## bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2016

## MỤC LỤC

NỌI DUNG TRANG
NHÛNG THÔNG TIN CHUNG ..... 02
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOẢN ..... 03-04
BÅO CÁO KÊT QUẢ HOAT ĐỘNG KINH DOANH ..... 05
BÅO CÁO LUU CHUYÉN TIĖN TẸ ..... 06
BÅN THUYÊT MINH BÁO CȦO TẢI CHİNH ..... 07-29

1. Tên và địa chỉ

Văn phòng - Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC
Trụ sở chinnh: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chi Minh

- Điện thoại: (08) 38331106
- Web: www.vtctelecom.com.vn
- Email: vtc@vtctelecom.com.vn

2. Đây là Báo cáo tài chính của: VĂN PHÒNG - CÔNG TY CÓ PHẢN VIẼ̃ THÔNG VTC
3. Ngày kết thúc niên độ kế toán: ngày 30 tháng 06 năm 2016.
4. Ngày lập báo cáo tài chính: ngày 18 tháng 07 năm 2016.
5. Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## BẢNG CÂN ĐÓI KÊ TOȦN <br> Quý 2 năm 2016 <br> Tại ngày 30 tháng 06 nãm 2016

Đon vi tính: VND

| TÀI SȦN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \\ \hline \end{gathered}$ | Thuyêt minh | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TȦI SȦN NGȦN HẠN | 100 |  | 183.559.284.378 | 63.068.880.577 |
| I Tiền và các khoản tương đương tiển | 110 | V.1. | 16.894.085.324 | 5.916.837.003 |
| 1. Tiền | 111 |  | 91.085 .324 | 3.020.099.753 |
| 2. Các khoàn tương dương tiền | 112 |  | 16.803 .000 .000 | 2.896.737.250 |
| II. Đầu tư tài chinh ngằn hạn | 120 | V.2.a. | 3.580 .000 .000 | 210.000 .000 |
| 1. Đâu tư nầm giưư đên ngay đáo hạn | 123 |  | 3.580 .000 .000 | 210.000 .000 |
| III. Các khoàn phài thu ngắn hąn | 130 |  | $\mathbf{2 5 . 7 2 1 . 6 5 8 . 7 5 5}$ | 46.940.063.216 |
| 1. Phài thu ngắn hạn khách hàng | 131 | V.3. | 7.381.440.262 | 36.752.170.903 |
| 2. Trả trước cho người bán ngằn hạn | 132 | V.4. | 6.762 .553 .287 | 2.214.236.990 |
| 3. Phài thu theo tiến độ kể hoạch họp đồng XD | 134 | V. 5. | - | 470.276.881 |
| 4. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.6. | 280.600.000 | 280.600 .000 |
| 5. Phai thu ngằn hạn khác | 136 | V.7.a. | 11.413.456.471 | 7.339.169.707 |
| 6. Dự phòng phài thu ngắn hạn khó đòi $\left(^{*}\right)$ | 137 |  | (116.391.265) | (116.391.265) |
| IV. Hàng tốn kho | 140 | V.8. | 125.667.766.101 | 9.699.705.426 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  | 125.667.766.101 | 9.699 .705 .426 |
| 2. Dự phòng giàm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | - | - |
| V Tài sản ngắn hạn khàc | 150 |  | 11.695.774.198 | 302.274.932 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.12.a. | 462.609 .360 | 302.274.932 |
| 2. Thuể GTGT đượ khấu trự | 152 |  | 11.233.164.838 | - |
| 3. Thuế và các khoàn khác phải thu Nhà nước | 153 | V.9. | - | - |
| B TẢI SȦN DȦI HAN | 200 |  | 32.150.205.525 | 32.617.552.112 |
| I Các khoản phài thu dài hạn | 210 |  | 21.300 .000 | 21.300 .000 |
| 1. Phài thu dài hạn khác | 216 | V.7.b. | 21.300 .000 | 21.300 .000 |
| II. Tài sàn cố đj̣nh | 220 |  | 3.513.732.849 | 3.816.263.726 |
| 1. Tâi sản cố định hựu hình | 221 | V. 10. | $3.457 .951 .599$ | 3.756.544.976 |
| - Nguyèn giá | 222 |  | $13.128 .976 .322$ | 13.128.976.322 |
| - Già tri hao mòn luỹ ké (*) | 223 |  | (9.671.024.723) | (9.372.431.346) |
| 2 Tài sản cố định vô hinh | 227 | V. 11. | 55.781 .250 | 59.718 .750 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 266.393.864 | 266.393 .864 |
| - Giá tri hao mòn luṽ ké | 229 |  | (210.612.614) | (206.675.114) |
| III. Bất động sàn đẩu tur | 230 |  | - | - |
| IV. Tài sản dờ dang dài hạn | 240 | V.9. | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bàn dỡ dang | 242 |  | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| V. Đầu tư tài chinh đài hạn | 250 | V.2.b. | $\mathbf{2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | 25.200.000.000 |
| 1. Đàu tư vâo công ty con | 251 |  | 19.200 .000 .000 | 19.200 .000 .000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 6.000.000.000 | 6.000 .000 .000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 2.715.172.676 | 2.879.988.386 |
| 1. Chi phi trả trước dài hạn | 261 | V.12.b. | 2.578.223.366 | 2.743 .039 .076 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | 136.949 .310 | 136.949 .310 |
| TÓNG CONG TẢI SȦN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 215.709.489.903 | 95.686.432.689 |

