# HAI MINH 

CORPORATION

# CONG TY CÓ PHAN HAI MINH 

Tầng 17 Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (028) 35.128.668 FAX: (028) 35.128688

# bÁO CÁO TÀI CHÍNH 

QUÝ 1 NȦM 2018

(MÃ CK: HMH)

## CÔNG TY CÓ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Diện Biên Phú, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chi Minh BÁO CȦO TẢ CHÍNH RIÊNG
Qui I năm 2018

# BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN RIÊNG 

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018
MẢU B01a-DN
Donn vị tính: VND
CHỉ TIÊU
A. TÀI SẢN NGÁN HAN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiển
2. Các khoản tương dương tiè̀n
II. Dầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn
5. Phải thu ngắn hạn khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
B. TÀI SẢN DẢI HẠN
I. Các khoản phải thu dài hặ

Phải thu dài hạn khác
II. Tài sản cố định
. Tài sản cố dịnh hữu hình
Nguyên giá
Giá tri hao mòn luỹ ké
2. Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá
Giá tri hao mòn luỹ ké́
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Dầu tư tài chính dài hạn

. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
VI. Tài sản dài hạn khác

Chi phí trả trước dài hạn
TÓNG CỌNG TẢI SẢN

| Mã số | Thuyêt $\operatorname{minh}$ | Số dur 31/03/2018 | Dơn vị tính: VND Số dur 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 |  | 53.560.978.125 | 66.497.070.275 |
| 110 | V. 1 | 26.103.724.117 | 30.036.771.057 |
| 111 |  | 13.103.724.117 | 8.036.771.057 |
| 112 |  | 13.000.000.000 | 22.000 .000 .000 |
| 120 |  | 3.686.060.449 | 10.918.946.736 |
| 121 | V.2a | 2.296.520.350 | 9.529.406.637 |
| 123 | V.2b | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 |
| 130 |  | 23.210.499.763 | 24.574.420.263 |
| 131 | V. 3 | 10.586.712.281 | 13.179.913.270 |
| 132 |  | 26.069 .315 | - |
| 136 | V.4a | 13.189.318.167 | 11.986.106.993 |
| 137 |  | (591.600.000) | (591.600.000) |
| 140 | V. 5 | 150.010.158 | 260.714.026 |
| 141 |  | 150.010.158 | 260.714.026 |
| 150 |  | 410.683.638 | 706.218 .193 |
| 151 | V.6a | 410.683 .638 | 599.492 .993 |
| 152 |  | - | 106.725.200 |
| 200 |  | 190.040.090.106 | 191.354.517.861 |
| 210 |  | 367.088.000 | 367.088.000 |
| 216 | V.4b | 367.088 .000 | 367.088 .000 |
| 220 |  | 37.734.249.426 | 38.700.442.378 |
| 221 | V. 7 | 37.166.751.686 | 38.129.448.759 |
| 222 |  | 53.065.156.504 | 53.756.585.597 |
| 223 |  | (15.898.404.818) | (15.627.136.838) |
| 227 | V. 8 | 567.497 .740 | 570.993 .619 |
| 228 |  | 601.291 .237 | 601.291 .237 |
| 229 |  | (33.793.497) | (30.297.618) |
| 230 |  | - | - |
| 240 |  | 712.545.454 | 925.479.999 |
| 242 | V. 9 | 712.545.454 | 925.479.999 |
| 250 |  | 150.290.556.270 | 150.290.556.270 |
| 251 | V.10a | 122.145.320.000 | 122.145.320.000 |
| 252 | V.10b | 25.245.219.451 | 25.245.219.451 |
| 253 | V.10c | 2.900.016.819 | 2.900.016.819 |
| 260 |  | 935.650 .956 | 1.070.951.214 |
| 261 | V.6b | 935.650 .956 | 1.070 .951 .214 |
| 270 |  | 243.601.068.231 | 257.851.588.136 |

[^0]
## CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀl CHÍNH RIÊNG
Qui I năm 2018
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| CHİ TIÊU | Mã số | Thuyết $\operatorname{minh}$ | Số dur 31/03/2018 | Số dur 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. NO' PHẢI TRẢ | 300 |  | 5.959.205.343 | 8.031.531.691 |
| 1. Nọ ngắn hạn | 310 |  | 5.774.205.343 | 7.846.531.691 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V. 11 | 2.995.276.386 | 4.476 .313 .881 |
| 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 12 | 661.812 .462 | 917.251 .295 |
| 3. Phải trả người lao động | 314 |  | 501.851 .476 | 717.859 .905 |
| 4. Chi phí phài trả ngắn hạn | 315 |  | 136.803 .964 | 335.098 .096 |
| 5. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.13a | 1.405.978.277 | 907.592 .226 |
| 6. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | 63.548 .886 | 63.548 .886 |
| 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V. 14 | 8.933.892 | 428.867 .402 |
| II. Nơ dài hạn | 330 |  | 185.000.000 | 185.000.000 |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | V.13b | 185.000.000 | 185.000 .000 |
| D. VƠN CHỦ SỞ HŨU | 400 |  | 237.641.862.888 | 249.820.056.445 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V. 15 | 237.641.862.888 | 249.820.056.445 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  | 131.998.470.000 | 131.998.470.000 |
| Cố phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | $411 a$ |  | 131.998 .470 .000 | 131.998.470.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | 5.893 .984 .271 | 5.893.984.271 |
| 3. Quŷ đầu tư phát triển | 418 |  | 6.614.442.869 | 6.614.442.869 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | 93.134.965.748 | 105.313.159.305 |
| Lơi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đển cuối kỳ trước | 421a |  | 92.113 .312 .305 | 84.612.475.717 |
| Lơi nhuận sau thuế chua phân phối kỳ này | $421 b$ |  | 1.021 .653 .443 | 20.700.683.588 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 |  | - | - |
| TÔNG CỘNG NGUƠN VƠN | 440 |  | 243.601.068.231 | 257.851.588.136 |



Q. Kế toán trưởng


Người lập biểu

[^1]Tầng 17, Tỏa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biền Phủ, Phường 25, Quận Binh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bÁo CÁo TÀr CHính riêng
Qui I năm 2018

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 

Quí I năm 2018
(Có so sánh với số liệu Quí I năm 2017)
MȦU B02a-DN
Don vi tinh: VND

