CÔNG TY CÔ PHẢN SÔNG ĐÀ 12
BÁO CÁO TẢı CHÍNH TỎNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIÉM TOÁN
Cho năm tài chinh kết thưc ngày 31/12/2022
kèm theo
BẢO CẢO KIĖM TOȦN ĐỘC LẬP

## MUC LUQC

## Nôi dung

BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐÓC ..... 01-03
BÁO CÁO KIĖM TOÁN ĐỘC LẬP ..... 04-06
BÁO CȦO TÀI CHİNH TÓNG HƠP ĐÃ ĐƯỢC KIĖM TOÁN

- Bâng cån đối kế toân tổng họp ..... 07-08
- Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh tổng họp ..... 09
- Báo cáo lưu chuyển tiền tą̣ tổng họp ..... $10-11$
- Thuyết minh bâo cáo tài chính tổng họp ..... $12-40$


## BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cố phần Sông Đà 12 (sau đây gọi tắt lả "Công ty") trình bày Bảo cáo của mỉnh vả Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho năm tài chính kết thưc ngày 31/12/2022.

## 1. KHÁI QUÅT CÔNG TY

## 1. Hinh thức sờ hị̛u vốn

Công ty Cố phẳn Sông Đà 12, gọi tắt lả "Công ty" được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệ̣ Nhả nước - Công ty Sông Đả 12, trực thuộc Tổng Cồng ty Sông Đà, theo Quyết định số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bố trường Bộ Xây dựng vể việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hả Nội cấp lần đầu ngảy 22/4/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày $01 / 11 / 2021$.
Vổn điều lệ của Công ty theo Giấy chưng nhận đảng ký doanh nghiệp : 50.000 .000 .000 VND
Vồn góp thực tế cùa Công ty tại ngày 31/12/2022 : 50.000.000.000 VND
Truı sở: V5A-01 Khu đô thị Văn Phư, Phường Phú La, Quận Hả Đông, Thảnh phố Hà Nội
Tồng số cán bộ công nhân viên tại ngay $31 / 12 / 2022$ lă 13 người (cùng kỳ tại ngày 31/12/2021 là 16 người)
2. Linh vực kinh doanh: Xây lắp, thương mại.

## 3. Ngành nghể kinh doanh

Theo giây chừng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghể kinh doanh chính cùa Công ty bao gồm:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử đụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sữ dụng hoạ̃c đi thuê (chí tiết; Mua bán nhà ờ và quyền sử dựng đất ở, mua bán nhà vảa quyền sử dụng đất không để ở, cho thuê điểu hành quán lỳ nhà và đất không để ở, cho thuê điều hành quản lý nhà và đất ở); Tâi chể phế liệu (chi tiết: Tháo dờ thiết bí, cấu kiện sất thép, phương tiện vận tảii thưy bồ); Sưa chữa máy móc thiết bị (chi tiết: Sứa chữa đại tu các phương tiện vạ̉n tải, máy xây dựng, gia công cơ khí phi tiêu chuẩn và kết cấu thêp trong xây dựng); Lảp đạt máy móc và thiết bỉ cơng nghiệp (chi tiết: Lẳp đặt, vận hành khi nén); Cho thuê xe động cơ; Vận tải hành khách ven biến và viển dương (chi tiết; Cho thuê phương tiện vận tải thúy: Vận tải hàng hóa bằng đường bồ: Bốc xếp hàng hơa, máy móc, thiết bị thông thường, chuyên dùng hàng container và siêu trương trọng); Đóng tàu và kết cấu kiện nổi (chi tiét đóng mới phương tiện vặn tải thưy); Sân xuất giấy nhăn, bla nhăn, bao bl từ giấy và bìa chi tiết sản xuất vỏ bao xi măng .../

## 4. Cấu trúc doanh nghiệp

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ̣ thuộc:
$\qquad$

Xi nghiệp Sông Đà 12-16
Tồ 6, khu II, phương Höng Hä, thành phố Ha Long, tinh Quáng Ninh.
Xínghiệp Sông Dả 12-4 Sô 55 Sớ Dảu, quận Hổng Bàng, thảnh phố Häi Phỏng, tinh Häi Phòng
Xi nghiệp Xăy láp và Kinh doanh Vât tue Só́ 133, phố Lưc Dẩu Giang, phrờng Phả lại, Chí Linh, Hầ Dıưng Vận tài

## II. KÊT QUĂ HOĄT ĐQ̧NG

Lọi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 lỗ 14.092.536.235 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2021 lọi nhuận sau thuế lỗ 4.504.692.723 VND).

Lọi nhuận chưa phân phố tại thời điểm 31/12/2022 âm 229.485.388.649 VND (Tại thời điểm 31/12/2021 lọi nhuận chưa phân phối âm 215,392.852.414 VND).

## III. CẢC SU' KIỆN SAU NGẢY KHOẢ SÓ KÉ TOÁN LÅP BẢO CẢO TÀI CHÍNH

Ban Tỗng Giàm đốc Công ty khẵng định khõng có sưv kiện trọng yểu nào phát sinh sau ngày 31/12/2022 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chình só liệu hoạạc công bố trong Báo cáo tài chính.

## IV. HỌI ĐÓNG QUÃN TRI, BAN TÓNG GIÁM ĐÓC, BAN KIĖM SOÁT VÀ ĐĄI DIȨN THEO PHÁP LUẠT

## Hội đồng quàn tri

Ông Đăng Văn Chiến
Ông Phạm Văn Viết
Ông Phạm Văn Viết
Ông Nguyẽ̃n Văn Hải
Ông Đào Tuấn Khồi
Ông Trần Thế Hệ
Ông Nguyẽ̃n Sơn Hái
Chủ tịch (Bổ nhiệm ngảy 24/06/2022)
Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 24/06/2022)
Chủ tịch (Tái bố nhiȩ̣m ngày 30/06/2020)
Thành viên (Tải bổ nhiệm ngảy 30/06/2020)
Thành viên (Tải bổ nhiệm ngày 30/06/2020)
Thành viên (Bố nhiệm ngày 30/06/2020)
Thành viên (Miễn nhiệm ngày 24/09/2021)

## Ban Tỗng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hai
Ông Trần Thể Hệ
Tổng Giám đốc (Bổ nhiṣ̂m Ngày 13/02/2020)
Phó Tồng Giám đốc (Bổ nhiệm Ngảy 24/04/2020)

## Ban Kiểm soát

Ông Đõ̃ Anh Thái
Ông Nguyẽ̃n Sy Linh
Trường ban (Bồ nhiệm ngày 30/06/2020)
Thành viên (Bổ nhiệm ngày 30/06/2020)

## Phụ Trảch kế toán

Bà Tạ Kiè̀u Oanh

## Đại điện pháp luật

Ông Nguyẽ̃n Văn Hải
Tống Giám đốc
Theo danh sách trên, không ai trong Hội đồng quản trỉ, Ban Tổng Giám đốc sử dụng quyền lực mà họ được giaoo trong việc quàn lý, điều hành Công ty để có được bất kỷ một lọi ich nảo khác ngoài những lọ̣i jch thông thường từ việc nấm giữ cổ phiếu như các cồ đông khác.

## V. KIÉM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toản Sao Việt (SVA) được bổ nhiệm thực hiện công taác kiểm toán các Báo cáo tải chính cho Cong ty cho năm tài chính kết thúc ngảy $31 / 12 / 2022$.

## VI. CÔNG BÓ TRÁCH NHIȨM CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BẢo CÁo TÀI CHINH

Ban Tổng Giám đổc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cảo tải chính phản ánh trung thưc, hơp lỷ tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiển tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Trong quâ trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuẫn thủ câc yễu cằu sau:

- Xây đụmg và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đàm bảo cho việc lập và trinh bày báo cáo tài chính không còn chứa đưnng sai sót trọng yếu do gian lận hoạ̃c do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhát quán;
- Dưa ra các đânh giâ và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Các chuẩn mực kế toán đang áp dụng được Công ty tuân thủ, không cô nhợng âp đụng sai lệch trọng yếu đến mực cần phải công bố và giải thich trong báo cáo tải chính nảy.
- Lập các báo cáo tải chính dưa trên cơ sờ hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trương họ̣p không thể cho rẳng Công ty sẽ tiếp tưc hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giảm đốc Công ty đảm bảo rẳng các sổ kể toán được lưu gi̛̛đ để phản ánh tình hinhh tầ chính của Công ty, vởi mức độ trung thực, họp lý tại bất cứ thời điểm nảo và đàm bảo rằng Báo cáo tâi chỉnh tuân thủ các quy định hiện hành của Nhả nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đàm an toàn tải sản của Công ty và thục hiệ̣n các biện phảp thích họp để ngănn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tồng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tải chính đã phán ánh trung thực và họ̣ lỷ tỉnh hỉnh tài chinh của Công ty tại thởi điểm ngảy $31 / 12 / 2022$, kết quả hoạt động kinh doanh và tỉnh hình lưu chuyền tiền tệ cho năm tải chính kết thủc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định phảp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tải chính.

## VII. PHÊ DUYẸT CÁC BẢO CẢO TẢI CHÍNH

Chúng tối, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cố phẩn Sông Đà 12 phê duyệt Báo cáo tải chính cho năm tài chinh kết thúc ngåy $31 / 12 / 2022$.

Duyệt, ngày 10 tháng 03 năm 2023
TM. Bañ Tồng Gaím đốc


# BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐQQC LÅP 

## Kính gửi: Quý Cổ đông

## CÔNG TY CÓ PHÀN SÔNG ĐẢ 12

Chúng tôi đã kiểm toản báo cáo tài chinnh tổng họp kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 12, được lập ngày $10 / 03 / 2023$, từ trang 06 đến trang 38 , bao gồm Bảng cấn đối kế toán tồng hợ tại ngày $31 / 12 / 2022$, Báo cảo kết quả hoạt động kinh doanh tổng họ̣p, Báo cáo lưu chuyễn tiển tệ tổng họp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hơp.

## Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tồng hợp của Công ty theo chuẩn mực kể toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lýy có liên quan đến việ̣c lập và trình bảy báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mả Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm báo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hơp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoạ̣c nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệ̣m của chúng tôi là đưa ra y kiến về báo cáo tải chỉnh tồng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiếm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuấn mực này yêu cầu chúng tôỉ tuân thư chuẩn mực và các quy định vể đạo đức nghể nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo họ̣p lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng họp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiệnn các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tải chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lụa chọn dưa trên xét đoán của kiểm toản viề, bao gồm đánh già rưi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợ do gian lận hoặc nhà̀m lẫn. Khi thưc hiện đánh giá các rưi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liễn quan đến việc lập và trình bảy báo cáo tài chính tổng hơp trung thực, họp lý nhằm thiết kể các thủ tucc kiềm toán phù hợp với tînh hình thục tê̂́, tuy nhiển không nhà̀m mục đich đưa ra ỷ kiến vể hiệ̣u quả của kiễm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cuũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đảnh giá việç trình bày tổng thể báo cáo tài chính tồng họp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích họ̣p làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

## Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trù̀

Công ty không thu thập đươc báo cáo tài chính năm 2022 và nhiều năm trước của Công ty CP Sông Đà 12 Nguyên Lộc, nên đä trích dự phòng tổn thất dự kiến bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư (không bao gồm khoản đầu tư từ vốn nhận ủy thác), giá trị trích 4,507 tỷ đồng. Vị̣̂c trích lập dư phòng này chưa phù hợp với quy đinhh hiệnn hành. Do đó, chúng tôi không có đư cơ sở để đưa ra y kiến về khoản đụ̣ phòng tồn thât đầu tư này.