Các thuyè́t minh tù̀ trang 7 dền trang 29 là bọ́ phận hop thành cu̇a Báo cáo tà̀ chinh này.

## BẢNG CÂN ĐÓI KĖ TOÁN <br> Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
(tiếp theo)

| NGUƠN VÔN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyét minh | 30/06/2016 | Đon vị tinh: VND $01 / 01 / 2016$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A NƠ PHẢI TRẢ | 300 |  | 172.563.286.249 | 46.005.009.769 |
| 1. Nơ ngắn hạn | 310 |  | 171.241.190.249 | 44.116.309.769 |
| 1. Phâi trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13. | 6.371.653.824 | 24.919.482.077 |
| 2. Người mua trà tiền trước ngấn hạn | 312 |  | 16.447 .987 .277 | - |
| 3. Thuế và các khoàn phải nệp Nhà nước | 313 | V. 15. | 401.547 .586 | 1.479.160.470 |
| 4. Phải trà người lao động | 314 |  | 279.328 .462 | 3.152.351.868 |
| 5. Chi phí phài trà ngắn hạn | 315 | V. 16. | 1.517.955.058 | 646.779 .273 |
| 6. Phải trả theo tiến độ kể hoạch hơp đồng XD | 317 | V. 17. | - | 173.639 .786 |
| 7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.19. | 38.520 .000 | 162.700 .000 |
| 8. Các khoân phài trà ngấn hạn khác | 319 | V. 18. | 25.574.505.812 | 2.258.836.987 |
| 9. Vay và nơ thuê tài chính ngằn hạn | 320 | V.14. | 120.605.199.145 | 11.288 .669 .223 |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lọi | 322 |  | 4.493 .085 | 34.690 .085 |
| II. Nơ dài hạn | 330 |  | 1.322.096.000 | 1.888.700.000 |
| 1 Vay và nợ thuê tâi chinh đài hạn | 338 | V. 14. | 1.322.096.000 | 1.888.700.000 |
| B VƠN CHỬ SỞ HỠ | 400 |  | 43.146.203.654 | 49.681.422.920 |
| I. Vốn chủ sở hựu | 410 | V. 20. | 43.146.203.654 | 49.681.422.920 |
| 1. Vốn góp cùa chủ sờ hữu | 411 |  | 45.346.960.000 | 45.346.960,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | 200.264 .000 | 200.264.000 |
| 3. Cổ phiếu quy ( ${ }^{*}$ ) | 415 |  | (55.530.000) | (55.530.000) |
| 4. Quỹ đầu tư phát triền | 418 |  | 5.815 .766 .683 | 5.815 .766 .683 |
| 5. Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 |  | 57.211 .489 | 576.917 .258 |
| 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | (8.218.468.518) | (2.202.955.021) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỷ trước | 421a |  | (2.202.955.021) | (4.712.079.768) |
| - LNST chưa phân phối kẏ này | 421 b |  | (6.015.513.497) | 2.509 .124 .747 |
| 7 Nguồn vổn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 |  | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỵ khác | 430 |  | $\checkmark$ | - |
| TÓNG CÔNG NGUÔN VÓN (440-300+400) | 440 |  | 215.709.489.903 | 95.686.432.689 |