CHỈ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính Mã
01

| Mã số | Thuyết minh | $\begin{array}{r} \text { Quí I } \\ \text { năm } 2018 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Quí I } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 |  | 8.776.184.448 | 9.082.994.013 |
| 02 |  | - | - |
| 10 | VI. 1 | 8.776.184.448 | 9.082.994.013 |
| 11 | VI. 2 | 8.240.119.467 | 7.250.605.891 |
| 20 |  | 536.064 .981 | 1.832.388.122 |
| 21 | VI. 3 | 4.420.903.717 | 213.660 .007 |
| 22 | VI. 4 | 2.550.932.798 | 36.762.970 |
| 23 |  | - | - |
| 25 |  | - | - |
| 26 | VI. 5 | 1.080.316.679 | 1.198.373.394 |
| 30 |  | 1.325.719.221 | 810.911 .765 |
| 31 |  | 74.932 .963 | 258.545.456 |
| 32 |  | 123.585 .380 | 252.906.989 |
| 40 | VI. 6 | (48.652.417) | 5.638.467 |
| 50 |  | 1.277.066.804 | 816.550 .232 |
| 51 | VI. 7 | 255.413 .361 | 163.310 .046 |
| 52 |  | - | - |
| 60 |  | 1.021.653.443 | 653.240.186 |



Bảo cáo này là một bô phạ̛n hưp thành cưa Báo cáo tài chinh và phài đượ đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chinh

# BÁO CÁO LƯU CHUYỄN TIÊN TỆ RIÊNG 



[^2]
# CÔNG TY CỔ PHÂN HẢI MINH 

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minnh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

# BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Quý I năm 2017
MÃ̃U B09a-DN

## I. ĐẶC ĐIẺ̉M HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

## 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Hải Minh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 ngày 24 tháng 01 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kể hoạch và Đầu tu thành phố Hồ Chí Minh cấp bổ sung các Giấy chưng nhận kinh doanh thay đổi nhu sau:

- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đồi lần thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2004, chuẩn y việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bồ sung ngành nghề kinh doanh.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đổi lần thứ 4 ngày 07 tháng 4 năm 2006, chuẩn y cho việc tăng vốn điều lệ từ 10.000 .000 .000 VND lên 20.000.000.000 VND và bổ sung ngành nghề kinh doanh (Bồ sung: Kinh doanh vận tải đa phương thức; Đại lý hàng hải; Môi giới hàng hải; Đại lý vận tải đường hàng không; Sửa chữa phương tiện vận tải đường thủy đường biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thài tại trụ sở); Đầu tư và khai thác cảng; Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng, công nghiệp; Mua bán, cho thuê tàu và thiết bị hàng hải).
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đổi lần thứ 5 ngày 03 tháng 10 năm 2006, chuẩn $y$ cho việc tăng vốn điều lệ từ 20.000 .000 .000 VND lên 50.000 .000 .000 VND và thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Bùi Duy Ước - Chức danh: Giám đốc sang Ông Nguyễn Thành Chương - Chức danh: Giám đốc.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 03 năm 2007, chuẩn $y$ việc tăng vốn điều lệ từ 50.000 .000 .000 VND lên 100.000.000.000 VND.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đồi lần thứ 7 ngày 10 tháng 9 năm 2007, chuẩn y việc thay đồi địa chỉ trụ sở chính từ số 18 A Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sang số $57-59$ Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 4103000801 thay đổi lần thứ 9 ngày 14 tháng 4 năm 2008, chuẩn y việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Bổ sung: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Mua bán thiết bị, máy móc ngành nông nghiệp).
- Giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 01 năm 2010, chuẩn y việc thay đổi mã số đăng ký doanh nghiệp từ số 4103000801 sang số 0302525162 và chuẩn y thay đồi địa chỉ trụ sở chính từ số $57-59$ Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sang Tầng 4, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0302525162 thay đổi lần thứ 11 ngày 17 tháng 01 năm 2012, chuần y việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Tầng 4, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12 , Quận $4, \mathrm{TP}$. Hồ Chí Minh sang số 01 , đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh và thay đồi người đại diện theo pháp luật từ


## CÔNG TY CỔ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Diện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
Ông Nguyễn Thành Chương - Chức danh: Giám đốc sang Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chức danh: Tồng Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0302525162 thay đổi lần thứ 12 ngày 13 tháng 01 năm 2015, chuần y việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chức danh: Tổng Giám đốc sang Ông Nguyễn Thế Hưng - Chức danh: Tổng Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0302525162 thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 5 năm 2016, chuẩn y việc tăng vốn điều lệ từ 100.000 .000 .000 VND lên 131.998.470.000 VND
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0302525162 đăng ký thay đổi lần thự 14 chuẩn y việc thay đổi địa chi trụ sở chinh từ số 01 , đường Đinh Lễ, Phường 12 , Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang tầng 17 - tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chình lần 3 số 172/2010/GCNCP-VSD-3 ngày 15 tháng 1 năm 2016 với nội dung chấp nhận Công ty Cổ phần Haii Minh thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 10.000 .000 cổ phiếu lển 13.199 .847 cổ phiếu liên quan đển việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100.000 .000 .000 VND lên 131.998.470.000 VND.
- Vốn điều lị̣̂ : 131.998.470.000 VND
Số cổ phiếu : 13.199 .847 cồ phiếu
Mệnh giá : $10.000 \mathrm{VND} / \mathrm{cổ}$ phiếu
- Trụ sở hoạt động

Địa chi : Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

| Điện thoại | $: 0835128668$ |
| :--- | :--- |
| Fax | $: 0835128688$ |
| Mã số thuế | $: 0302525162$ |

## 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

## 3. Ngành, nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay là sản xuất, mua bán thiết bị chuyên dùng trong công nghiệp; Mua bán xe chuyên dùng; Sản xuất và sửa chữa container, thiết bị chuyên dùng; Sản xuất và gia công lắp ráp máy lạnh, hệ thống cơ điện lạnh; Dịch vụ cho thuê kho bãi, bốc xếp hàng hơa, dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ - đường sông - đường biển; Đại lý đường biển; Cho thuê thiết bị chuyên dùng trong bốc xếp, vận chuyền; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Đại lý hàng hải; Môi giới hàng hải; Đại lý vận tải đường hàng không; Sửa chữa phương tiện vận tải đường thủy - đường biển (trừ gia công cơ khí, tái chể phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Đầu tư và khai thác cảng; Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng, công nghiệp; Mua bán cho thuê tàu và thiết bị hàng hải; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Mua bán thiết bị, máy móc ngành công nghiệp.