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được đối chiếu, xác nhận công nợ, theo đó các giá trị và tỳ lệ còn chưa được đối chiếu như sau: Đầu tư đài hạn tỳ lệ $77 \%$, tương úng 7,89 tỷ đồng; Phải thu khách hàng tỳ lệ $48 \%$, tương úng 16,88 tỷ đồng; Người mua trả tiền truớc tỷ lệ $92 \%$, tương ưng 4,23 tẏ đồng; Phải trả ngưởi bán tỷ lệ $46 \%$, tương ủng 26,59 tỳ đồng; Phải thu khác ty̌ lệ $45 \%$, tương úng 64,5 tỳ đồng; Phải trả khác tỳ lệ $21 \%$, tương ưng 26,98 tỷ đồng; Trà trước cho người bán tỳ lệ $50 \%$, tương úng 2,53 tỷ đồng; Vay và nợ thuê tải chính tỷ̉ lệ $39 \%$, tương ưng 2,84 tỳ đồng. Bằng các thú tục kiểm toán bố sung và thay thế, chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích họp để đưa ra v kiến vể tính đưng đắn về giá tri các khoàn công nơ nàv.

## Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tối, ngoại trừ ảnh hường của vẩn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiềm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính tồng hợp đã phản ánh họp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hỉnh tài chinh của Công ty Cổ phần Sông Dà 12 tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng họ̣p và tinh hình lưu chuyễn tiển tệ tổng họ̣p cho nâm tài chính kết thúc cùng ngày, phù họp với chuần mưcc kể toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày báo cáo tài chính tổng hợp.

## Vấn đề khác

Báo cáo tải chính tổng hợp cho năm tải chính kết thúc ngày 31/12/2021 đự̛c kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác với ý kiến kiểm toán ngoại trừ:
"Công ty không thu thâp a̛uroc báo cáo tải chinh năm 2021 vả̀ nhiểu năm trước cùa Công ty Cổ phả̉n Sông Đà 12 Nguyên Lôc nên đã trich dut phỏng theo dư kiến tốn thât bằng toàn bồ giä tri khoản đầu tuc (khơng bao gổm khoản đầu tu từ vốn nhận ưy thác), số tiền là 4.507.900.000 VND (xem thuyết minh số V.2b). Việc trich lập dut phòng nhut vậy là chua phù hơp với qui định hiện hành. Do đô, chuing tôi không cỏ co sờ đê đura ra y yiến vẻ̉ khoản dư phòng tổn thất đâu tur vào công ty liên kết này".
 nhung không nhận đươe thut phản hồi. Tổng số nọ phäi trả tại thờ điểm ngày 31/12/2021 và ngày 01/01/2021 chura dırợc đối chiéu, xác nhạn với các đối tupong liền quan là 44.484.533.538 VND và 45.765.642.588 VND. Bà̀ng thủ tuc kiểm toán thay thé, chúng tôi không thể thu thệp durọc các bằng chìng kiềm toản thich hơp đé̉ xác nhận số duc các khoản công nợ phäi trà này".

## Vấn đề cần nhấn mạnh

Theo phán quyêt của Tỏa án Nhân dân tinh Lào Cai tại bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 28/04/2021 sửa bản án kinh doanh thương mại so thầm số 02/2020/KDTM-ST ngày 21/10/2020 của Tỏa án nhân dân thị xẳ Sa Pa, tinh Lào Cai. Theo đô buộc Công ty CP Thủy điện Sử Pản 2 phài thực hiện nghīa vụ thanh toán trả cho Công ty CP Sông Đà 12 số tiền gốc còn nọ̣ là 2.737 .964 .536 đồng và số tiển lăi chậm thực hiệ̣n nghiãa vụ thanh toán là 8.093.307.578 đồng. Tổng cọ̉ng là 10.831 .272 .114 đồng, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và ngày có đơn yêu cầu thi hành án Công ty CP Thưy điện Sử Pán 2 còn phải thanh toán thêm tiền lãi cùa số tiển chậm thanh toản theo mức lãi suất đượe qui định tại khoản 2 biểu 468 cùa Bộ luật đânn sư năm 2015. Tuy nhiễ, ngày 17/01/2023 Tỏa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra Quyết định kháng nghị Giâm đốc thẩm số 01/2023/KN-KDTM, kháng nghị bản án kinh doanh thương mại phúc thầm số 01/2021/KDTM-PT ngày 28/04/2021, huyy toàn bộ bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm của Tỏa án nhân dân tỉnh Lào Cai; giao hồ sơ vư án cho Tòa án nhân dân thị xă Sa Pa , tỉnh Lào Cai giải quyết lại theo thư tuc so thẩm dáng qui định của pháp luật. Và tạm đình chỉ việc thi hành bản án kinh doanh, thương mại phúc thầm cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Chúng tôi muốn lưu ý người sử dụng báo cáo tài chính nảy: Tại thuyết minh số VII. 2 thông tin về hoạt động liên tục, tại ngày $01 / 01 / 2022$ và ngày $31 / 12 / 2022$ với số lỗ lũy kế lần lượt là 215,39 tẏ đồng và 229,48 tỷ đồng, cùng với đó nọ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn lần lượt là 150,46 tỷ đồng vả 164,30 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tiếp tục lỗ 14,09 tẙ đồng. Những điểu kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể đẫn đến nghi ngờ đáng kể vể khả năng hoạt động liến tuc của Công ty.

Tại thời điểm 01/01/2022 và $31 / 12 / 2022$ Công ty đang trình bày các khoản chi phí phải trá là chi phí trich trước vào các công trình phát sinh từ nhiều năm trước với giá trị 11,942 tỷ đồng. Các công trinh này đã hoàn thảnh và nghiệm thu quyết toán, tuy nhiên Cồng ty chưa hoàn tất hổ sơ để hoàn nhập theo qui đinh.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt Giám đốc


Nguyễn Hổng Chuẩn
Giấy CNDKHN kiểm toản số
1214-2023-107-1

## Kiểm toán viên



Nguyễn Phương Lan Anh Giâa CN ĐKHN kiểm toán số 0673-2023-107-1

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN TÓNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
Mẫu số: B01-DN
Đon vi tinh: Đồng

|  |  |  |  | Bonvinh Ding |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Mãa } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| A. TȦI SẢN NGȦN HẠN | 100 |  | 29.552.049.957 | 38.950.586.508 |
| I. Tiền và các khoăn tương đương tiền | 110 | V. 1 | 166.804.328 | 268.637.004 |
| Tiền | 111 |  | 166.804.328 | 268.637.004 |
| II. Đầu tư tài chính ngấn hạn | 120 |  | 3.190.057.300 | 4.655.937.819 |
| Chưng khoán kinh doanh | 121 | V. 4 | 4.326.099.164 | 5.141.078.364 |
| Di̛ phòng giảm giá chưng khoán kinh doanh | 122 | V. 4 | (1.136.041.864) | (485.140.545) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 1.700.611.622 | 9.464.935.393 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V. 2 | 35.349.117.911 | 37.557.074.670 |
| Trả trước cho nguời bán ngắn hạn | 132 | V. 3 | 5.113 .819 .910 | 5.011.135.910 |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V. 5 | 64.843.955.025 | 64.670.244.827 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đơi | 137 | V. 7 | (104.250.763.031) | (98.418.001.821) |
| Tai sản thiếu chờ xư lý | 139 | V. 6 | 644.481.807 | 644.481.807 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | v. 8 | 20.403.828.392 | 20.506.225.232 |
| Hâng tồn kho | 141 |  | 22.041.961.310 | 22.144.358.150 |
| Dư phòng giàm giá hàng tổn kho | 149 |  | (1.638.132.918) | (1.638.132.918) |
| V. Tài sån ngắn hạan khác | 150 |  | 4.090.748.315 | 4.054.851.060 |
| Chi phi trả trước ngắn han | 151 | V.11 | 56.994.166 | 54.816 .667 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 4.033.754.149 | 4.000.034.393 |
| B. TÀI SẢN DÀI HAN | 200 |  | 85.340.111.584 | 85.584.659.320 |
| L. Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | 79.174.207.496 | 79.174.207.496 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | V. 5 | 79.174.207.496 | 79.174.207.496 |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 1.196.304.088 | 1.440.851.824 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | V. 9 | 818.204.099 | 1.024.130.219 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 20.188.231.374 | 20.188.231.374 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kể | 223 |  | (19.370.027.275) | (19.164.101.155) |
| Tài sẳn cố định vô hinh | 227 | V. 10 | 378.099.989 | 416.721 .605 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 999.709.888 | 999.709.888 |
| - Giá tri hao mòn luỹ kế | 229 |  | (621.609.899) | (582.988.283) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 |  | - |  |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 |  | - |  |
| V. Đầu tur tài chính dài hạn | 250 |  | 4.969.600.000 | 4.969.600.000 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | V. 4 | 7.080 .000 .000 | 7,080.000.000 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V. 4 | 3.212 .500 .000 | 2.397.500.000 |
| Dưp phơng dầu tư tải chính dải hạn | 254 | V. 4 | (5.322.900.000) | (4.507.900.000) |
| VI. Tài sãn dài hạn khác | 260 |  | - |  |
| TÓNG COQNG TȦI SȦN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 114.892.161.541 | 124.535.245.828 |

# BĂNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN TƠNG HỌP 

Tai ngày 31 tháng 12 năm 2022
Mẫu số: B01-DN
Don vị tinh: Đổng

|  |  |  |  | Đon vi tinh: Đồng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |



BÁO CẢO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH TÕNG HỢP
Năm 2022
Mẫu số: B02-DN Đon vi tinh: Đổng

| Chi tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Năm nay | Nãm trước |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI. 1 | 425.211 .613 | 11.078.074.519 |
| Các khoàn giàm trù̀ doanh thu | 02 | VI. 2 | - | 433.881 .524 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ $(10=01-02)$ | 10 |  | 425.211 .613 | 10.644.192.995 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | VI. 3 | 244.547 .736 | 11.462.199.258 |
| Lọi nhuận gô̂p về bán hàng và cung cấp địch vụ ( $20=10-11$ ) | 20 |  | 180.663.877 | (818.006.263) |
| Doanh thu hoạt động tai chinn | 21 | VL. 4 | 74.124 | 400.412.409 |
| Chi phi taì chính | 22 | VI. 5 | 2.701.409.351 | 324.604.634 |
| - Trong đó: chi phi lãi vay | 23 |  | 1.235.508.032 | l.240.239,654 |
| Chi phí bán hàng | 25 | V1.8 | - | - |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VL.8 | 8.442.885.161 | 2.970.131.514 |
| Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(25+26)\}$ | 30 |  | (10.963.556.511) | (3.712.330.002) |
| Thu nhập khác | 31 | V1. 6 | 200.254 .716 | 191.860 .000 |
| Chi phí khác | 32 | V1. 7 | 3.329.234.440 | 984.222.721 |
| Lự nhuận khác (40=31-32) | 40 |  | (3.128.979.724) | (792.362.721) |
| Tồng lợi nhuận kế toán truớc thuế ( $50=30+40$ ) | 50 |  | (14.092.536.235) | (4.504.692.723) |
| Chi phí thuế TNDN hiệnn hành | 51 | VL. 10 | - | - |
| Chi phi thuê TNDN hoãn lại | 52 |  | - | - |
| Lơi nhuận kế toán sau thuế TNDN ( $60=50-51-52$ ) | 60 |  | (14.092.536.235) | (4.504.692.723) |
| Lăi coo bản trên cồ phiếu | 70 | V1. 11 | (2.819) | (901) |
| Lâi suy giàm trên cồ phiếu | 71 | VI. 12 | - | - |

Nguời lập biễu

# BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÊN TẸ TỎNG HỢP 

(Theo phrơng pháp gián tiếp)
Năm 2022
Mã̃u số: B03-DN
Don vi tinh: Đồng

Chì tiêu \begin{tabular}{c}

Mã | Thuyết |
| :---: |
| số | <br>

\hline
\end{tabular}

I. Lưu chuyển tiền tùr hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế
01

## Điều chỉnh cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02
- Các khoán dỵ phòng 03
- (Lãi)/lỗ chênh lệch ty̌ giá hối đoái do đánh giá 04
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05
- Chi phi lải vay 06
- Các khoản điểu chinh khác 07