Thành phố Hổ Chi Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016
CÔNG TY CŐ PHÅN VIĚN THÔNG VTC


Các thuyé́t minh tì̀ trang 7 dén trang 29 là bô phạn họp thành cuia Báo cáo tài chinh này.

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐQ̣NG KINH DOANH
Quỳ 2 nd̆m 2016
Don vi tinh: VND

| CHi Tiêu |  | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { só } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Quy II |  | Lûy kế từ đầu năm đến cuối quỵ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Năm nay |  | Nâm truớc | Nām nay | Năm trước |
| 1 | Doanh thu bân hàng và cung cấp dich vup |  | 01 | VI.1. | 8.349.965.024 | 864.700.284 | 8.611.807.895 | 1.342.459.584 |
| 2 | Các khoán giám trừ doanh thu | 02 |  |  | - | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dich vy $(10=01-02)$ | 10 |  | 8.349.965.024 | 864.700 .284 | 8.611 .807 .895 | 1.342.459.584 |
| 4 | Già vón hàng bán | 11 | VI. 2. | 8.187.362.403 | 527.403 .718 | 8.444.079.915 | 1.288.786.549 |
| 5 | Lưi nhuận gộp về bàn hàng và cung cáp dịch vụ ( $20=10-11$ ) | 20 |  | 162.602 .621 | 337.296.566 | 167.727.980 | 53.673 .035 |
| 6 | Doanh thu hoat đọng tài chinh | 21 | V1. 3. | 2.177.717.940 | 1.726.479.362 | 2.205.417.600 | 1.780.893.490 |
| 7 | Chi phi tài chính | 22 | VL.4. | 2.014.888.136 | 2.475.482.982 | 2.412 .612 .236 | 2.747.884.094 |
|  | Trong dó: Chi phi lãi vay | 23 |  | 1.274.974.729 | 314.610.104 | 1.605.457.359 | 561.446 .274 |
| 8 | Chi phi bán hàng | 24 | V1.7. | 1.711 .760 .143 | 1.619.677.227 | 2.439.134.406 | 3.447.929.145 |
| 9 | Chi phí quàn lŷ doanh nghiệp | 25 | VI. 7. | 2.192.081.497 | 1.165.447.508 | 3.467.901.554 | 2.399 .284 .123 |
| 10 | Lẹi nhuĝ̣n thuần tù hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(24+25)\}$ | 30 |  | (3.578.409.215) | (3.196.831.789) | (5.946.502.616) | (6.760.530.837) |
| 11 | Thu nhị̂p khác | 31 | V1.5. | - | 1.100 | - | 1.061.100 |
|  | Chi phi khác | 32 | V1.6. | 68.739 .900 | 69.135.455 | 69.010 .881 | 71.467 .417 |
|  | Leqi nhuận khác ( $40=31-32$ ) | 40 |  | (68.739.900) | (69.134.355) | (69.010.881) | (70.406.317) |
|  | Tổng lọi nhuận kế toán trước thué $(50=30+40)$ | 50 |  | (3.647.149.115) | (3.265.966.144) | (6.015.513.497) | (6.830.937.154) |
|  | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 |  |  |  | - | - |
|  | Chi phi thuế thu nhập doanh nghiêp hoăn lại | 52 |  |  |  | - | - |
|  | Lựi nhuận sau thuêt thu nhập doanh nghiệp | 60 |  | (3.647.149.115) | (3.265.966.144) | (6.015.513.497) | (6.830.937.154) |

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 18 tháng 07 nãm 2016


Lề Xuân Tiến

Các thuyứt minh từ trang 7 đén trang 29 là bô phận hopp thành cùa Báo cáo tài chính này.