## CÔNG TY CỎ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
5. Cấu trúc Công ty

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, cấu trúc Công ty bao gồm Công ty mẹ và 3 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ, 2 công ty liên kết có ảnh hưởng đáng kể đến Công ty mẹ. Chi tiết như sau:
Công ty con

| Tên công ty con | Địa chỉ | Tỷ lệ phần sở hữu | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát | Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Binh Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hài An, TP. Hải Phòng | 96,08\% | 96,08\% | Dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa |
| Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh | Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Binh Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng | 100,00\% <br> (trong đó: <br> $99,92 \%$ trực <br> tiếp và $0,08 \%$ <br> gián tiếp) | 100,00\% | Dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa |
| Công ty TNHH DV Hàng hài Hài Minh | Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Binh Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hài An, TP. Hải Phòng | $\begin{aligned} & 100,00 \% \\ & \text { (trong đó: } \\ & 99,00 \% \text { trực } \\ & \text { tiếp và } 1,00 \% \\ & \text { gián tiếp) } \end{aligned}$ | 100,00\% | Dịch vụ kho bãi và vận chuyền hàng hóa |

Công ty liên kết

| Tên công ty liên kết | Địa chỉ | Tỷ lệ phần sở hữu | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH "K" Line (Việt Nam) | 60A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội | 25,00\% | 25,00\% | Cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển |
| Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh | Tầng 17, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | 49,00\% | 49,00\% | Dịch vụ thông quan. Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa. Dịch vụ vận tải đường bộ |

6. Nhân viên

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là 60 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 2017: 61 người).

## II. KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÊN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOẢN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 là kỳ kế toán năm thứ 17 của Công ty.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dưng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

## IV. TÓM TÁt CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính riêng:

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính riêng được trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệ̣p Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.
2. Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính riêng tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cẩu Ban Tồng Giám đốc có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày Báo cáo tài chính riêng cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tồng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.
3. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

## Tài sản tài chính

Tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng bao gồm các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và đuợc đợc cùng với Báo cáo tài chinh riêng

Tầng 17, Tỏa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chinh riêng (tiếp theo)
cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.
Tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu của khách hàng, phải thu khác và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

## Nọ phải trả tài chính

Nọ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng bao gồm các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nộ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó.
Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác.

## Bù trù̀ các công cụ tài chinh

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên Bảng cân đối kế toán riêng nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, hoặc thu được các tài sản và thanh toán phải trả đồng thời.

## Đánh giá lai sau lần ghi nhân ban đầu

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau khi ghi nhận ban đầu.

## 4. Ngoại tệ

Các giao dịch phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty được hạch toán theo tỳ giá giao dịch thực tế vào ngày phát sinh giao dịch theo nguyên tắc sau:

- Giao dịch mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi) được hạch toán theo tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Cổng ty và ngân hàng thương mại;
- Giao dịch làm phát sinh các khoản phải thu được hạch toán theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty chi định khách hàng thanh toán;
- Giao dịch làm phát sinh các khoản phải trả được hạch toán theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch;
- Giao dịch góp vốn hoặc nhận vốn được hạch toán theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư;
- Giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả) được hạch toán theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực hiện thanh toán.
Tại ngày Báo cáo tài chính riêng, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày của Bảng cân đối kế toán riêng theo nguyên tắc sau:


## CÔNG TY CỎ PHẦN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018

## Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

- Đối với tài sản tiền tệ (tiền mặt và các khoản phải thu): Là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày Báo cáo tài chính riêng. Đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng và các khoản ký quỹ ngoại tệ ngân hàng, thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ hoặc ký quỹ ngoại tệ;
- Đối với các khoản phải trả tiền tệ (phải trả người bán, các khoản phải trả khác và các khoản vay): Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại ngày Báo cáo tài chính riêng.
Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ (sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ.


## 5. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tiền đang chuyển. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tại ngày Báo cáo tài chính riêng.

## 6. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty thể hiện các khoản đầu tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản đầu tư vào công ty con, các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các khoản đẩu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác.

## Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư.
Thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.
Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, Công ty tiến hành đánh giá khả năng thu hồi. Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.
Lãi/ lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ.
Các khoản đầu tur vào công ty con và công ty liên kểt
Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của Công ty. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiềm soát các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.
Công ty liên kết là doanh nghiệp mà Công ty có ành hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiềm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách này.

## Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chinh riêng

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
Các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tữ. Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.
Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Cổ tức được nhận bằng cồ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, khồng ghi nhận giá trị cố phiếu nhận được.
Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được trích lập khi công ty con, công ty liên kết bị lỗ, ngoại trừ khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Mức trích lập dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của Công ty tại công ty con, công ty liên kết và vốn chủ sở hữu thực tại ngày Báo cáo tài chính của công ty con, công ty liên kết. Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên kết cần phải trích lập tại ngày Báo cáo tài chính riêng được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
Khi thanh lý, nhượng bán, thu hồi vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, căn cứ vào giá trị tài sản thu hồi được kế toán ghi giảm số vốn đã góp. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản thu hồi được so với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ.

## Đà̀u tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.
Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo nguyên tắc giá gốc, bao gồm giá mua cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư.
Cổ tức và lợi nhuận từ đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ. Cổ tức và lọ̣i nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch tón giàm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõ̉i số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cồ phiếu nhận được.
Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trích lập khi khoản đầu tư bị tổn thất tại ngày Báo cáo tài chính riêng. Dự phòng tồn thất cho các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được trích lập chi tiết như sau:

- Đối với khoản đầu tư chứng khoán niêm yết, việc lập dự phòng dựa trên giá trị thị trường của các loại chứng khoán mà Công ty đang nắm giữ;
- Đối với khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị chưa niêm yết, việc lập phòng dựa trên giá trị hợp lý của các khoản đầu tư được xác định dự trên các kỹ thuật định giá một cách đáng tin cậy;
- Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý tại ngày Báo cáo tài chính riêng, việc lập dự phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lổ của bên được đầu tư với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của Công ty tại đơn vị khác và vốn chủ sở hữu thực tại ngày Báo cáo tài chính của đơn vị khác.