Lơi nhuận từ hoąt động kinh doanh trưóc thay 08 đổi vốn lưu động

- (Tăng)/giảm các khoản phải thu 09
- (Tăng)/giäm hảng tồn kho 10
- (Tăng)/giàm các khoản phải trà (không kể lải 11 vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
- (Tãng)/giảm chi phí trả trước
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh 13
- Tiền lãi vay đã trá

14

- Thuế TNDN đã̃ nộp 15
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17

Luru chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi để mua sẩm, xây dựng TSCĐ vả các tài sàn dài hạn khác
Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tải 22
sản dài hạn khác
Tiền chì cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vi 23
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 24
đon vi khác
Tiền chi đẩu tư góp vốn vào đơn vi khác 25
Tiền thu hồi đẩu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lơi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiển thuần từ hoạt động đầu tur 30
III. Lưu chuyễn tiền từ hoạt động tài chính

# BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÉN TẸ TỎNG HƠP <br> (Theo phrong pháp gián tiếp) 

Năm 2022
Mẫu số: B03-DN
Don vị tinh: Đổng


# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH TỎNG HỢP 

## Năm 2022

Mẫu số: B09-DN

## I. ĐĂC ĐIEヒM HOAT ĐOQNG CỦA CÔNG TY

## 1. Hình thức sờ hữu vốn

Công ty Cổ phần Sông Đả 12, gọi tắt lả "Công ty" được thảnh lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Sông Đà 12, trưc thự̂c Tổng Công ty Sông Đà, theo Quyết đỉnh số 2098/QĐ-BXD ngày 30/12/2004 của Bộ trương Bộ Xây dựng về việc chuyền đổi doanh nghiệp Nhả nước thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày $22 / 4 / 2005$, thay đồi lẩn thứ 18 ngày $01 / 11 / 2021$.
Vổn điểu lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 50.000 .000 .000 VND Vốn góp thực tế của Công ty tại ngày 31/12/2022: 50.000.000.000 VND
Trụ sở: V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, Phương Phú La, Quận Hà Đông, Thảnh phố Hả Nội
Tổng số cán bộ công nhân viên tại ngày $31 / 12 / 2022$ là 13 người (cùng kỳ tại ngày 31/12/2021 là 16 người)
2. Līnh vự kinh doanh

Xây lắp - Thương mại.

## 3. Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chinh cúa Công ty bao gổm:
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chù sử dưng hoặc đi thuê (chi tiết; Mua bản nhà ở và quyền sử dụng đất ở, mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ờ, cho thuê điều hành quản lý nhà và đất không để ở, cho thuê điểu hành quàn lý nhà và đất ở); Tái chế phế liệu (chi tiết: Tháo đỡ thiết bij, cấu kiê̂n sắt thép, phương tiện vận tải thủy bộ); Sửa chữa máy móc thiết bị (chi tiêt: Sửa chữa đại tu các phương tiện vạ̃n tải, máy xây dựng, gia công cơ khi phi tiếu chuẩn và kết cấu thép trong xây dựng); Lằp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (chi tiết: Lắp đặt, vận hảnh khí nén); Cho thuê xe động cơ; Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (chi tiết; Cho thuề phương tiện vận tải thúy: Vận tải hảng hóa bằng đường bộ: Bốc xếp hàng hóa, máy móc, thiết bi thông thường, chuyên dùng hàng container và siêu trường trọng); Đóng tàu và kết cấu kiện nổi (chi tiết đóng mới phương tiện vận tải thưy); Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa chi tiết sản xuất vỏ bao xi măng .../
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của Công ty trong năm tải chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính Không có

## II. KỲ KÉ TOÁN, ĐON VI TIỀN TẸ SỪ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Niê̂n độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng nằm.

## 2. Đơn vị tiền tệ

Đơn vi tiển tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

## III. CHUẢN MƯ'C VÀ CHÉ ĐOQ KÉ TOÁN

## 1. Chế độ kế toán

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toản doanh nghiệp Việ́t Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẩn bổ sung, sừa đổi.

## 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã âp dụng các Chuần mực kế toán Việt Nam và các vẵn bản hướng đẫn Chuẩn mực kế toán do Nhả nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tur hưởng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kể toán hiệnn hành đang áp dụng.

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ẢP DƯNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền vả cảc khoản tương đương tiền

## a. Nguyên tắc ghỉ nhận các khoản tiển

Các khoản tiền lả toàn bộ số tiền hiện có của Công ty tại thởi điềm báo cảo, gồm: tiển mặt tại quŷ, tiền gửi ingân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

## b. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền

Các khoản tương đương tiền là các khoản đẩu tư có thởi gian thu hổi còn lại không quá 3 thảng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rùi ro trong chuyển đổi thảnh tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thởi điểm lập Báo cáo tài chính.

## c. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải theo dơi chi tiết theo nguyên tệ và phải được quy đối ra đồng Việt Nam. Khoản thấu chi ngân hàng được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng.
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, Công ty đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc:

- Số dư ngoại tệ: theo tỷ giá mua ngoại tệ thụ̣c tế của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;
- Vàng tiền tệ: theo giả mua trên thị trường trong nước tại thời diểm lập Báo cáo tải chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua đurợc công bố bởi Ngẫn hàng Nhà nước. Trương hơp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tinh theo giá mua công bố bởi các đơn vỉ được phép kinh doanh vàng theo luật dịnh.


## 2. Nguyên tấc ghỉ nhận các khoản đầu tơ taì chinh

## a. Chứng khoán kinh doanh

Là khoản đầu tư mua chứng khoán và công cụ tài chính khác vì mục đich kinh doanh (nắm giữ với mục dich chờ tăng giá để bán ra kiếm lời). Chửng khoán kinh doanh bao gồm:

- Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trễn thị trường chứng khoán;
- Các loaii chững khoán và công cụ tải chính khác như thương phiếu, hợp đồng kỳ hạn, họp đồng hoán đổi ...
Chưnng khoán kinh doanh đự̛̣e ghi sổ kế toán theo giả gốc. Giả gốc chứng khoán kinh doanh đượe xác định theo giáa trị hợ lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao địch mua chửng khoán đó.
Thời điểm ghi nhận các khoản chưng khoán kinh doanh là thời diển Công ty có quyền sở hỡu, cụ thể nhu sau:
+ Đới với chứng khoán niềm yêt: được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh (T+0)
+ Đối với chứng khoán chura niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo qui định cùa pháp luật.
Khoản cổ tức được chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giàm giá trị khoản đầu tư. Khi nhả đẩu tư đượe nhận thêm cổ phiếu mà không phài trả tiền do Công ty cổ phẩn phát hảnh thêm cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, quy̆ khác thuộc vốn chủ sở hữu hoặc chia cổ tức bẳng cổ phiếu, nhà đầu tư chi theo dõi số lượng cồ phiếu tăng thêm.

Trương hợp hoán đổi cồ phiếu phài xác định giá trị cổ phiếu theo giá trỉ họp lý tại ngày trao đối.
Khi thanh lý, nhượng bán chưng khoán kinh doanh, giá vốn được xác đỉnh theo phương pháp bình quân gia quyền di động cho từng loại chưng khoán.
Dự phòng giảm glá chứng khoán kinh doanh: Phần giá trị tồn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho tháy giá trị thị trương cuia các loại chứng khoán Công ty đang nấm giû vì mục đích kinh doanh bi giảm so với giá trỉ ghi sổ. Việc trích lập hoặc hoản nhập khoản dự phòng này được thục hiệnn ở thời điểm lập Báo cáo tải chính và được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

## b. Đầu tự nắm giự đến ngày đáo hạn

Khoản đầu tự này không phản ánh các loại trải phiếu và công cụ nọ̣ nẳm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lời. Các khoán đầu tự nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gừi ngân hàng có kỳ hạn (thời gian thu hời còn lại từ 3 tháng trờ lên), tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu ưu đâi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại môt thời diểm nhất định trong turơng lai và các khoán cho vay nắm giưu đến ngảy đáo hạn với mục đich thu lăi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngảy đáo hạn khảc.
Dưr phòng giàm giáa các khoản đầu tur nắm giî̀ đến ngày đáo hạn: các khoản đầu tư nắm giỡ đến ngày đáo hạn nếu chura đươc lập dự phòng theo quy đinh của pháp luất, Công ty phải đánh giá khả năng thu hồi. Trường hơp có bằng chưng chắc chắn cho thấy một phần hay toàn bộ khoản đầu tur có thể không thể thu hổi đượ, số tổn thất phài ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Việc trich lập hoậc hoàn nhập khoản dự phòng nảy được thực hiện ờ thời điểm lập Báo cáo tài chinh. Trường hơp số tổn thắt không thể xác định được một cách đáng tin cậy thi không ghi giàm khoản đâuu tư và được thuyết minh vể khả năng thu hồi của khoản đẩu tư trên Thuyết minh Báo cáo tài chính.

## c. Các khoản đầu tur vào công ty con, liên doanh, liền kết

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lọ̣i nhuận thuần đượe chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngảy đầu tư đượe ghi nhạ̣n vảo doanh thu tài chính trong kỳ. Các khoản được chia khác (ngoài logi nhuận thuần) được coi là phần thu hổi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giàm trừ giá gốc đầu tư.
Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt dộng kinh doanh đổng kiểm soát vả Tải sản đổng kiềm soát được Công ty áp dưng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dōi riêng các khoản thu nhập, chi phí liênn quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bồ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
- Công ty theo đõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tải sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinhh từ hoạt động liễn doanh.
Các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận là chi phi tài chính trong kẏ.
Dưr phòng tổn thất đầu tur vào đơn vỉ khác: khoản tồn thất do công ty con, liên doanh, liên kết bi lỗ dẫn đển nhả đẩu tư có khả năng mất vốn hoạ̣c khoản dụ̣ phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tur này. Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dụ̣ phòng này được thực hiện ở thời điểm lập Báo cảo tài chinh cho từng khoản đẩu tư và được ghi nhận vảo chi phí tài chính trong kỳ.


## d. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

Là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vỉ khác nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hương đảng kể đối với bên được đầu tư.

Toản bộ khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vi khác được đẩu tư bằng vốn nhận ủy thác của các cá nhân nên Công ty khőng trich lập dự phòng tồn thất cho các khoán đầu tư vào công cư vốn cùa đon vi khác.
Các khoản đầu tư vào công cụ vổn của đơn vị khác được ghỉ nhận ban đầu theo giá gốc, bao gổm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phi trục tiểp liên quan đến hoạt động đẩu tur. Cổ tức đươc nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo đởi số lự̛̣ng cổ phiếu tãng thêm, không ghi nhận giả trị cổ phiếu nhận được.

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

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỷ hạn phải thu, đối tượng phái thu, loại nguyên tệ phải thu và các yốu tố khác theo nhu cầu quản lý cuia Công ty.
Việc phân logi các khoản phải thu dược thực hiện theo nguyên tắc:
-Phải thu khảch hàng: các khoản phải thu mang tinh chất thương mại phát sinh từ giao dich có tính chất mua-bán giữa Công ty và nguời mua nhưu bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lỷ / nhượng bán tải sản, tiền bán hảng xuất khẩn của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác;

- Phải thu khác; các khoản phài thu không có tinh chắt thương mại, không liên quan đến giao dich mua-bán.

Phân loại các khoán phải thu khi lập Báo cáo tải chính theo nguyên tắc như sau:

- Các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoạ̃c trong 1 chu kẏ sản xuất kinh doanh được phân loại là ngắn hạn.
- Các khoản phải thu có kỷ hạn thu hồi còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên 1 chu kỷ sản xuất kinh doanh được phân loại là dài hạn.
Dự phòng phải thu khô đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi sau khi bú trừ với khoản nọ phải trả (nếu có), mức trích lập căn cứ vào tuối nợ quá hạn của các khoản nọ̣ hoặc dụ kiến mưc tốn thất có thể xảy ra, cụ thể nhuu sau:
Đối với nọ phải thu quá hạn thanh toán:
$-30 \%$ giá trị đối với khoản nọ phải thu quá hạn từ 06 thảng đến dưới 01 năm;
$-50 \%$ giá trị đới với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm;
$-70 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm;
$-100 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.