## BẢO CẢO LƯU CHUYÊN TIÊN TẸ

(Theo phương pháp giain tiếp) Cho kỳ kế toán tù̀ ngày 01/01/2016 aến ngày 30/06/2016

|  | CHí TIÊU | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | TM | Tù̀ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Tù̀ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Lıru chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
|  | Lepi nhuận truỡc thuế | OI |  | (6.015.513.497) | (6.830.937.154) |
|  | Dielu chính cho các khodn |  |  |  |  |
|  | - Khấu hao TSC® và BĐSĐT | 02 |  | 302.530 .877 | 188.902 .263 |
|  | - Các khoản dư phòng | 03 |  | - | 116.391 .265 |
|  | - Laĩ, 10 ổ chênh lệch tỳ giá hối đoái do đảnh giá lại các khoàn muc tiền tệ có gốc ngoq̣i tệ | 04 |  | 569.421 .770 | 274.831 |
|  | - Laxi, lỡ từ hoạt động đầu tư | 05 |  | (2.226.095.548) | 346.677.333 |
|  | - Chi phi lâi vay | 06 |  | 1.605 .457 .359 | 561.446.274 |
| 3. | Lẹt nhụ̣̂n tù hog̣t dộng kinh doanh trước thay dôi vốn luru dộng | 08 |  | (5.764.199.039) | (5.617.245.188) |
|  | - Tãng, giám các khoàn phài thu | 09 |  | 9.985.239.623 | 28.535.756.999 |
|  | - Tăng, giám hàng tồn kho | 10 |  | (115.968.060.675) | (1.861.658.021) |
|  | - Tâng, giàm các khoàn phài trà (không kể lâi vay phài trá, thuế TNDN phải nộp) | 11 |  | 17.077.588.032 | (28.774.190.672) |
|  | - Tãng, giàm chi phi trá truớc | 12 |  | 4.481 .282 | (328.185.030) |
|  | - Tang, giam chưmg khoán kinh doanh | 13 |  | - | - |
|  | - Tiên lăi vay đâ trá | 14 |  | (1.124.694.833) | (419.084.923) |
|  | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đă nộp | 15 |  | - | - |
|  | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 |  | 460.000 .000 | 44.540.447 |
|  | - Tiển chi khác tử hoạt động kinh doanh | 17 |  | (4.099.705.769) | (39.500.000) |
|  | Litu chuyển tiên thuẩn tì̀ hoọt động kinh doanh | 20 |  | (99.429.351.379) | (8.459.566.388) |
| 111.2.3.4.5667. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đẩu tư |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  | - |
|  | Tiền chi để mua sẩm, xây dựng TSCĐ và các tài sân đài hạn khác |  |  | - |  |
|  | Tièn thu từ thanh lý, nhương bân TSCD và câc tài sàn khác | 22 |  | - | - |
|  | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nọ cùa đơn vi khác | 23 |  | - | (490.600.000) |
|  | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nọ của đơn vị khác | 24 |  | - | 6.152.528.000 |
|  | Tièn chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  | - |  |
|  | Tiển thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khac | 26 |  | - | 375.447.000 |
|  | Tiển thu lai cho vay, cô tức và lọi nhuận được chia | 27 |  | 2.226.095.548 | 1.780.854.490 |
|  | Lınu chuyên tièn thuân tir̀ hoapt dọng đdu tur | 30 |  | 2.226.095.548 | 7.818.229.490 |
| III | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |  |
| 1. | Tiền thu từ đi vay | 33 |  | 132.548.154.064 | 6.201.659.903 |
| 2. | Tiền trà nợ gốc vay | 34 |  | (23.798.228.142) | (6.323.078.725) |
|  | Lıuu chuyến tièn thuàn từ hoọt động tài chinh | 40 |  | 108.749.925.922 | (121.418.822) |
|  | Luru chuyển tiền thuần trong ky $(50=20+30+40)$ | 50 |  | 11.546.670.091 | (762.755.720) |
|  | Tiền và tương đương tiền đẩu ky | 60 |  | 5.916.837.003 | 1.189.866.845 |
|  | Ȧnh hường cưa thay đối TGHĐ quy đồi ngoại tệ | 61 |  | (569.421.770) | (274.831) |
|  | Tiền và tương đương tiển cuối kỳ ( $70=50+60+61$ ) | 70 | V. 01 | 16.894.085.324 | 426.836.294 |