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác cần phải trích lập tại ngày Báo cáo tài chính riêng được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
Lãi/ lỗ khi thanh lý, nhượng bán đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ.

## CÔNG TY CỎ PHẢ̀N HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phuờng 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

## 7. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu của khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty bao gồm các khoản phải thu về tiền bán hàng và phải thu dịch vụ cung cấp.
- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, bao gồm các khoản phải thu tạo ra doanh thu tài chính, như: phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia; các khoản phải chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại, các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác; các khoản phải thu không mang tính thương mại như cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tạm ứng nhân viên; các ký quỹ, ký cược và các khoản phải thu khác.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra tại ngày Báo cáo tài chính riêng đối với các khoản nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi, như khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản, hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn và các trường hợp khó khăn tương tự. Tăng, giảm số dư dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh riêng trong kỳ.


## 8. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuẩn có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày Báo cáo tài chính riêng. Tăng, giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ.

## 9. Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sã̃n sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

# CÔNG TY CỞ PHẢN HẢI MINH 

# Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG <br> Quí I năm 2018 

Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

|  | Số năm |
| :--- | ---: |
| Nhà xường, vật kién trúc | 43 |
| Phương tiện vận tài, truyền dẫn | $5-15$ |
| Thiết bị văn phòng | 5 |
| Tài sản khác | $5-10$ |

## 10. Tài sản cố định vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình của Công ty thề hiện quyền sử dụng đất.

## Quyền sử duıng đất

Giá trị quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ. Quyền sử dụng đất được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian sử dụng của lô đất.

## 11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thể hiện chi phí mua sắm tài sản cố định, chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các dự án đầu tư đóng sà lan, chi phí xây dựng cơ bản các công trình chưa hoàn thành tại ngày Báo cáo tài chính riêng.

## 12. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước thể hiện khoản trả trước chi phí sữa chữa, chi phí kiểm định, phí bảo hiểm, công cụ dụng cụ và các chi phí khác.
Các chi phí trả trước được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước được phản ánh vào "chi phí trả trước ngắn hạn"; ngược lại, các chi phí trả trước có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước được phản ánh vào "chi phí trả trước dài hạn".

Các chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm các chi phí văn phòng, chi phí sửa chữa và chi phí khác đã xuất dùng và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng ước tính từ 2 đến 5 năm;

## 13. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

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

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người ủy thác.


## CÔNG TY CỎ PHẢ̀N HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018

## Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

- Chi phí phải trả dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, bao gồm các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, nhự: khoản phải trả vể lãi vay, cổ tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải trả; các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ, các khoản tiền bên nhận ủy thác của các bên liên quan để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu; các khoản phải trả không mang tính chất thương mại như phải trả do mượn tài sản, phải trả tiền phạt, bồi thường, tài sản thừa chưa giải quyết, phài trả về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,...


## 14. Vốn chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận thuần

## Cơ cấu vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chinh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.


## Phân phối lọi nhuận thuà̀n

- Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp được chia cho các cồ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật Việt Nam.
Việc phân phối lợi nhuận cho các cồ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài chính và các khoản mục phi tiền tệ.
- Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Công ty trích lập các quỹ từ lọi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
$>$ Quỹ đầu tư phát triển: Quỹ này được trích lập nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.
> Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Quỹ này được trích lập nhằm khen thưởng và khuyến khích, đãi ngộ vật chất, đem lại phúc lợi chung và nâng cao đời sống vật chẩt và tinh thần cho công nhân viên và các hoạt động xã hội.


## CÔNG TY CỎ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

## 15. Doanh thu

## Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau:
(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

## Doanh thu cung cấp dịch vu

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp giao dịch về các dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày Báo cáo tài chính riêng. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán;
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

## Lãi tiền gủi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khả năng thu hồi tiền lãi không chắn chắn.

## Cổ tức và lợi nhuận được chia

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty đã được quyền nhận cồ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ theo dõ̃i số lượng cồ phiếu tăng thêm, mà không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

## 16. Chi phí

Chi phí là những khoản giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.
Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp 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 bảo đảm phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

CÔNG TY CỔ PHẢN HẢI MINH
Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phuờng 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
17. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính riêng và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thởi.
Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

## 18. Các bên liên quan

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bền kia hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan của Công ty nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của cá nhân được coi là liên quan

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Đơn vị tính: VND

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|  | 31/03/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 357.392.908 | 438.384 .229 |
| Tiền gửi ngân hàng | 12.746.331.209 | 6.373 .359 .372 |
| Tiền đang chuyển | - | 1.225.027.456 |
| Các khoản tương đương tiền (i) | 13.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| Cọng | 26.103.724.117 | 30.036.771.057 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hơp thành và đurợc đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỎ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
(i) Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ $4,5 \% /$ năm đến $5,1 \% /$ năm.
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
a) Chứng khoán kinh doanh

| Đầu tư mua cổ phiếu | 2.296 .520 .350 | 2.520 .000 .000 | - | 9.529.406.637 | 10.052.500.000 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ngân hàng TMCP Sài |  |  |  |  |  |  |
| Gòn-Hà Nọi | 814.300 .350 | 1.032.000.000 | - | 1.521.150.650 | 1.581.000.000 | - |
| Công ty Cồ phần |  |  |  |  |  |  |
| Nhưa và Môi trường |  |  |  |  |  |  |
| xanh An Phát | - | - | - | 1.609.788.583 | 1.655.000.000 | - |
| Tạp doàn Bảo Viêt | - | - | - | 1.531.528.699 | 1.632.500.000 | - |
| Công ty Cổ phà̀n |  |  |  |  |  |  |
| Chíng khoán Sài Gòn | - | - | - | 4.866.938.705 | 5.184.000.000 | - |
| Tông Conng ty CP DV |  |  |  |  |  |  |
| Ky Thuạt Dà̀u Khi |  |  |  |  |  |  |
| $V i \stackrel{e ̂ t ~}{\text { Nam }}$ | 1.482.220.000 | 1.488.000.000 | - | - | - | - |
| Cộng | 2.296.520.350 | 2.520.000.000 | - | 9.529.406.637 | 10.052.500.000 | - |