## 4. Nguyên tắc ghi uhận hàng tồn kho

## a. Nguyên tắc ghi nhận

Hảng tồn kho đươe ghi nhận theo giá gốc. Trương hợp giá trị thuần có thể thực hiện đượe thấp hơn già gốc thì phải tinh theo giáa trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phi mua, chi phi chế biến và các chi phí liênn quan trụce tiếp khác phát sinh để có được hàng tổn kho ở địa điểm và trạng thái hiệ̣n tại.
Chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang: bao gồm chỉ phí nguyên vật liệu, chỉ phỉ nhân công và các chi phí có liên quan trực tiếp khác của công trình xây lắp chưa hoàn thành, hoạ̣c đã hoàn thảnh nhưng chưa đurọc chủ đầu tư nghiệm thu.
Các tài sản được Công ty mua về đề sản xuất, sử dụng hoăc để bán không được trình bảy lả hàng tồn kho trên Bàng cân đối kế toán mà được trinhh bảy là tài sản dài hạn, bao gồm:

- Sản phẩm dở dang có thời gian sản xuất, luấn chuyển vuột quá một chu kỷ kinh doanh thông thurờng (trên 12 tháng);
- Vật tư, thiết bj, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hợ̛̣c hơn một chu kỷ sản xuaút, kinh doanh thông thường.


## b. Phương tính giá trị hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp: bình quân gia quyền.

## c. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

## d. Phương pháp lập dự phòng giàm giá hàng tồn kho

Cuối niễn độ kế toán, nếu giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ do bị hư hơng, lỗi thời, giá bán bị giàm hoặ̆c chi phí uớc tính để hoàn thành sản phẩm hoặc để sã̃n sàng bán sẩn phẩm thì Công ty lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuẩn có thể thực hiện được của chúng.

## 5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định hữu hình

Tải sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyền giá trừ hao mòn lãy kế. Nguyên giá tải sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bó ra để có đự̛̣ tài sản cố định tinh đến thời điểm đưa tài sỉn đơ vào trạng thái sẵn sàng sừ dưng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tải sản cố định nếu cảc chi phỉ này chắc chắn làm tăng lơi ich kinh tế trong tương lai do sử duung tải sản đó. Các chi phí phát sinh không thóa mã̃n điểu kiện trên được ghi nhận là chi phí sån xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sản hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lūy kế được xóa sổ vả lâi, lỗ phát sinh do thanh lý dượe ghi nhận vào thu nhập hay chi phi trong năm.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thờ gian khấu hao được uớc tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc, thicít bị
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn
- Thiết bị, dụng cụ quàn lý

05-50 năm
06-20 năm
06-15 năm
$03-10$ nă m

## 6. Nguyên tắc ghi nhận tài sàn cố định vô hình

Taii sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lây kế.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sàn cố đinh tính đến thời điểm đưa tài sản đô vào trạng thái sã̃n sàng sừ đưng. Chi phii liên quan đến tải sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phi sản xuất, kinh doanh trong kỷ trừ khi các chi phi này gắn liển với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợ ích kinh tế từ các tài sản nảy.

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế đựçc xỏa số và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý đươe ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định vồ hình của Công ty gồm:

## Quyền sī̀ dụng đất:

Quyền sử dưng đất là toản bộ các chi phí thục tế Công ty đã chỉ ra có liên quan trục tiếp tởi đất sử dụng, bao gổm: tiển chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phỉ cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bẳng, lệ phí truớc bạ ... . Quyển sử dụng đất đượe khấu hao theo phương pháp đương thằng theo thời gian giao đất ( 25 năm)

## Chrơng trình phần mềm máy tinht:

Chi phí liênn quan đến các chương trình phần mềm máy tinh không phải là một bộ phận gắn kết vởi phần cưng có liên quan đurợc vốn hơa. Nguyên giá của phần mểm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tinh đến thời điểm đưa phần mềm vào sừ dưng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phrơng pháp đường thẳng trong 03 năm.

## 7. Nguyền tắc ghi nhận các hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BCC ) là thơa thuận bằng hợp đồng của các bển để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Bên nhận tài sản các bên đóng góp cho hoạt động BCC kể toán khoản này là nọ̣ phải trả, không đượe ghi nhận vào vốn chư sờ hỡu. BCC có các hình thức sau:

- BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát;
- BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiềm soát;
- BCC theo chia lọi nhuận sau thuế.


## 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phi trả trước

Chi phi trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liễn quan đến kết quả hoạt động sản xuẫt kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty chủ yếu là tiền thuê văn phòng và công cu, dụng $\mathrm{cul}$. . Các chì phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặ̣ thời gian các lọi ich kinh tế tương ưng được tạo ra từ các chi phí nảy.

Các khoản chi phí trả trước đượe theo đð̌i theo tùng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phẩn bổ vào các đối tự̛̣ng chịu chì phí của từng kỷ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.
Phân loại các chii phí trả trước khi lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc như sau:

+ Chi phí thuê văn phòng đượe phân bồ vào chi phí theo phurơng pháp đường thắng tương úng với thời gian thuế;
+ Cổng cụ, dụng cụ đā đưa vào sử dưng được phân bố vào chi phi theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.


## 9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả và chi phí phải trả

Các khoản phải trả và chi phí phải trả đựç ghi nhận cho sổ tiền phải trả̀ trong tương lai liền quan đến hàng hóa và dịch vụ đãa nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính họp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trá khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán: các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dich vu, tải sản và khoản phài trả khi nhập khẩu thông qua nguời nhận úy thác;
- Chi phí phải trả phàn ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hợc đā cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán vả các khoản phải trả cho người lao động về tiêng lương nghì phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phài trích truóc;
- Phải trả khác: các khoản phải trả không co tính chất thươong mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Phân loại các khoản phái trả khi lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc như sau:

- Các khoản phải trả có thởi gian thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là ngắn hạn.
- Các khoản phải trả có thời gian thanh toán còn lại từ 12 thảng trở lên hoặc trên 1 chu kỷ sản xuắt kinh doanh được phân loại là dài hạn.


## 10. Nguyên tắc ghỉ nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

Các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi có điểu khoản bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thởi điểm nhất định trong tương lai không phann ánh vào Các khoản vay, nợ cần được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, từng khế ưởc và tửng loại tài sản vay nợ. Các khoản nọ thuê tài chính được phản ánh theo giá trị hiện tại của khoán thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hơp lý của tài sản thuê.
Phân loại các khoản phải vay và nợ phải trả thuê tài chính khi lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc nhu sau:

- Các khoản vay và nợ phải trả thuê tải chính có thởi hạn trá nợ còn lại không quá 12 tháng được phân loại là ngắn hạn.
- Các khoản vay và nợ phái trả thuê tài chính có thởi hạn trà nợ còn lại hơn 12 tháng đượe phân loại là đài hạn.
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, Công ty đánh giá lại số dư cúa các khoản vay, nợ thuê tài chính có gốc ngoại tệ theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hảng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tali chinh.


## 11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sờ hữu

Vốn góp của chủ sờ hữu:
Vốn góp cùa chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đă góp của các cổ đông.

## Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhậ̣p doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các quy theo Điểu lệ của Công ty cūng như các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cồ đông thông qua.
Việc phân chia lợi nhuận cho các cổ đồng được cân nhắc đến các khoán mục phi tiền tệ nằm trong lọi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đễn luồng tiển và khả năng chi trả cố tức như lăi do đánh giả lại tài sản mang đi góp vốn, lăi do đảnh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tải chính và các khoản mục phi tiền tệ khảc. Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Hội đổng quản trị phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.

## 12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

## a. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phẩn lớn rùi ro và lợi ich gắn liển với quyển sở hữu sản phẩm hoạ̃c hàng hóa đã được chuyễn giao cho nguời mua;
- Công ty không còn nẳm giữ quyền quản lý hàng hơa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu đượe xác định tương đối chắc chẳn;
- Cőng ty đã thu được hoặc sễ thu được lợi ich kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phi liê̂n quan đến giao dịch bán hàng.


## b. Nguyên tắc ghỉ nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp đj̣ch vụ được ghi nhận khi đồng thời thơa mã̃n các điĉ̉u kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả nãng thu được lọii ich kinh tế từ giao dịch cung cấp địch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo;
- Xác định đượe chi phi phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp địch vụ đó.


## c. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tải chính

Doanh thu hoạt động tài chinh bao gồm doanh thu tiền lãi, tiền bản quyển, cổ tức, lọi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tải chỉnh khác. Đối với tiền lãi thu từ các khoán cho vay, bán hàng trà chậm, trả góp: doanh thu được ghi nhận khi chắc chấn thu được và khoản gốc cho vay, nợ gớc phải thu không bị phân loại là quá hạn cần phải lập dụ phòng. Doanh thu từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập.

## d. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo một trong hai trường hơp sau:

- Hợp đởng xây dựng quy định nhà thầu đượe thanh toán theo tiến độ kế hoạch: khi kết quả thựe hiện họ̣p đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thi doanh thu được ghi nhạn tương ưng với phẩn công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định tại ngày lập Báo cáo tài chính;
- Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện: khi kết quả thực hiện hơp đồng được ước tỉnh một cách đáng tin cậy và được khách hàng xảc nhận thỉ doanh thu dược ghi nhận tương úng với phần công việe đã hoàn thành được khách hàng xác nhận.
Khi kết quả thực hiện hợp đồng không thể ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu ghi nhận tương đương chí phí đã phát sinh mà việc được hoán trả là tương đối chắc chấn.


## e. Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác

Thu nhập khác bao gổm các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty: nhượng bán, thanh lý TSCĐ; tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; tiển bồi thường cúa bên thứ ba để bủ đắp cho tài sản bị tổn thất; khoản thu từ nợ khó đòi đã xử lý xóa số; nợ phải trả khōng xác định được chù; thu nhập từ quà biếu, tặng bằng tiền, hiện vật ...

## 13. Hơp đồng xây dưng

Họp đồng xây dựng là một hợp đồng dược thỏa thuận để xây đưnng một tài sản hoặc tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc mục đich sừ dụng cơ bản của chúng.
Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy, các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện: doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phẩn công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phàn ánh trên hóa đơn đã lập.
Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ đự̛̣c ghi nhận doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

Khi kết quả thựe hiệnn họ̣p đồng xây dựng không thể ước tính đượe một câch đáng tin cậy:

+ Doanh thu chỉ đượe ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trà lả tương đối chắc chắn.
+ Chi phi của hơp đồng chỉ được ghi nhận vào chi phí đã phát sinh.


## 14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tải chính bao gồm các khoán chi phí hoạt động tải chinh: chi phỉ hoặc các khoản lỗ liễn quan đễn cảc hoạt động đầu tư tài chỉnh; chi phí cho vay và đi vay vốn; chỉ phí góp vốn liên doanh, liên kêt; lổ chuyền nhượng chứng khoán; dự phỏng giảm giá chưnng khoán kinh doanh; dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỵ giá hối đoái...

## 15. Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí

Chi phí là những khoản làm giàm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chẳn sẽ̃ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chura.
Các khoản chi phi và khoàn doanh thu do nó tạo ra phải đượe ghi nhận đổng thởi và phù họp. Trong trường hợp có sự xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao địch một cách trung thực, hợp lý.

## 16. Nguyên tấc ghi nhận chỉ phí thuế TNDN hię̂n hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp được xác định trên cơ sờ thu nhập chịu thuế vả thuế suất thuế TNDN hiện hành.
Chi phi thuế TNDN chỉ bao gồm thuế thu nhập hiện hành đượe tính dưra trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tinh thuế chênh lệch so với lọi nhuận kế toán là do điểu chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phi không được trử cûng như điều chinh các khoản thu nhập không phải chịu thuê̂ và các khoản lỗ được chuyển.

## 17. Bên liền quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoạ̃c có ảnh hưởng đáng kề đối với bến kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem lả bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưỡng đáng kể chung.
Trong việc xem xêt mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chủ trọng nhiều hơn trong hình thức pháp lý.