Thành phố Hồ Chi Minh, ngày 18 tháng 07 nãm 2016

## CÔNG TYCORBHNVIĖN THÔNG VTC



[^0]

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CȦO TẢI CHINNH

(Các thuyét minh này là môt bộ phận hơp thành vả cả̉n dược đọc đông thời vời báo cáo tài chình kèm theo)

## I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

## 1. Hinh thức sở hữu vốn

Co̊ng ty Cổ phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được thành lập từ việc cố phẩn hóa một bồ phận doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiét bi điện thoại là "Trung tâm nghiên cứu sàn xuất và bào đưỡng thiết bij thông tin I (VTCI)" theo Quyết định số 618/1999/QĐ-TCCB ngày 08/09/1999 cùa Tồng cuc trường Tồng cưc Bưu điền. Công ty Cổ phần Viễn thông VTC hiện nay hoạt động theo Giấy chưng nhận đẫng ký doanh nghiệp thay đối lằn thứ 19 số 0301888195 ngày $16 / 06 / 2015$ do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chi Minh cáp.

Vốn điều lệ của Công ty: 45.346 .960 .000 VND (Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm sảu mươi nghin đồng).

## 2. Līnh vựe kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

## 3. Ngành nghề kinh doanh

1. Lấp đặt hệ thông cấp, thoát nước, lô sưởi và điều hờa không khỉ: Lấp đặt các động cơ nố và thiết bị lạnh;
2. Lậ đật hệ thống điện: Lăp đạt và sừa chựa các công trình, các thiết bỉ bưu chính, viễn thông, điện - điện tử, tin học, các thiết bi đầu cuối đùng trong viễn thông;
3. Sửa chữa thiết bị liên lạc: Sửa chữa và bảo đưỡng, nâng cấp, hỗ trọ vận hành các thiết bị, công trinh bưu chinh, viển thông, điện - điện từ, tin học, điện thoại di động;
4. Sưa chữa máy vi tỉnh và thiết bị ngoại vi: sữa chưa, bào hành, bào dưỡng các loại thé, thiĉ́t bi phần cựng, phần mểm phục vụu ùng düng thè;
5. Xuất bản phần mềm: Viết phẩn mềm, sản xuất phần mềm điện thoại di động, sản xuất phần mềm phục vụu úmg dung thé;
6. Bân buôn đồ đùng khác cho gia đỉnh: Bán buồn vănn phòng phầm;
7. Bán buôn máy vi tính, thiết bỉ ngoại vi và phần mềm;
8. Bản buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bản buôn máy móc, thiết bị vẫn phòng, thiết bỉ điện, điện lạnh. các loại thẻ dùng trong viễn thông, camara quan sát, máy móc và nguyên vật liẹ̉u sàn xuât thê, cừa sừ dụng khòa điện tữ, khôa điện từ. Bản buôn vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khàc dừng trong mạch điện, Bán buôn máy móc, máy công cư điều khiển bẳng máy vi tính. Bân buôn máy móc, thiết bi y tế;
9. Cho thuê máy móc, thićt bị và đồ dùng hợu hình khác: Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phầm, thiết bị viển thông, điện từ, tin học, cho thuể thiết bị động cơ nố và thiết bị lạnh;
10. Đại lý, môi giới, đấu già: Đại lý ký gới hàng hóa. Đại lỷ phân phối sán phâm cáp và vật liệu viễn thông. Đại lỳ mua bán hàng hóa. Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông;
11. Hoạt động viễn thông khác: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet. Dịch vu kỹ thuạ́t đo kiểm chát lương thiết bị mạng dịch vụ viễn thồng, tin học. Cung cấp dịch vụ viển thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet); Hoạt động của các điểm truy cập internet;
12. Bân buôn vật liệu, thiết bỉ lắp đặt khác trong xây dựng;
13. In ân: Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các úng dụng khác, in offset, in nhię̀t trênn thé;
14. Bân buồn thiét bị và linh kiện điện từ, viẽ̃n thông: Mua bán các thiết bị đầu cuối đưng cho mạng viễn thông, thiết bị điện từ, tin hẹc, điện thoại di động;
15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vảo đâu: Chuyẻ̉n giao kỳ thuặt công nghệ chuyên ngảnh viển thông, diện - diện từ, tin học;