Giá trị hợp lý của chứng khoán kinh doanh được xác định như sau:
Đối với các chứng khoán được niêm yết, giá hợp lý của chứng khoán là giá đóng cửa niêm yết trên thị trường chứng khoán tại ngày Báo cáo tài chính.

|  | 31/03/2018 |  | 31/12/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giả gốc | Già trị ghi sỗ |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn |  |  |  |  |
| Tiền gừ có kỳ hạn | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 |
| Cộng | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 | 1.389.540.099 |

Tiền gửi có kỳ hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất $6,8 \% /$ năm (năm 2017 là $6,8 \%$ ).
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

|  | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 8}$ |  | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 7}$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng |  | $\mathbf{1 0 . 5 8 6 . 7 1 2 . 2 8 1}$ |  | $\mathbf{1 3 . 1 7 9 . 9 1 3 . 2 7 0}$ |
| Công ty TNHH "K" Line (Việt Nam) |  | 76.685 .110 |  | 2.533 .902 .494 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh | 216.455 .152 |  | 327.103 .606 |  |
| Công ty cồ phần Hàng hải Hưng Phú | 1.972 .000 .000 |  | 1.972 .000 .000 |  |
| Các khách hàng khác | 7.881 .456 .019 |  | 8.066 .907 .170 |  |
| Cộng |  | $\mathbf{1 0 . 5 8 6 . 7 1 2 . 2 8 1}$ |  | $\mathbf{1 3 . 1 7 9 . 9 1 3 . 2 7 0}$ |

Phải thu của khách hàng là các bên liên quan
Công ty TNHH "K" Line (Việt Nam)
Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh
76.685.110
216.455.152
2.533.902.494
327.103.606

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được a̛ọ cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỎ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

| Cộng | 293.140.262 | 2.861.006.100 |
| :---: | :---: | :---: |

4. Phải thu khác

5. Hàng tồn kho

|  | 31/03/2018 |  | 31/12/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 150.010 .158 | - | 260.714 .026 | - |
| Cộng | 150.010.158 | - | 260.714 .026 | - |

6. Chi phí trả trước

| 6. | Chí phí trâ trước | 01/01/2018 | Phát sinh <br> trong năm | Kết chuyển vào <br> chi phí trong <br> năm | $\mathbf{3 1 / 0 3 / 2 0 1 8}$ |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  |  | 599.492 .993 | 91.845 .364 | 280.654 .719 | 410.683 .638 |
|  | Chi phí trả trước ngắn hạn | 1.070 .951 .214 | 16.000 .000 | 151.300 .258 | 935.650 .956 |
| b) | Chi phí trả trước dài hạn | $\mathbf{1 . 6 7 0 . 4 4 4 . 2 0 7}$ | $\mathbf{1 0 7 . 8 4 5 . 3 6 4}$ | $\mathbf{4 3 1 . 9 5 4 . 9 7 7}$ | $\mathbf{1 . 3 4 6 . 3 3 4 . 5 9 4}$ |
|  | Cộng |  |  |  |  |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng
CÔNG TY CỎ PHÀN HẢI MINH
Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561 A Điện Biê̂n Phủ, Phương 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

| 7. Tài sản cố định hữu hình Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Phương tiện vận tải | Thiết bị văn phòng | TSCĐ khác | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |
| 01/01/2018 | 14.505.410.057 | 35.025.632.194 | 172.415.073 | 4.053.128.273 | 53.756.585.597 |
| Tăng trong năm | - | 731.116.363 | - | - | 731.116.363 |
| Giàm trong năm | - | 1.422.545.456 | - | - | 1.422.545.456 |
| 31/03/2018 | 14.505.410.057 | 34.334.203.101 | 172.415.073 | 4.053.128.273 | 53.065.156.504 |
| Giá trị hao mòn luỹ kế |  |  |  |  | - |
| 01/01/2018 | 730.892 .734 | 11.869.370.001 | 172.415.073 | 2.854.459.030 | 15.627.136.838 |
| Tăng trong năm | 84.333 .777 | 910.488 .817 | - | 175.415.094 | 1.170.237.688 |
| Giảm trong năm | - | 898.969.708 | - | - | 898.969.708 |
| 31/03/2018 | 815.226.511 | 11.880.889.110 | 172.415.073 | 3.029.874.124 | 15.898.404.818 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| 01/01/2018 | 13.774.517.323 | 23.156.262.193 | - | 1.198.669.243 | 38.129.448.759 |
| 31/03/2018 | 13.690.183.546 | 22.453.313.991 | - | 1.023.254.149 | 37.166.751.686 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải aurợc đọoc cùng với Báo cáo tài chinh riêng

## CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Diện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
8. Tài sản cố định vô hình

| 8. Tal san cóạh woln | Quyền sử dưng đất | Cộng |
| :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |
| 01/01/2018 | 601.291 .237 | 601.291 .237 |
| Tăng trong năm | - | - |
| Giảm trong năm | - | - |
| 31/03/2018 | 601.291 .237 | 601.291.237 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |
| 01/01/2018 | 30.297.618 | 30.297 .618 |
| Tăng trong năm | 3.495.879 | 3.495.879 |
| Giảm trong năm |  |  |
| 31/03/2018 | 33.793.497 | 33.793.497 |
| Giá trị còn lại |  |  |
| 01/01/2018 | 570.993 .619 | 570.993 .619 |
| 31/03/2018 | 567.497 .740 | 567.497 .740 |

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

|  | 31/03/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Mua sắm tài sản cố định | 518.181 .818 | 731.116 .363 |
| Công trình bệ trụ cẩu cố định Phú Quốc | 194.363 .636 | 194.363 .636 |
| Cộng | 712.545.454 | $\mathbf{9 2 5 . 4 7 9 . 9 9 9}$ |

10. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào các công ty con (a)
Đầu tư vào các công ty liên kết (b)
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (c)
Cộng

| 31/03/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: |
| 122.145.320.000 | 122.145.320.000 |
| 25.245.219.451 | 25.245.219.451 |
| 2.900.016.819 | 2.900.016.819 |
| 150.290.556.270 | 150.290.556.270 |

a) Đầu tư vào các Công ty con

|  | 31/03/2018 |  |  | 31/12/2017 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chỉ tiêu | Dư |  |  | Dr |  |  |
| Đầu tur vào công ty con |  |  |  |  |  |  |
| Công ty TNHH Hàng |  |  |  |  |  |  |
| hai HM | 41.580.000.000 | - | 41.580.000.000 | 41.580 .000 .000 | - | 41.580 .000 .000 |
| Công ty TNHH Tiếp |  |  |  |  |  |  |
| vận Nam Phát | 34.604.120.000 | - | 34.604.120.000 | 34.604.120.000 | - | 34.604.120.000 |
| Công ty TNHH Tiếp |  |  |  |  |  |  |
| vận Hai Minh | 45.961 .200 .000 | - | 45.961.200.000 | 45.961 .200 .000 | - | 45.961 .200 .000 |
| Cọng | 122.145.320.000 | - | 122.145.320.000 | 122.145.320.000 | - | 122.145.320.000 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọcc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CÔ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
b) Đầu tư vào các Công ty liên kết

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 như sau:

|  | 31/03/2018 |  |  | 31/12/2017 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chì tiêu | Giá gốc | $\begin{array}{r} \text { Dự } \\ \text { phòng } \end{array}$ | Giá tri hơp ly | Giá gốc |  | Giá gốc |
| Đầu tur vào công ty liên kết |  |  |  |  |  |  |
| Công ty TNHH Kline |  |  |  |  |  |  |
| Việt Nam | 18.175.783.651 | - | 18.175.783.651 | 18.175.783.651 | - | 18.175.783.651 |
| Conng ty TNHH |  |  |  |  |  |  |
| Dongbu Hai Minh | 7.069.435.800 | - | 7.069.435.800 | 7.069.435.800 | - | 7.069.435.800 |
| Cộng | 25.245.219.451 | - | 25.245.219.451 | 25.245.219.451 | - | 25.245.219.451 |

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

|  | 31/03/2018 |  |  | 31/12/2017 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | $\begin{array}{r} \text { Dưr } \\ \text { phòng } \end{array}$ | Giá trị họp lý | Giá gốc | $\begin{gathered} \text { Dự } \\ \text { phòng } \end{gathered}$ | Giá trị hơp lý |
| Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An (*) | 2.900.016.819 | . | 6.682.500.000 | 2.900.016.819 | - | 8.250 .000 .000 |
| Cọng | 2.900.016.819 | - | 6.682.500.000 | 2.900.016.819 | - | 8.250.000.000 |

(*) Giá trị hợp lý của khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tương ứng với 412.500 cổ phiếu tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là 6.682 .500 .000 VND (tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 giá trị hợp lý là 8.250 .000 .000 VND tương ứng với 412.500 cổ phiếu). Giá trị hợp lý của khoản đầu tư góp vốn này là giá đóng cửa niêm yết trên thị trường chứng khoán tại ngày Báo cáo tài chính.
11. Phải trả người bán

|  | 31/03/2018 |  | 31/12/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nơ | Giá trị | Số có khả năng trả nơ |
| Công Ty TNHH | 1.343.770.449 | 1.343.770.449 | 1.509.426.209 | 1.509.426.209 |
| MTV Tồng Công ty Tân Cảng Sài Gòn |  |  |  |  |
| Công ty TNHH TV | 55.100 .000 | 55.100.000 | 60.750.000 | 60.750 .000 |
| Hải Minh |  |  |  |  |
| Công ty TNHH TV | 4.896 .200 | 4.896 .200 |  |  |
| Nam Phát |  |  | - | - |
| Khách hàng khác | 1.591.509.737 | 1.591.509.737 | 2.906.137.672 | 2.906.137.672 |
| Cộng | 2.995.276.386 | 2.995.276.386 | 4.476.313.881 | 4.476.313.881 |
| Phải trả người bá | ác bên liên qua |  |  |  |
| Công ty TNHH TV | 55.100 .000 | 55.100 .000 | 60.750 .000 | 60.750 .000 |
| Hài Minh |  |  |  |  |
| Công ty TNHH TV | 4.896 .200 | 4.896 .200 |  |  |
| Nam Phát |  |  | - | - |

Bản Thutyết minh này là một bộ phận hợp thành và đurợc đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỎ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CẢO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

|  | 01/01/2018 | Số phải nộp | Số đã nộp | 31/03/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuế GTGT hàng bán/ dịch vụ cung cấp trong nước | - | 178.922 .412 | - | 178.922 .412 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 620.750 .825 | 255.413.361 | 800.000 .000 | 76.164.186 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 243.226 .186 | 698.333 .874 | 602.904.393 | 338.655 .667 |
| Các loại thuế khác | 53.274.284 | 204.050.125 | 187.254 .212 | 68.070.197 |
| Thuế môn bài | - | 3.000 .000 | 3.000 .000 |  |
| Thuế nhà thầu | 53.274.284 | 201.050.125 | 186.254.212 | 68.070 .197 |
| Cộng | 917.251.295 | 1.333.719.772 | 1.589.158.605 | 661.812.462 |

## 13. Phải trả khác

|  | 31/03/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| a) Phải trả ngắn hạn khác | 1.405.978.277 | 907.592.226 |
| Kinh phí công đoàn | 100.000 | 9.869 .430 |
| BHXH | - | 125.578.200 |
| BHYT | 605.550 | 23.836.350 |
| BHTN | 100.000 | 10.202 .600 |
| Cổ tức hải trả | 16.617 .395 | 13.923 .195 |
| Công ty TNHH TV Hải Minh | 563.909 .250 | 75.000 .000 |
| Công ty TNHH Hàng Hải Hải Minh | 75.000 .000 | 49.500 .000 |
| Công ty TNHH TV Nam Phát | 147.000 .000 | 98.000 .000 |
| Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 602.646 .082 | 501.682 .451 |
| b) Phải trả dài hạn khác | 185.000.000 | 185.000.000 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh - Ký quỹ thuê văn phòng | 140.000.000 | 140.000.000 |
| Công ty TNHH SCHUNK INTEC | 30.000 .000 | 30.000 .000 |
| Tài xế - Nhận ký quỹ dài hạn | 15.000 .000 | 15.000 .000 |
| Cộng | 1.590.978.277 | 1.092.592.226 |
| Phải trả khác là các bên liên quan |  |  |
| Công ty TNHH TV Hải Minh | 563.909 .250 | 75.000 .000 |
| Công ty TNHH Hàng Hải Hải Minh | 75.000 .000 | 49.500 .000 |
| Cong ty TNHH TV Nam Phát | 147.000.000 | 98.000 .000 |

