694 | 146,594,658,217 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 210 | 9,756,073,543 | 3,185,394,846 |
| 7 | Chi phí tài chính | 220 | 9,476,822,014 | 9,850,164,927 |
| 8 | Trong đó: Chi phi lãi vay | 230 | 9,680,362,314 | 8,162,961,035 |
| 9 | Chi phí bán hàng | 250 | 101,202,852,955 | 122,336,054,339 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 260 | 15,542,080,980 | 18,280,104,379 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 300 | 13,378,546,288 | $(686,270,582)$ |
| 12 | Thu nhập khác | 310 | 20,727,867,330 | 27,706,539,671 |
| 13 | Chi phí khác | 320 | 93,705,786 | 422,213,115 |
| 14 | Lơi nhuận khác | 400 | 20,634,161,544 | 27,284,326,556 |
| 15 | Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế | 500 | 34,012,707,832 | 26,598,055,97 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 510 | 5,974,387,389 | 6,191,499,314 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 600 | 28,038,320,443 | 20,406,556,660 |