Mẫu B 09a - DN

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CȦO TẢI CHINH

(Các thuyét minh này là một bô phạ̀n hơp thành và càn đurơc đoc đổng thời với báo cáo tàt chinh kèm theo) (tiếp theo)
16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn ky thuật có liên quan: Tư vấn quàn lŷ, khào sát các công trịnh bưu chính, viễn thông, điện từ, tin học. Tư vấn giaam định tổn thất công trình, thiết bi bưu chính, viễn thông, điện từ, tin học;
17. Xây đựng cőng trinh công ich: Xây dựng và sừa chơa các công trinh viễn thông, điện - điện tử, tin học, cơ sở hạ tầng công trinh viễn thông;
18. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Nghiên cứu các thiết bji, công trinh bưu chînh, viễn thỏng, điện - điện từ, tỉn học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
19. Sàn xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện - điện từ, tỉn học. Sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, các thiết bị phần cưng cùa điện thoại đi động:
20. Sửa chữa thiết bị điện tữ và quang học. Chi tiết: Sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị khí tự̛̣ng (trừ gia công cơ khí, tải chế phế thài, xi mạ điện tại trụ sờ);
21. Cổng thông tịn. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện từ tổng họp;
22. Xử lý dợ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
23. Dịch vu thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các dịch vup thông tin qua điện thoại; Câc dịch vụ tim kiêm thông tin thông qua hợp đồng hay trên co sờ phí;
24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang tri nội thất.

Đja chì: Số 750 (lầu 3) Điện Biên Phù, Phường 11, Q.10, Tp. HCM
Tel: 08. $38331106 \quad$ Fax: 08. 38300253

## 4. Chu ký sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỷ sản xuấ, kinh doanh thông thường cùa Công ty đượ thực hiện trong thời gian không quá 12 thaing.
5. Câu trúc doanh nghiệp

Danh sách các Công ty con:

Tŷ lệ phần Tŷ lệquyền Dia chí

## sở hỗu biểu quyết

$60 \% \quad 60 \%$

## Tên đơn vi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh (STID)

## Danh sách các Công ty liên kết:

## Tên đơn vi

Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Sao Bắc Đẩu

## Tỷ lệ phần Tỹ lệ quyền Đia chỉ

 sở hỡu biểu quyết $30 \% \quad 30 \%$Lô 1-3b-4-a, Đường N6, Khu công nghệ cao, Phương Tân Phú, Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh

GH số T3 - B4L, Tẩng hàm, Tòa nhà Topaz, Số 92 Nguyễn Hợu Cành, Phường 22, Quận Binh Thạnh, Tp. Hồ Chi Minh

## BẢN THUYÊT MINH BÁO CȦO TẢI CHINH

(Cäc thoyét minh này là một bợ phận hơp thành và cản đırơc đoc đổng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiếp theo)
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán

Kŷ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.