## 18. Công cụ tài chính

Căn cứ Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính, trước khi Chuẩn mực kế toán vồ công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn được ban hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định không trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo Thông tur số 210/2009/TT-BTC trong báo cáo tài chính của Công ty.
V. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BẢY TRÊN BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

1. TIÉN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIĖN

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| - Tiền mặt | 153.999 .517 | 256.368 .919 |  |
| - Tiền gừi ngân hàng | 12.804 .811 | 12.268 .085 |  |
| + Tiền gừi (VND) | 12.804 .811 | 12.268 .085 |  |
|  | Cộng |  | 166.804 .328 |
|  |  |  | 268.637 .004 |

2. PHÄI THU CÜA KHÁCH HÀNG


## Cộng

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN
3.1 Ngắn hạn

Công ty TNHH Hà Phát
Cőng ty CP Kỹ thuạ̉t điện Sông Đà
Các đối tượng khác
3.2 Trả trước cho nguời bán là các bên liên quan Cộng

Đon vi tinh: Đö̀ng

| Số cuối năm | Số đầu năm |  |
| ---: | ---: | ---: |
| $\mathbf{3 5 . 3 4 9 . 1 1 7 . 9 1 1 ~}$ | 37.557.074.670 <br> 2.672 .546 .471 | 2.672 .546 .471 |
| 1.911 .408 .004 |  | 1.911 .408 .004 |
| 7.435 .379 .324 | 7.435 .379 .324 |  |
| 5.899 .817 .085 | 5.899 .817 .085 |  |
| 15.213 .869 .856 | 16.421 .826 .615 |  |
| 2.216 .097 .171 | 3.216 .097 .171 |  |
| 2.133 .779 .906 | 3.133 .779 .906 |  |
| 1.769 .358 .444 | 1.769 .358 .444 |  |
| 364.421 .462 | 1.364 .421 .462 |  |
| 70.826 .149 | 70.826 .149 |  |
| 4.523 .825 | 4.523 .825 |  |
| 2.319 .802 | 2.319 .802 |  |
| 4.647 .489 | 4.647 .489 |  |
| 35.349 .117 .911 | 37.557 .074 .670 |  |


| Số cuối năm | Số đẩu năm |
| :---: | :---: |
| 5,113.819.910 | 5.011.135.910 |
| 1.985 .340 .204 | 1.985 .340 .204 |
| 814.428 .083 | 814.428 .083 |
| 2.314.051.623 | 2.211 .367 .623 |
| - |  |
| 5.113.819.910 | 5.011.135.910 |

CÔNG TY CÓ PHẢN SÔNG ĐẢ 12
Số V5A-01 KĐT Văn Phú, Phường Phủ La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

| Số cuối năm |  |  | Số đầu năm |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá trị gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| 4.326.099.164 | 10.202.564.900 | (1.136.062.664) | 5.141.078.364 | 11.668.466.219 | (485.140.545) |
| - | - | - | 815.000 .000 | 815.000 .000 | - |
| 1,323.404.364 | 187.780.500 | (1.135.623.864) | 1.323.404.364 | 838.377 .339 | (485.027.025) |
| 3.000 .000 .000 | 10.011.540.000 | - | 3.000 .000 .000 | 10.011 .540 .000 | - |
| 400.000 | 100.000 | (300.000) | 400.000 | 313.480 | (86.520) |
| 320.800 | 182.000 | (138.800) | 300.000 | 273.000 | (27.000) |
| 1.974.000 | 2.962 .400 | - | 1.974 .000 | 2.962 .400 |  |
| 4.326.099.164 | 10.202.564.900 | (1.136.062.664) | 5.141.078.364 | 11.668.466.219 | (485.140.545) |

[^0]| Số cuối năm |  |  | Số đầu năm |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giả trị gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| 7.080.000.00 | 507.900.000) | 2.572.100.000 | 7.080.000.000 | (4.507.900.000) | 2.572.100.000 |



## 4. CÁC KHOÃN ĐÀU TƯ TÀI CHINH



- Tổng giá trị cổ phiếu
+ Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (SDS)
+ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khi Sông Đà (SDP)
+ Công ty CP Sông Đà Cao Cường (SCL)
+ Công ty CP ĐT TM Hưng Long tinh Hòa Bình (SCC)
+ Công ty CP CN TM Sông Đà (STP)
+ Công ty CP ĐT Tổng họp Hà Nội (SHN)
Công
4.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

CÔNG TY CÓ PHÅN SÔNG ĐẢ 12
Số V5A-01 KĐT Vằn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

| + Công ty CP Sông Đà $12-$ Nguyên Lộc | 7.080.000.000 | (4.507.900.000) | 2.572.100.000 | 7.080,000.000 | (4.507.900.000) | 2.572.100.000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| b. Đầu tur vào các đơn vij khác (ii) | 3.212 .500 .000 | 815.000 .000 | 2.397.500.000 | 2.397.500.000 | - | 2.397.500.000 |
| Công ty CP Xây lấp và Đầu tư Sông Đà (SDS) | 815.000 .000 | 815.000.000 | - |  | - |  |
| Công ty CP Thúy diện Nậm Nức | 1.940 .000 .000 | - | 1.940.000.000 | 1.940.000.000 |  | 1.940.000.000 |
| Công ty CP Đâu tur PV - Inconess | 457.500 .000 | - | 457.500 .000 | 457.500 .000 | - | 457.500.000 |
| Cộng | 10.292.500.000 | (3.692.900.000) | 4.969.600.000 | 9.477.500.000 | (4.507.900.000) | 4.969.600.000 |

## Ghichú:

(*) Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau:
Tại ngày 31/12/2018, Công ty đã đầu tư 7.080 .000 .000 VND vào Công ty CP Sông Đà 12 - Nguyên Lộc, tương đương $20,82 \%$ vốn điều lệ. Trong đô, vốn ưy thác đầu tư của cán bộ nhân viên Công ty là 2.572 .100 .000 VND , tương đương với 257.210 cổ phiếu, vốn cùa Công ty CP Sông Đà 12 là 4.507 .900 .000 VND , tương đương 450.790 cổ phiếu.

Tinh hình hoạt động cuia Công ty liên doanh, liên kết

Thông tin chi tiết về cảc khoản đầu tư vào đơn vị khác (ii)
Số cuố nàm

Số cuối năm
Số Đầu năm

| Vốn góp ủy thác | Tồng giả trị |
| :---: | :---: |
| 1.940.000.000 | 1.940.000.000 |
| 457.500.000 | 457.500 .000 |
|  |  |
| 2.397.500.000 | 2.397.500.000 |

$2.397 .500 .000 \quad 2.397 .500 .000$
$\qquad$
(ii) Toản bộ khoản đầu tư gốp vốn vảo đơn vỉ khác được đầu tư bằng vốn nhận ủy thác của các cá nhân.
$-23$.

## 5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

|  | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| 5.1 Ngắn hạn |  |  |  |  |
| - Ký cược, ký quy | 14.900 .000 | - | 14.900 .000 | - |
| - Tam úng | 28.008.633.381 | - | 28.027.125.325 | - |
| - Phài thu ngắn hạn khác | 34.967 .818 .340 | - | 34.775.616.198 | - |
| Thu tiền BHXH,BHYT,BHTN Người lao đông | 114.627.435 | - | 2.301 .668 | - |
| Cóng ty TNHH Hà Phát Phải thu tiền lãi vay | 706.221.097 | - | 706.221.097 | - |
| Cóng ty CP Điện Việt Lào Phải thu tiền lãi vay | 158.936 .177 | - | 158.936.177 | - |
| Phải thu tiền lãi vay của các aọi thi công công trinh | 3.239.402.838 | - | 3.239.402.838 | - |
| Phäi thu các đọi thi coing | 30.006 .413 .596 | - | 30.029.839.448 | - |
| Phài thu ngắn han khác | 742.217 .197 | - | 638.914 .970 | - |
| Phải thu ngắn hạn các bên | 1.852.603.304 |  | 1.852.603.304 |  |
| liên quan |  |  |  |  |
| Tồng Công ty Sông Đà | 1.852.603.304 |  | 1.852.603.304 |  |
| Cộng | 64.843.955.025 | - | 64.670.244.827 | - |
| 5.2. Dài hạn |  |  |  |  |
| - Ký cược, ký quy dài hạn | 3.600 .000 | - | 3.600 .000 |  |
| - Phài thu dài hạn khác (*) | 79.170.607.496 | - | 79.170.607.496 |  |
| Công ty Sàn xuất Thuoong maii BMM - Vốn góp liên | 79.170.607.496 | - | 79.170.607.496 | - |
| Công | 79.174.207.496 |  | 79.174.207.496 |  |

(*) Là khoản góp liên danh giữa Công ty với Công ty Sản xuất Thương mại BMM (sau đãy viết tắt lả "BMM") theo hợp đồng liên doanh số 107/2008/HĐLD ngày 05/06/2008 về việc liên doanh xây dựng và khai thác Dự án nhả ở cao cấp BMM tại phường Phúc La, Quận Hà Đông, trong đó BMM góp vốn bằng giá trị quyền sữ dụng đất và tiển đẩu tư tương đương tỷ lệ $51 \%$, Công ty góp bằng giá trị xây lắp tương đương tỷ lệ 49\%. Tồng vốn đầu tư cùa dự án theo Quyết định số 14/QD/BQLDA ngày 06/08/2009 là 312,786 tỷ đồng. Lqui nhuận Công ty được hưởng là $49 \%$ thu nhập sau thuế của dự án. Trong quá trình thực hiện, các bên đã ký kết các phụ lục họp đồng điều chinh như sau:

+ Phụ lục hợp đồng liên danh số 02/2013/HDLD SĐ12-BMM ngày 30/09/2013: BMM góp vốn bằng tiền, giá trị công trình và vật tư tương đương $80 \%$ giá trị đầu tư của dự án, Công ty góp vốn bẳng giá trij xây lắp tương đương $20 \%$ giá trị đẩu tư của dựản. Công ty được quyền sử dụng, khai thác, kinh doanh toàn bộ diện tích tầng 4 và được chia $20 \%$ kết quả kinh doanh tính trên doanh thu của 62 căn hộ thương mại thuộc quyền sở hữu của Công ty sau khi trừ đi $20 \%$ tổng chi phí của dự án.
+ Phụ lục hợp đồng liên danh số 03/2016/HĐLD SDD12-BMM ngảy 25/01/2016: BMM nhận lại phần vốn đầu tư của tầng 4 trị giá 7,776 tỷ đồng từ Công ty, và chuyển trà lại phần vốn góp tương ứng phần vốn góp đẩu tư của tầng 4 cho Công ty.

Hiện tại dự án đã bàn giao các căn hộ cho người mua và hai bển đang đàm phán để thống nhất giá trị quyết toản dự ản đầu tữ. Số dư các khoản mục liên quan đến quyết toản hợp đồng liên danh nảy, bao gồm:

+ Số tiền mà Công ty đã thu của khách hàng mua nhà là 78,019 tỷ đồng (khoán mục "Phải trả dài hạn khảc"), trong đó: tương ưng vơi 62 căn hộ thuộc quyền sở hữu là 57,760 tỷ đồng, tương đương 12 căn thu hộ thuộc sở hữu của BMM lả 12,843 tỳ đồng, sàn tầng 4 là 7,776 tẏ đồng.
+ Số tiền mà Công ty đã chuyển cho BMM khoảng 79,170 tỳ đồng, bao gồm:
- Gơp vốn bẳng tiển: 53,482 tỳ đồng.
- Góp bẳng vật tư và đối trừ bê tông: 21,431 tỹ đồng.
- Các khoản thu hộ khác: 3,589 tỳ đồng.
- Góp bằng gán trừ công nợ: 0,666 tẏ đồng.