## 14. Quỹ khen thưởng, phúc lọi

| Chỉ tiêu | 01/01/2018 | Phân bổ quỹ vè Công ty con | Chi trong năm | 31/03/2018 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng | 36.689.494 | (112.500.000) | (132.000.000) | (207.810.506) |
| Quỹ thưởng ban quản lý, điều hanh | 392.177 .908 |  | (175.433.510) | 216.744.398 |
| Cộng | 428.867.402 | (112.500.000) | (307.433.510) | 8.933.892 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỎ PHÀN HẢZ MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Binh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bÁo CÁo TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
15. Vốn chủ sở hữu
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được a̛ọc cùng với Báo cáo tài chính riêng
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

| Pyn Elite Fund (Non - ucits) | 2,89\% | 381.000 | 3.810 .000 .000 | 2,89\% | 381.000 | 3.810 .000 .000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ông Lê Ngọc Đức | 2,59\% | 341.886 | 3.418.860.000 | 2,59\% | 341.886 | 3.418.860.000 |
| Ông Nguyễn Văn Hà | 2,58\% | 340.185 | 3.401.850.000 | 2,58\% | 340.185 | 3.401 .850 .000 |
| Ông Phùng Văn Quang | 2,56\% | 337.904 | 3.379 .040 .000 | 2,56\% | 337.904 | 3.379 .040 .000 |
| Bà Nguyễn Mỹ Hải | 2,53\% | 334.273 | 3.342.730.000 | 2,53\% | 334.273 | 3.342 .730 .000 |
| Các cồ đông khác | 67,58\% | 8.919 .579 | 89.195.790.000 | 68,75\% | 9.074.279 | 90.742 .790 .000 |
| Cộng | 100\% | 13.199.847 | 131.998.470.000 | 100,00\% | 13.199.847 | 131.998.470.000 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và đurợc đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CÓ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

Cỗ phiếu

|  | 31/03/2018 | 31/12/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Số lượg cồ phiếu đăng ký phát hành | 13.200 .000 | 13.200 .000 |
| Số lượng cổ phiếu đã chào bán ra công chúng | 13.199 .847 | 13.199 .847 |
| Cồ phiếu phồ thông | 13.199.847 | 13.199 .847 |
| Cồ phiếu uu ããi | - |  |
| Số lương cổ phiếu được mua lại | - |  |
| Cổ phiếu phổ thông | - |  |
| Cồ phiếu uu đãi | - |  |
| Số lượng cồ phiếu đang lưu hành | 13.199.847 | 13.199 .847 |
| Cồ phiếu phổ thông | 13.199.847 | 13.199 .847 |
| Cổ phiếu uru đãi | - | - |

Mệnh giá cồ phiếu đang lưu hành: $10.000 \mathrm{VND} /$ cổ phiếu.

## 16. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán riêng

Ngoại tệ các loại
Đô la Mỹ $\quad \begin{gathered}\text { Đơn vị tính } \\ \end{gathered}$
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Đơn vị tính: VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|  | Quí I năm 2018 |  | Quí I năm 2017 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 2.923 .984 .353 |  | 2.415 .601 .230 |
| Dịch vụ vận tải | 2.482 .518 .952 |  | 2.430 .255 .591 |
| Dịch vụ đạai lýg container | 3.102 .095 .363 |  | 4.031 .914 .156 |
| Cho thuê văn phòng | 267.585 .780 | 205.223 .036 |  |
| Cộng | $\mathbf{8 . 7 7 6 . 1 8 4 . 4 4 8}$ |  | $\mathbf{9 . 0 8 2 . 9 9 4 . 0 1 3}$ |

2. Giá vốn hàng bán

| Giá vốn dịch vụ vận tải | 3.488 .724 .168 | 2.967 .817 .454 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Giá vốn khai thác kho bãi | 2.657 .090 .594 | 2.112 .589 .544 |
| Giá vốn đại lý container | 1.958 .159 .895 | 2.026 .786 .649 |
| Giá vốn Cho thuê văn phòng | 136.144 .810 | 143.412 .244 |
| Cộng | $\underline{\mathbf{8 . 2 4 0 . 1 1 9 . 4 6 7}}$ | $\mathbf{7 . 2 5 0 . 6 0 5 . 8 9 1}$ |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỔ PHÀN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
3. Doanh thu hoạt động tài chính

|  | Quí I năm 2018 | Quí I năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi ngân hàng | 90.394 .914 | 129.227.297 |
| Lãi kinh doanh chứng khoán | 4.296.494.597 | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá thanh toán | 34.014 .206 | 84.432 .710 |
| Cộng | 4.420.903.717 | 213.660.007 |

4. Chi phí tài chính

Chi phí đầu tư chứng khoán
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
2.548.283.489

Cộng
2.649 .309
36.762 .970
2.550.932.798
36.762.970
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chi phí nhân viên quản lý | 643.701 .341 | 710.101 .601 |
| :--- | ---: | ---: |
| Chi phí nguyên vật liệu quản lý | 19.999 .000 | 27.072 .732 |
| Chi phí dụng cụ quản lý | 14.763 .974 | 19.378 .807 |
| Chi phí khấu hao | 94.396 .953 | 94.396 .953 |
| Thuế phí và lệ phí | 3.060 .676 | 3.789 .933 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 255.601 .698 | 259.030 .949 |
| Chi phí bằng tiền khác | 48.793 .037 | 84.602 .419 |
| Cộng | $\underline{1.080 .316 .679}$ | $\mathbf{1 . 1 9 8 . 3 7 3 . 3 9 4}$ |