Báo cáo tài chính được lập cho kỷ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016
2. Dơn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toân

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo nguyên tắc già gốc, phủ hợp với Chuẩn mực kế toân, chế đọ kế toàn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liễn quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tâi chính.

## III. Chuẩn mực và Chế độ kế toản áp đụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dưng Chế đọ̀ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chînh hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Ảp dụng hướng dẫn kế toán mới

## Hướng dần mồ vè chế độ kế toản doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 12 nåm 2014, Bộ Tải chính đâ ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC ("Thông tư 200") hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đẩu vào hoặc sau ngảy 01 thảng 01 năm 2015. Thồng tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toản doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bồ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tải chính. Ban Tổng Giám đốc đả áp dụng Thông tư 200 trong việc lập và trinh bảy báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01 thâng 01 nåm 2016 đến ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Riêng Thồng tư số $210 / 2009 / \mathrm{TT}-\mathrm{BTC}$ ngày $06 / 11 / 2009$ cùa Bộ Tâi chính hượng dã̃n âp dụng Chuẩn mực kế toản Quốc tế vể trình bày báo cáo tài chính hợ nhất và thuyết minh thông tin đối vợi công $\mathrm{c} p$ tài chiounh chưa được Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giựa niên độ này.

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

Báo cáo tài chính cưa Công ty được lập và trình bày phù hơp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
3. Hinh thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tinh, sử dụng phần mềm kế toán EFFECT.
Riêng Chuẩn mực kể toán Việt Nam số 28 - "Báo cáo bộ phận" chưa được Công ty áp dưng trong việc trình bày Báo cáo tài chính này.

## BẢN THUYÊT MINH BẢO CÁO TẢI CHINH

(Các thuyế minh nạy là một bô phạn hơp thành vả cán đurơc đọc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo) (tiếp theo)
IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

## 1. Các loại ty̌ giâ hối đoải áp dụng trong kế toản

Ngân hàng thương mại mà Công ty lựa chọn ty̌ giá để áp dụng trong kế toản: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

## 2. Nguyền tắc ghỉ nhận các khoàn tiển và các khoàn tương đương tiền

Tiền là chỉ tiếu tổng hơp phàn ânh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điềm báo cáo, gồm tiển mặt tại quỵ cùa doanh nghiệp và tiển gửi ngân hảng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phủ hơp vơi quy định tại Luật kế toản số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thởi hạn thu hồi hoạạc đáo hạn không quá 3 tháng, có kha nâng chuyến đổi để dảng thảnh một lượng tiền xâc đị̂nh và không cô rùi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từr ngày mua khoản đầu tư đô đến thời điểm lập Báo cáo tài chinh, phù họp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 - Bảo cáo lưu chuyển tiền tệ.
3. Nguyên tắc kế toán các khoàn đầu tư tài chinh

## Các khoản đầu tur nắm giîr đến ngày đảo hạn

Các khoản đầu tư nấm gi̛̛̛̛đđén ngày đáo hạn bao gồm các khoân đầu tư mà Công ty có ý định và khả nång gi̛̛̛đ đến ngày đảo hạn. Các khoàn đầu tự nắm giưư đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gữi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 thâng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhảnh Chọ Lón và Ngân hàng TMCP Quân đọi - Sở giao dịch 2 với muc đich thu lâi hàng kỳ.

Cảc khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc.

## Các khoản cho vay

Các khoản cho vay bao gồm khoàn cho vay đối với Công ty Cố phằn Công nghệ Tich Họp.
Các khoản cho vay đự̛̣ xác định theo giá gốc.
Cảc khoản đầu tur vào công ty con, đầu tur vào công ty liên kết

Đảu tur vào công ty con
Công ty con là các công ty do Công ty kiểm soát. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khà nâng kiểm soát câc chỉnh sách tài chinh và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhẳm thu được lọi ich từ hoạt động cùa các công ty này.