6. TẢI SẢN THIÉU CHỜ XỬ LÝ

| , Ma | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Số lượng | Giá tri | Số lượng | Giá trị |
| Tiền | - | 556.401 .857 | - | 556.401 .857 |
| Hàng tồn kho | - | 88.079 .950 | - | 88.079 .950 |
| Cộng | - | 644.481.807 | - | 644.481 .807 |
| 7. NỢ XȦU | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
|  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá tri có thể thu hồi |
| Chitiét: |  |  |  |  |
| Phải thu khách hàng | 35.349.117.910 | 708.788.637 | 36.192.653.203 | 7.052.112.986 |
| Công ty TNHH Hà Phát | 7.435.379.324 | - | 7.435.379.324 | 4.725.718.156 |
| Ban diểu hành Dư án Nhà máy Nhiệt điện Thái Binh 2 Tổng Công ty CP Xây lắp Dẳu khi Việt Nam | 5.899.817.085 | - | 5.899.817.085 | 4.425.718.456 |
| Công ty CP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liễn - Sữ Pán | 2.737 .964 .535 | - | 2.737.964.535 | - |
| BQLDALDiện - Tồng Công ty điện lực Miền Bắc | 231.148.562 | - | 1.275.694.022 | - |
| Tống Cồng ty Sông Đả | 1.769.358.444 | - | 1.769.358.444 | 1.769.358.444 |
| BQL DA CT liên hợp lọc hóa dầu Nghi Som | 870.353.133 | - | 870.353.133 | - |
| Công ty CP TĐ Nậm Mức | 1.641.254.063 | - | 1.641.254.063 | - |
| Công ty Lắp máy điện nước | 1.500.856.971 | - | 1.500.856.971 | - |
| Công ty CP Cromit Nam Việt | 1.911.408.004 | - | 1.911.408.004 | - |
| Cty CP TĐ Sông Dà Hoàng | 2.607.463.769 | - | 2.607.463.769 | - |
| Công ty CP Sông Đà 11 | 1.199.409.152 | - | 1.199.409.152 | - |
| Công ty CP T® Sập Việt | 2.430.078.061 | - | 2.430.078.061 | - |
| Các đối tượng khác | 5.114.626.807 | 708.788.637 | 4.913.616.640 | 857.036.086 |
| Phải thu khác | 36.520.269.879 | 32.289.412 | 36.266.952.512 | 16.052 .143 |
| Công ty TNHH Hà Phát Phải thu tiền lăi vay | 706.221.097 | - | 706.221.097 | - |

Đ̣̣̂i XL số 6 - Trương Văn Thao
Đỗ Duy Bằng
Các đối tượng khác
Trả trước cho nguời bán
Công ty TNHH Hà Phát
Công ty CP Công Mạnh
Công ty CP KT Điện Sông
Các đối tượng khác
Tạm ứng
Phạm Quang Trưe
$Ð^{\circ}$ Ngoc Thủy
Nguyễn Chí Kiên
Đào Tiến Hù̀ng
Các đối tuợng khác

- Thông tin vể các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trà chậm...phát sinh từ các khoản ng̣ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh .t...
- Khả nãng thu hồi nọ phải thu quá hạn

| Công | 104.991.841.080 | 741.078 .049 | 105.497.866.950 | 7.079.865.129 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## 8. HÀNG TƠN KHO

- Nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí SXKD dỡ dang

Cöng trình Nhà máy Nhiẹt điện Thải Binh 2 - Hệ thống nước ngot
Công trình Nhiêt điện Thál
Công trinh $\ddagger Z 220 \mathrm{kV}$ Bảo
Thắng - Lào Cai
Công trình $Đ Z$ Z 110 kV Thùy
đieçn Sạp Viẹ́t
Công trình Thưy điện Huọi Quàng
Công trình đuròng dây 110 kV
Yến Mao - Phố Vàng

- Thành phẩm

| Số cuối năm |  | Số đẩu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc | Dự phòng | Giả gốc | Dự phòng |
| 39.281.157 | (38.001.157) | 39.281 .157 | (38.001.157) |
| 20.402 .548 .392 | - | 20.504.945.232 | - |
| 15.905 .379 .413 | - | 15.905 .379 .413 | - |
| 1.253.017.300 | - | 1.253.017.300 | - |
| 13.281 .676 | - | 13.281 .676 | - |
| 3.008 .598 .867 | - | 3.008.598.867 | - |
| 222.271.136 | - | 222.271 .136 | - |
| - | - | 102.396.840 | - |
| 178.938 .830 | (178.938.830) | 178.938.830 | (178.938.830) |
| 1.421.192.931 | (1.421.192.931) | 1.421.192.931 | (1.421.192.931) |
| 22.041.961.310 | (1.638.132.918) | 22.144.358.150 | (1.638.132.918) |

CÔNG TY CÓ PHÅN SÔNG ĐẢ 12
Số V5A-01 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

| TĂNG, GIAMM TAI SAN C | HiNH |  |  |  | Đon vi tinh: Đồng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chì tiêu | Nhà cirra, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cônng |
| Nguyên giá |  |  |  |  | 20.188.231 374 |
| Số dır đầu năm | 4.787.026.944 | 14.012.697.804 | 1.109.668.181 | 278.838.445 | 20.188.231.374 |
| Số tăng trong năm | - | - | - | - |  |
| - Mua trong năm | - |  |  |  |  |
| - Đẩ tue XDCB hoàn thành | - |  |  |  |  |
| - Täng khác | - |  |  |  | - |
| Số giảm trong năm | - |  | - | - |  |
| - Chuyền sang BĐS đầu tue | - | - | - |  |  |
| - Thanh ly, nhuơng bán | - | 14.012.697.804 | 100.668.181 | 278.838 .445 | 20.188 .231374 |
| Số dư cuối năm | 4.787.026.944 | 14.012.697.804 | 1.109.668.181 | 278.838 .445 | 20.188.231.374 |
| Giá trị hao mòn luy kế |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 3.762.896.725 | 14.012.697.804 | 1.109.668.181 | 278.838.445 | 19.164.101.155 |
| Số tăng trong năm | 205.926.120 | - | - | - | 205.926 .120 |
| - Khấu hao trong nãm | 205.926.120 | - | - |  | 05.926 |
| - Tăng khác | - |  |  |  |  |
| Số giảm trong năm | - | - | - |  |  |
| - Chuyến sang BĐS đãu tue | - | - | - |  |  |
| - Thanh lý, nheơng bán | - | 14.012.697.804 | 1.109 .668 .181 | 278.838.445 |  |
| Số dư cuối năm | 3.968.822.845 | 14.012.697.804 | 1.109.668.181 | 278.838.445 | 19.370.027.275 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| Tại ngày đầu nåm | 1.024.130.219 | - | - | - | 1.024.130.219 |
| Tại ngày cuối nǎm | 818.204.099 | - | - | - | 818.204.099 |

Ghi chú:

- Giá tri cón lại cuối nãm cuia TSCĐ hũu hình dùng để thế chấp, câm cố đảm bảo khoản vay - Nguyên giá TSCD hîuu hình cuối năm đã khấu hao hết nhung vẫn còn sì duıng
$\begin{array}{rr}- & V N D \\ 17.725 .886 .808 & V N D\end{array}$

10. TĂNG, GIẢM TẢI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HİNH

Đon vit tinh: Đồng

| Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Quyển } \\ \text { sừ dụng đất } \end{gathered}$ | Phần mềm máy tinh | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 965.540.364 | 34.169.524 | 999.709.888 |
| Số tăng trong năm | - | - | - |
| - Mua trong năm | - | - | - |
| - Tao ra từ nọi bộ | - | - | - |
| - Tăng do hơp nhât kinh doanh | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - |
| Số giãm trong năm | - | - | - |
| - Thanh ly, nhuegng bán | - | - | - |
| - Giàm khác | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 965.540.364 | 34.169.524 | 999.709.888 |
| Giá trị hao mòn luŷ kế |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 548.818 .759 | 34.169.524 | 582.988 .283 |
| Số tãng trong nãm | 38.621 .616 | - | 38.621 .616 |
| - Khá̛u hao trong năm | 38.621 .616 | - | 38.621 .616 |
| - Tăng khác | - | - | - |
| Số giảm trong năm | - | - |  |
| - Thanh lý, nhrowng bán | - | - |  |
| - Giäm khác | - | - ${ }^{-}$ | 621.609.899 |
| Số dư cuối năm | 587.440.375 | 34.169.524 | 621.609 .899 |
| Giá trị còn laii |  |  |  |
| Tại ngày đầu năm | 416.721 .605 | - | 416.721 .605 |
| Tại ngày cuối năm | 378.099.989 | - | 378.099.989 |

## Ghi chú:

- Giá trì còn lai cuôi năm cúa TSCD vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đäm bảo khoản vay: 0 VND
- Nguyên giá TSCD vơ hình cuối năm đã kháu hao hết nhung vẫn còn sứ dung: 34.169.524 VND
- Thuyết minh số liệu và giài trinh khác

| 11. CHI PHí TRȦ TRUỚC | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi thuế nhà | 56.994 .166 | 54.816 .667 |
|  | 56.994.166 | 54.816 .667 |

CÔNG TY CÓ PHÅN SÔNG ĐÀ 12
Số V5A-01 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
12. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Chi tiết các khoản vay tại ngà̀y kết thủc năm tài chinht nhut sau:
 $\overline{7.276 .931 .364}$

Cộng
(*) Yu!ul


## Cồng

| Số cuối năm |  |
| :---: | :---: |
| Giá trị | Số có khà năng trả nç |
| 7.276.931.364 | 7.276.931.364 |
| 800.000 .000 | 800.000 .000 |
| 6.476.931.364 | 6.476.931.364 |
| 7.276.931.364 | 7.276.931.364 |

Phát sinh
Đon vỉ tinh: Đổng
Số đầu năm

Giá trị | Số có khả năng |
| :---: |
| trả nợ |

7.315.431.364

000'000'008
6.515.431.364

38.500 .000
38.500 .000
38.500 .000

00000s'8ع

| Phát sinh |  |
| :---: | :---: |
| Tăng | Giảm |
|  | 38.500.000 |
|  |  |
|  | 38.500 .000 |
|  | 38.500 .000 |

Tan


> Vay ngắn hạn

## 13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

|  | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Số có khả năng trà nọ | Giá trị | Số có khả năng trâ nọ' |
| 13.1 Ngâan hạn | 53.652.595.769 | 53.652.595.769 | 53.972.595.769 | 53.972.595.769 |
| Công ty CP Nhựa Đồng Nai | 10.452 .613 .946 | 10.452.613.946 | 10.452.613.946 | 10.452 .613 .946 |
| Công ty CP Sông Đà Cao Cuò | 4.649.999.979 | 4.649.999.979 | 4.649.999.979 | 4.649.999.979 |
| Công ty CP Chiến Thắng | 3.444.663.099 | 3.444.663.099 | 3.444.663.099 | 3.444.663.099 |
| Công ty CP Thuận Phát | 3.281.329.374 | 3.281 .329 .374 | 3.281.329.374 | 3.281 .329 .374 |
| Công ty ĐT TM \& VY Thành Trung | 2.545 .645 .256 | 2.545.645.256 | 2.545.645,256 | 2.545 .645 .256 |
| Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà | 2.018 .226 .561 | 2.018 .226 .561 | 2.018.226.561 | 2.018 .226 .561 |
| Phải trả cho các đối tựng | 27.260.117.554 | 27.260.117.554 | 27.580.117.554 | 27.580.117.554 |
| 13.2 Phải trà người bán là bên liên quan | 3.829.420.575 | 3.829.420.575 | 3.829.420.575 | 3.829.420.575 |
| Tồng Công ty Sông Đà | 1.580.598.208 | 1.580.598.208 | 1.580.598.208 | 1.580.598.208 |
| Cơ quan Tổng Công ty Sông Dà | 1.302.179.139 | 1.302.179.139 | 1.302.179.139 | 1,302,179,139 |
| $B \pm H$ Dưc án thưy điện Son | 278.419.069 | 278.419.069 | 278.419.069 | 278.419.069 |
| BDH Dư án thưy ditẹn Huọi Quaing | - | - | - | - |
| Công ty CP Sông Đà 12 Nguyên Lộc | 2.243.128.578 | 2.243.128.578 | 2.243 .128 .578 | 2.243.128.578 |
| CN Công ty CP Tư vấn Sông Đà - TT TN Xây dựng Sông | 5.693 .789 | 5.693.789 | 5.693 .789 | 5.693 .789 |
| Công | 57.482.016.344 | 57.482.016.344 | 57.802.016.344 | 57.802.016.344 |