6. Ḷ̛̛i nhuận khác

Thu nhập khác

| Lãi nhượng bán, thanh lý tài san cố định | - | 254.545 .456 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập khác | 74.932 .963 | 4.000 .000 |
| Cộng | 74.932.963 | 258.545.456 |
| Chi phí khác |  |  |
| Lỗ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định | 123.575 .748 | 252.906.989 |
| Chi phí khác | 9.632 | - |
| Công | 123.585.380 | 252.906.989 |
|  | - | - |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác | (48.652.417) | 5.638.467 |

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

|  | Quí I năm 2018 | Quí I năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.277.066.804 | 816.550 .232 |
| Điều chinh lọi nhuạn kế toán: | - |  |
| Cộng: Các khoan điều chinh tăng | - |  |
| Trừ các khoản điều chỉnh giàm thu nhập chịu thuế |  | - |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và đ̛ược đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỐ PHÀ̀N HẢI MINH

Tầng 17. Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

| Thu nhập chịu thuế | 1.277.066.804 | 816.550 .232 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thuế suất | 20\% | 20\% |
| Thuế suất áp dụng thông thường | 255.413 .361 | 163.310.046 |
| Uu' đãi miễn thuế | - | - |
| Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hanh | 255.413.361 | 163.310 .046 |

Theo Luật số $32 / 2013 / \mathrm{QH} 13$ về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông giảm từ $22 \%$ xuống còn $20 \%$ từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Các loại thuế và các khoản phải nộp Nhà nước khác
Công ty kê khai và nộp thuế theo quy định.
Quyết toán thuế của các Công ty con và Công ty mẹ sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Theo đó, số thuế được trinh bày trên Báo cáo tài chính riêng có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
8. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu
Chi phí nhân viên
Chi phí khấu hao
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác
Cộng
898.613 .007
2.878.163.671
4.161.096.207 3.513.767.163
208.829.694
9.320.436.146
668.999 .537
2.859.279.858
1.191.541.874
215.390 .853
8.448.979.285

## VII. NHŨ̃NG THÔNG TIN KHÁC

1. Nghiệp vụ và số dư các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan
Các bên liên quan với Công ty bao gồm:

## Bên liên quan

Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát
Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh
Công ty TNHH "K" Line (Việt Nam)
Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh
Công ty cổ phần Hàng Hải Hưng Phú

Mối quan hê
Công ty con
Công ty con
Công ty con
Công ty liên kết
Công ty liên kết
Công ty liên kết

Trong kỳ. Công ty có phát sinh nghiệp vụ với các bên liên quan như sau:

|  | Quí I năm 2018 | Quí I năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát |  |  |
| Mua dich vur | 13.298.500 | 8.934 .046 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh |  |  |
| Mua dich vu | 14.590 .909 | 52.543 .000 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và đurợc a̛oc cùng với Báo cáo tài chính riêng

## CÔNG TY CỔ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)

|  | Quí I năm 2018 | Quí I năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Bán dịch vu | 145.560 .000 | - |
| Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh |  |  |
| Thanh lý tài sản cố dịnh | - | 254.545 .456 |
| Công ty TNHH "K" Line (Việt Nam) |  |  |
| Cung cấp dịch vu | 354.933 .766 | 959.609 .356 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh Cung cấp dich $v u$ | 427.931 .345 | 433.125 .311 |

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018. Công ty có số dư với các bên liên quan như sau:

|  | Số dư 31/03/2018 | Số dư 01/01/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát |  |  |
| Phải trả người bán | 4.896 .200 | - |
| Phải trả khác | 147.000.000 | 98.000 .000 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh |  |  |
| Phải thu khách hàng | 160.116 .000 | - |
| Phải thu khác | 2.868 .182 .115 | 2.868.182.115 |
| Phải trả người bán | 55.100 .000 | - |
| Phải trả khác | 563.909 .250 | 75.000 .000 |
| Công ty TNHH DV Hàng Hải Hải Minh |  |  |
| Phải thu khách hàng | 280.000.000 | 280.000.000 |
| Phải thu khác | 1.329 .321 .900 | 1.329.321.900 |
| Phải trả khác | 75.000 .000 | 49.500 .000 |
| Công ty TNHH "K"Line (Việt Nam) |  |  |
| Phải thu | 76.685.110 | 2.533.902.494 |
| Phải thu khác | 6.352.378.277 | 6.352 .378 .277 |
| Công ty TNHH Tiếp vận Dongbu Hải Minh |  |  |
| Phải thu khách hàng | 216.455.152 | 327.103.606 |

## Thu nhị̂p của các thành viên quản lý chủ chốt

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt Công ty trong kỳ như sau:

|  | Quí I năm 2018 | Quí I năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Lương, thưởng và phụ cấp | 388.500 .000 | 388.500 .000 |
| Cộng | 388.500.000 | 388.500 .000 |

Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và a̛ược đọc cùng với Báo cáo tài chinh riêng

## CÔNG TY CÔ PHẢN HẢI MINH

Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Quí I năm 2018
Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng (tiếp theo)
2. Giải trình kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước

Suy thoái kinh tế tiếp tục kéo dài và bất ồn chính trị tại một số cường quốc có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn đến Dịch vụ Logistic nói chung và làm suy giảm hiệu quả kinh doanh của một số dịch vụ tại đơn vị nói riêng ...., Nhưng do đã lường trước các diễn biến thị trường HĐQT Công ty đã chỉ đạo BGĐ sử dụng tốt nguồn vốn và dòng tiển hiện có để thực hiện đầu tư tài chính trong ngắn hạn là đầu tư chứng khoán với Phương trâm bảo toàn vốn và chốt lời ngắn hạn, hiệu quả mảng kinh doanh này góp phần đáng kề vào kết quả kinh doanh chung của đơn vị.
Cụ thể tổng lợi nhuận sau thuế quý $1 / 2018$ tăng $56 \%$ so cùng kỳ 2017 tương ứng tăng 368.413.257 VND
3. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu cần phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty.

Thâtuphor tồ chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018


Bản Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và được đọc cùng với Báo cáo tài chính riêng


[^0]:    Báo cáo này là mộ bộ phận hơp thành của Báo cảo tài chính hopp nhất và phải đuryc a̛oc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính hơp nhấi

[^1]:    Báo cáo này là một bộ phận họp thành của Báo cáo tài chính hơp nhất và phải đ̛rợc a̛oc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính họp nhất

[^2]:    