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIÊN TRƯỚC

|  | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nọ' | Giá trị | Số có khả năng trà nơ |
| 14.1 Ngắn hạn | 4.235.098.247 | 4.235.098.247 | 4.205.345.300 | 4.205.345.300 |
| Conng ty CP Thủy điện Sập | 3.800 .000 .000 | 3.800 .000 .000 | 3.800 .000 .000 | 3.800 .000 .000 |
| BQL DA các CT điện MB CN TCT truyền tải điện Quốc Gia | 200.450 .873 | 200.450 .873 | 200.450 .873 | 200.450 .873 |
| Các đối tượng khác | 234.647 .374 | 234.647 .374 | 204.894.427 | 204.894.427 |
| Người mua trả tiền trước các bên liên quan | 344.779.000 | 344.779.000 | 344.779 .000 | 344.779.000 |
| Công ty CP Sông Đà 6 | 344.779 .000 | 344.779 .000 | 344.779 .000 | 344.779 .000 |
| Cộng | 4.579.877.247 | 4.579.877.247 | 4.550.124.300 | 4.550.124.300 |

15. THUÉ VẢ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI NO̧̧P NHÀ NƯỚC

15.1. Thuế và các khoản phải nộp
$\begin{array}{lrrrr}\text { Thuế giá trị gia tăng } & 11.116 .897 .789 & (463.421 .413) & 44.402 .157 & 10.609 .074 .219 \\ \text { Thué thu nhập doanh nghiệp } & 7.813 .016 .696 & (1.953 .919 .041) & - & 5.859 .097 .655 \\ \text { Thuế thu nhập cá nhân } & 1.152 .023 .639 & (41.590 .436) & - & 1.110 .433 .203 \\ \text { Thuế môn bài } & - & 5.000 .000 & 5.000 .000 & \\ \text { Thuế nhà đất, tiền thuê đất } & 572.669 .778 & 265.780 .702 & - & 838.450 .480 \\ \text { Các loại thuế khác } & - & 1.235 .206 .357 & - & 1.235 .206 .357 \\ \text { Phí, lệ phí và các khoản phải } & 21.896 .350 .929 & 4.589 .783 .317 & - & 26.486 .134 .246\end{array}$ nộp khác
Cộng $\quad 42.550 .958 .831 \quad 3.636 .839 .486 \quad 49.402 .157 \longrightarrow 46$

Theo sổ nơ thuế trên hệ thống cưa Công ty đaang còn nơ lả: 35.527.725.853 đồng, Văn phòng Công ty ght nhạn sổ nơ thuế là 39.449.351.620 đổng, chênh lệch 3.921.625.667 đồng.
Ghi chư: Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sư kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể đự̛̣e giải thich theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định cuia cơ quan thuế.

## 16 CHI PHÍ PHÅI TRẢ

## Ngắn hạn

Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Lãi trả chậm BHXH
Chi phí công trình

- Vận chuyến thiết bi Thưy điện Vình Son 5
- Công trinh TBA 110kV Trure Ninh
- Sản xuất côt diện
- DZ 35kV Nâm He
- Công trình Nhà máy Xỉ măng Bút Son
- Công trình NMND Thái Bình 2
- Công trinh DZ 110 kV Thùy điện Hồ Bốn
- Công trinh $Ð Z 220 \mathrm{kV}$ Hüa Na
- Công trinh ĐZ 230kV Xekaman 1 (Ong Kiên)
- Công trinh ĐZ 500kV Pleiku - Cảu Bông
- Công trinh sía chira ĐZ 220kV Thanh Hoá - Nghi Son
- Công trình $Đ Z 220 k V$ Báo Tháng - Lào Cai
- Chi phí báo hiêm dây chuyển saàn xuât gach nhẹ
- Kho Bờ Y
- HM phả̀n móng kho đ̛á vói (13I)
- Vân chuyến thiết bi Son La

Chí phí phải trả khác

## Cộng

17 PHẢI TRẢ KHÁC

### 17.1. Ngắn hạn

- Kinh phí cong doàn

| Số cuối năm | Số đầu năm |  |
| ---: | ---: | ---: |
| $\mathbf{1 3 . 6 0 2 . 8 0 7 . 7 2 8}$ |  | $\mathbf{1 3 . 5 5 2 . 8 0 7 . 7 2 8}$ |
| 641.225 .959 | 641.225 .959 |  |
| 731.159 .964 | 731.159 .964 |  |
| 11.942 .369 .249 |  | 11.942 .369 .249 |
| 50.533 .822 | 50.533 .822 |  |
| 116.459 .678 | 116.459 .678 |  |
| 22.254 .441 | 22.254 .441 |  |
| 85.380 .717 | 85.380 .717 |  |
| 1.926 .740 .635 | 1.926 .740 .635 |  |
| 4.515 .561 .104 | 4.515 .561 .104 |  |
| 248.188 .859 | 248.188 .859 |  |
| 330.806 .124 | 330.806 .124 |  |
| 1.860 .625 .938 | 1.860 .625 .938 |  |
| 21.846 .376 | 21.846 .376 |  |
| 805.428 | 805.428 |  |
| 2.046 .025 .069 | 2.046 .025 .069 |  |
| 26.939 .643 | 26.939 .643 |  |
| 63.427 .300 | 63.427 .300 |  |
| 438.502 .935 | - |  |
| 188.271 .180 |  |  |
| 288.052 .556 | 238.052 .556 |  |
| 13.602 .807 .728 | 13.552 .807 .728 |  |


| Số cuối năm | Số đẩu năm |
| ---: | ---: |
| 552.471 .311 | $542.547,311$ |

- Bảo hiểm xā hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hỏa
- Lăi chậm nộp bảo hiểm
- Lải vay phải trả
- Phải trả khách hàng mua chung cur BMM

Trong đó: Tiên mua chung
Lãi chạm trả

- Phải trà Lương các đội thi công cô̂ng trình
- Cổ tức, lọi nhuận phái trả (năm 2010 và 2011)
- Các khoản phải trà, phải nộp khác

Phải trả ngắn hạn các bêen liên quan

- Tồng Công ty Sông Đà

Thù lao HDQT
Cố tíc phải trả

## Công

| 10.685 .573 .648 | 10.570 .966 .067 |
| ---: | ---: |
| 46.063 .418 | 46.063 .418 |
| 171.624 .734 | 171.559 .460 |
| 591.473 .824 | 591.473 .824 |
| 9.349 .322 .489 | 9.359 .978 .489 |
| 9.760 .791 .422 | 8.450 .316 .120 |
| 17.185 .998 .185 | 17.069 .133 .579 |
| 14.503 .580 .150 | 14.503 .580 .150 |
| 2.682 .418 .035 | 2.565 .553 .429 |
| 797.260 .424 | 797.260 .424 |
| 6.765 .000 .000 | 6.765 .000 .000 |
| 2.280 .003 .238 | 2.593 .076 .682 |
| 741.300 .000 | 741.300 .000 |
| 741.300 .000 | 741.300 .000 |
| 6.300 .000 | 6.300 .000 |
| 735.000 .000 | 735.000 .000 |

$58.926 .882 .693 \quad 57.698 .675 .374$

### 17.2. Dài hạn

-Kŷ cưọc ký quý dài hạn

- Tiền thu từ bán cănn hộ chờ quyết toán với

Công ty Sản xuắt Thương mại BMM

- Phải trà tiền nhhạn ủy thác đầu tự của các cá nhân

Công ty CP Sông Đà 12 - Nguyên Lôc
Công ty CP Thíy điện Nầm Míce
Công ty $C P$ Đảu tuc PV - Inconess

## Cộng

| 5.000 .000 | - |
| ---: | ---: |
| 78.019 .622 .881 | 78.019 .622 .881 |
|  |  |
| 6.717 .810 .000 | 6.717 .810 .000 |
| 2.572 .100 .000 | 2.572 .100 .000 |
| 3.688 .210 .000 | $3.688,210.000$ |
| 457.500 .000 | 457.500 .000 |
| $\mathbf{8 4 . 7 4 2 . 4 3 2 . 8 8 1}$ | $\mathbf{8 4 . 7 3 7 . 4 3 2 . 8 8 1}$ |

18. VÓN CHỬ SỞ HƯU
18.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đon vi tinh: Đồng

|  | Vốn góp của <br> chủ sở hữu | Thăng dur vốn cổ <br> phẩn | Lơi nhuận sau <br> thuê chưa phân <br> phối | Cộng |
| :--- | ---: | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |


| 18.2. Chi tiết vốn đầu tư của chù sở hr̂̃u | Tỹ lệ | Số cuối năm | Tỷ ṭ̂ | Số đẩu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tổng công ty Sống Đà | 49\% | 24.500 .000 .000 | 49\% | 24.500.000.000 |
| Tồng cong ty Xi Măng | 24\% | 12.000.000.000 | 24\% | 12,000.000.000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 27\% | 13.500.000.000 | 27\% | 13,500.000.000 |
| Cônng |  | 50.000.000.000 |  | 50.000.000.000 |

18.3. Các giao dịch vể vốn với các chủ sỡ hữu và phân phối cổ tức, chia lội nhuận

|  | Năm nay | Năm trưóc |
| :---: | :---: | :---: |
| - Vốn đẩu tư của chủ sở hữu |  |  |
| + Vốn góp đằu năm | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | - |  |
| + Vốn góp giảm trong năm | - |  |
| + Vốn góp cuối năm | 50.000 .000 .000 | 50.000.000.000 |
| - Cổ tưc lợ nhuận đă chia | - |  |
| 18.4. Cổ phiếu | Số cuối năm | Số đầu năm |
| - Sốlự̛ng cổ phiếu đăng ký phát hành | 5.000 .000 | 5.000 .000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bản ra công chúng | 5.000 .000 | 5.000 .000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 5.000 .000 | 5.000 .000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - |  |
| - Số lự̛̣ng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quy) | - |  |
| + Cổ phiếu phổ thông | - |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - |  |
| - Số lương cổ phiĉ́u đang lưu hành | $5,000.000$ | 5.000 .000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 5.000 .000 | 5.000 .000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - |  |

* Mệnh giá cố phiểu đãng luu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
18.5. Các quy̆ của doanh nghiệp

Số cuối năm
Số đầu năm

Quỹ đầu tư phát triển
$15,777.278 .787$
15.777 .278 .787

Quŷ khác thuộc vốn chủ sở hữu
VI. THÔNG TIN BȮ SUNG CHO CẢC KHOẢN MUYC TRİNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỘNG KINH DOANH

Đon vị tinh: Đồng

1. TÓNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DİCH VU̧

Năm nay Năm trước

### 1.1. Doanh thu

Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu cung cấp dich vụ
Doanh thu hợp đồng xåy dụng
Cộng

| Năm nay |  | Năm trước |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
|  | 3.509 .553 .586 |  |
| 277.954 .546 | 275.112 .741 |  |
| 147.257 .067 | 7.293 .408 .192 |  |
| 425.211 .613 | $\mathbf{1 1 . 0 7 8 . 0 7 4 . 5 1 9}$ |  |

2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

Chiết khấu thương mại

| Năm nay |  | Năm trước |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 433.881 .524 |
| - | - |  |
|  |  | - |

3. GIÅ VƠN HȦNG BÁN

Giả vốn hàng hóa đã bán (tro bay)

| Năm nay |  | Năm trước |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 3.507 .569 .498 |
| - | 264.115 .182 |  |
| - | 358.881 .734 |  |
| 244.547 .736 | 7.331 .632 .844 |  |
| $\mathbf{2 4 4 . 5 4 7 . 7 3 6}$ | $\mathbf{1 1 . 4 6 2 . 1 9 9 . 2 5 8}$ |  |

4. DOANH THU HOĄT ĐQીNG TÅI CHÍNH

Lâi tiền gừi, tiển cho vay
Cổ tức lội nhuận được chia (*)

## Cồng

| Năm nay |  | Năm truớc |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 53.324 <br> 20.800 | 363.000 .000 |
| 74.124 | 400.412 .409 |  |

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

## Lăi tiền vay

Dư phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng giàm giá các khoán đầu tư dài hạn Cảc khoản ghi giảm chi phi tài chính

| Năm nay |  | Năm trước |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 1.235 .508 .032 | 1.240 .239 .654 |
| 650.901 .319 | - |  |
| 815.000 .000 | - |  |
| - | $(915.635 .020)$ |  |
|  | $(915.635 .020)$ |  |
| $\mathbf{2 . 7 0 1 . 4 0 9 . 3 5 1}$ | $\mathbf{3 2 4 . 6 0 4 . 6 3 4}$ |  |

## 6. THU NHẠP KHÁC

Thu từ dịch vụ cho thuê bâi, nhà, đất
Thu nhập đối chiếu các khoản thuế Thu nhập khác

## Cộng

| Năm nay | Năm trước |
| ---: | ---: |
| 181.270 .000 | 191.860 .000 |
| 9.984 .429 | - |
| 9.000 .287 | - |
| 200.254 .716 | 191.860 .000 |

## 7. CHI PHİ KHÁC

Chi phí phat bi truy thu thuế
Chi phi bi phatt BHXH
Chi phí khác
Cộng
8. CHI PHİ QUÅN LÝ DOANH NGHIẸP

| Năm nay |  | Năm trước |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 3.327 .320 .801 | 4.860 .000 |
| - | 979.361 .722 |  |
| 1.913 .639 | 999 |  |
| 3.329 .234 .440 | 984.222 .721 |  |

### 8.1. Chí phí bán hàng

8.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chi phí nguyễn liệu, vật liệu | 6.175 .834 | - |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi công cụ, dụng cup | 69.911 .362 | -81.236. |
| Chi phỉ nhân viên | 1.384.747.810 | 1.691.236.030 |
| Chi phi khấu hao TSC | - | 6.000.00 |
| Thuê, phi và lệ phí | 96.707 .662 | 6.000.000 |
| Trich lập dự phòng phài thu khó đói | 5.844.934.370 | 502.301 .787 |
| Chi phi dịch vụ mua ngoài | 797.966.598 | 451.166.253 |
| Chi phí khác bằng tiền | 242.441 .525 | 319.427.444 |
| Cộng | 8.442.885.161 | 2.970 .131 .514 |

9. CHI PHÍ SĂN XUÁT, KINH DOANH THEO YÉU TÓ

|  | Năm nay | Năm truớc |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 6.175.834 |  |
| Chi phí công cụ, dụng cụ | 69.911 .362 | - - |
| Chi phí nhân viên | 1.384.747.810 | 2.087.779.304 |
| Chi phí khấu hao TSCD | - | 271.412.942 |
| Thuê, phi và lệ phí | 96.707 .662 | - |
| Chi phi du̧ phòng | 5.844.934.370 | 502.301 .787 |
| Chi phi djch vu mua ngoài | 797.966 .598 | 11.038.089.367 |
| Chi phi bằng tiển khác | 242.441.525 | 556.280 .465 |
| Cộng | 8.442.885.161 | 14.455.863.865 |

10. CHI PHÍ THUÉ THU NHẠP DOANH NGHIẸP HIẸN HÀNH

Tổng lọi nhuận trước thuế trong năm (1)
Các khoản điều chỉnh lọi nhuận xác định lọi nhuận chịu thuế
TNDN $(2)=(3)+(4)$
Các khoàn diểu chỉnh tăng (3)
Chi phi phat thué hành chinh
Chi phi khác
Các khoản điều chinh giảm (4)
Thu nhập chia cố tưc
Tồng thu nhập chịu thuế trong năm $(5)=(1)+(2)$
Năm nay
$\qquad$
(14.092.536.235)
(4.504.692.723)
3.329.213.640 $\quad 1.620 .210 .034$
3.329.234.440 1.983.210.034
3.327.320.801 $\quad 1.983 .210 .034$
1.913 .639
(20.800) (363.000.000)
(20.800)
(363.000.000)
(10.763.322.595) (2.884.482.689)

Thuế TNDN hiện hành trong năm $(6)=(5) * 20 \%$
Thuế TNDN hoãn lại trong năm (7)
Lẹi nhuận sau thuê TNDN (8)=(1)-(6)-(7)
(14.092.536.235) (4.504.692.723)

## 11. LÃI CƠ BẢN TRÊN CÔ PHIÉU

| Lai coran tren co phié | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Lơi nhận kế toán sau thuế TNDN | (14.092.536.235) | (4.504.692.723) |
| Lơi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông | (14.092.536.235) | (4.504.692.723) |
| Quȳ khen thương, phućc lơi trích từ lọi nhuận sau thuế | - | - |
| Số lượng CP phổ thông đang lưu hành binh quân trong năm | 5.000 .000 | 5.000 .000 |
| Lãi cơ bản trên cố phiếu | (2.819) | (901) |

## VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MU̧C TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TE

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng tới Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay
Năm trướe

- Mua tài sản bằng cảch nhận các khoản nọ̣ liên quan trục tiếp hoặc thông qua nghiệ̣p vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyền nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiển tệ khác


## 2. Các khoăn tiền do doanh nghiệp nắm giî̃ nhưng không sử dụng

Trỉnh bảy giá trị và lý do của các khoản tiển và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giû nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoạ̃c các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải
3. Số tiền đi vay thự thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đồi
- Tiền thu từ phát hành cố phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu tữ giao dịch mua bán lại trải phiếu Chính phủ và REPO chúng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã trả thựe gốc vay trong kỳ
-Tiền trả nạ̛ gốc vay theo khố ược thông thường

- Tiền trà nợ gốc trái phiếu thường
- Tiển trả na g gốc trải phiếu chuyễn đối
- Tiễn trả nợ gớc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiển chí trà cho giao dich mua bán lại trái phiếu Chính phú và REPO chứng khoán
- Tiền trà nọ̣ vay dưới hình thức khác


## VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÅC

## 1. Thông tin về các bên liên quan

### 1.1. Giao dịch với caic thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: Hội đồng quản trỉ, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty và các thành viên quản lý chủ chốt:
Chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Năm nay Năm trước

+ Chi phí tiền lương, thưởng
280.734 .365
287.769 .822


### 1.2. Giao dịch với các bên liên quan

| Bên liên quan | Mỗi quan hę̧ | Tỷ lệ \% VCSH |
| :---: | :---: | :---: |
| Tông Công ty Sông Đà | Cổ đông lởn | 49\% |
| Công ty CP Sông Đà 12 - Nguyên Lộc | Công ty liên kết | 0\% |
| Công ty CP Cơ khi Lấp máy Sông Dà | Cùng Tổng Công ty | 0\% |
| Coong ty CP Sông Đà 6 | Cùng Tổng Công ty | 0\% |
| Công ty CP Sông Đà 6 - Chi nhánh 6.02 | Cùng Tổng Công ty | 0\% |
| CN Công ty CP Tư vấn Sông Đà (TT TN Xây dựng Sông Đà) | Cùng Tồng Công ty | 0\% |
| Công ty CP Tư vấn Xây dựng Ucrin | Cưng Tồng Công ty | $0 \%$ |

Trong năm Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

| Bên liên quan | Nội dung |
| :--- | :--- |
| Tổng Công ty Sông Đà | Bủ trừ công nọ |

Giá trị giao dịch năm nay

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

| Nội dung | Cuối năm | Đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu khách hàng |  |  |
| Tồng Công ty Sông Đà | 2.133.779.906 | 3.133.779.906 |
| Công ty CP Cơ khi Lắp máy Sông Đà | 70.826 .149 | 70.826 .149 |
| Công ty CP Sông Đà 6-Chi nhánh 6.02 | 2.319 .802 | 2.319.802 |
| Cóng ty CP Tư vấn Sông Đà (TT TN Xây dưng Sông Đà) | 4.523 .825 | 4.523 .825 |
| Công ty CP Tư vấn Xây dựng Uerin | 4.647,489 | 4.647 .489 |
| Phải thu khác |  |  |
| Tổng Công ty Sông Đà | 1.852.603.304 | 1.852.603.304 |
| Phải trả người hán |  |  |
| Tổng Công ty Sông Đà | 1.580.598.208 | 1.580 .598 .208 |

Công ty CP Sông Đả 12 - Nguyên Lôc
Công ty CP Tư vấn Sông Đả (TT TN Xây dựng Sông Đà)
Người mua trả tiền trước
Tồng Công ty Sông Đà
Công ty CP Sông Đà 6
2.243 .128 .578
5.693.789
2.243 .128 .578
5.693 .789
344.779 .000

## 2. Thông tin về hoạt động liên tục

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty lỗ 14,09 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 01/01/2021 và $31 / 12 / 2022$ lần lượt là 215,392 tŷ đồng và 229,485 tŷ đồng. Ngoài ra tại ngày 01/01/2022 và $31 / 12 / 2022$, nơ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn lần lượt là 150,462 tỷ đồng và 164,305 tỷ đồng. Những yếu tố này tạo sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tải chinh này chưa bao gồm bất kỳ sự điều chỉnh nào được xem là cần thiết đối với việc phân loại lại tài sản hoặc công nợ nếu Công ty không còn khả năng tiếp tục hoạt động.

Tỉnh hình tài chinnh của Công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hội đổng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đang tìm kiếm các biện pháp tài chính hợp lý đổ duy trỉ khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chỉnh vẫn được Ban Tồng Giám đốc lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

## 3. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là báo cáo tải chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A\&C - Chi nhánh Hà Nôi.

Lạp, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập biễu


Ta Kiều Oanh

Phụ trách Kế toản Tổng Giám đốc


Nguyễn Văn Hăi

Phụ lục 01: Thu nhập Hội đồng quản trị, Ban Tồng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán truởng

|  |  |  | Don vi tinh: VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Heq tên | Chức vụ | Lương | Tổng cộng |
| Năm trước |  |  |  |
| Ông Phạm Văn Viết | Chủ tịch HĐQT | - | -72.183.365 |
| Onng Nguyễn Văn Hải | Tởng Giám đốc - TVHDQT | 162.183.365 | 162.183.365 |
| Ông Đào Tuấn Khôi | Thành viên HĐQT | 125.586.457 | 125.586.457 |
| Ông Trần Thế $\mathrm{Hệ}$ | Thành viên HĐQT | 125.586.457 | 125.586 .457 |
| Ông Nguy ${ }^{\text {and }}$ Son Hai | Thành viên HĐQ T | - |  |
| Ông Đố Anh Thải | Trưởng BKS | - |  |
| Ông Nguyễn Nguyễn Sy Linh | Thành viên BKS | - |  |
| Cộng |  | 287.769.822 | 287.769.822 |
| Năm nay |  |  |  |
| Ông Đặng Văn Chiễn | Chủ tich HDQT | - |  |
| Ông Phamm Văn Viết | Chû tich HĐQT | 205.977.546 | 205.077.546 |
| Ông Nguyễn Văn Hai | Tồng Giảm đốc - TVHDQT | 205.977.546 | 205.977.546 |
| Ông Đào Tuấn Khôi | Thảnh viên HDQT | - |  |
| Ông Trần Thế Hệ | Thảnh viên HĐQ | 74.756 .819 | 74.756.819 |
| Ông Nguyễn Sơn Hai | Thảnh viên HĐQT | - |  |
| Ông Đố Anh Thái | Truờng BKS | - |  |
| Ông Nguyễn Nguyễn Sy Linh | Thành viên BKS | - | . |
| Cộng |  | 280.734.365 | 280.734.365 |


[^0]:    $\begin{array}{r}\text { Năm trướe } \\ \hline 1.400 .775 .565 \\ (915.635 .020) \\ \hline 485.140 .545 \\ \hline \hline\end{array}$

    > Năm nay
    485.140 .545
    650.901 .319

    | 1.136 .041 .864 |
    | :---: |