## Đầu tır vào công ty liên kết

Công ty liên kết là một công ty mả Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên
 chinh và hoạt động của bên nhận đầu tự nhưng không có ảnh huởng về mặt kiểm soát hoặc đổng kiềm soát nhừng chính sách này.

## BẢN THUYÊT MINH BȦO CȦO TẢI CHINH

## (Các thuyét minh này là một bô phạn hơp thành vả cán đươc đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiếp theo)

Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty con, co̊ng ty liên doanh, liên kết theo giá gốc. Công ty hạch toán vào thu nhập trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lọi nhuận thuấn lũy kế cùa bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoàn giảm trừ giâ gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán theo giâ gốc trừ đi cạc khoản dự phòng giàm giá (nếu có). Dự phòng giảm giâ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết đượ trich lập theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 thâng 12 nâm 2009 của Bộ Tài chính vể "Hương dẫn chế độ trich lập và sử dụng các khoản dụ phòng giảm giâ hàng tồn kho, tổn thắt các khoàn đầu tư tải chinh, nợ phải thu khó đơi và bảo hành sản phẩm, hàng hơa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp", Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28 thâng 6 Nåm 2013 cûa Bê Tài chỉnh về việc sừa đồi bố sung Thông tư số 228/2009/TTBTC và các quy định kế toán hiện hành.

## 4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nọ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc câc đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sồ trừ đi các khoản dự phòng phâi thu khó đòi.

Dự phòng phài thu khó đòi đự̛̣c trich lập cho nhồng khoản nọ phải thu đã quâ hạn thanh toán từ sáu thảng trớ lên.

## 5. Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sờ già thấp hơn gĩ̛̛a giá gốc và giá tri thuần có thế thực hiện được. Giâ gốc hàng tồn kho bao gồm chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiểp và chi phi sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm vâ trạng thải hiện tại. Giá gốc cùa hầng tồn kho được xác định theo phương phấp binh quân gia quyền. Giá trỉ thuần có thể thực hiện được được xác định bẳng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phầm cùng chi phí tiếp thì, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Công ty áp đụng phương pháp kê khai thường xuyẽn

Tại thời điểm 30/06/2016, Công ty không trích lập dư phòng giàm giá hàng tồn kho.

## 6. Nguyên tấc ghì nhận và khấu hao TSCĐ

### 6.1 Nguyên tắc ghì nhận phương pháp khấu hao TSCĐ hợu hình

Tài sàn cố định hữu hinh được ghi nḥ̣̂n theo nguyên giá, được phàn ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chì tiêu nguyên giai, hao mòn luy kế và giá trị còn lại.
Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sàn cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hợu hình, Thồng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tải chînh hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25 thảng 04 năm 2013 hướng dần Chế độ quàn lý, sử đụng và trich khấu hao tài sàn cố định.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giâ mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giàm giá). cảc khoản thuế và các chi phi liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẩn sâng sừ dụng.

## BẢN THUYÊT MINH BȦO CÁO TẢI CHINNH

(Cảc thuyêt minh nàay là một bô phần hop thành và cả̉n đırợ đọc đồng thài với báo cáo tài chình kèm theo) (tiếp theo)

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sàn khi các chi phí này chắc chắn lâm tăng lọ̣i ich kinh tế trong tương lai. Các chỉ phí phát sinh không thoả mân được điểu kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp đụng phươong pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đich sử dụng trong hoạt động sản xuât kinh doanh cûa Công ty gồm:

Loại tài sản cố định
Nhà cưa, vật kiến trúc
Máy móc, thiét bi
Phuơng tiện vận tải, thićt bị truyền dản
Thiết bj, dưng cu quaan lỳ

Thời gian khấu hao <năm >
10-50
4-5
6
4. 5

### 6.2 Nguyên tấc ghỉ nhận phương phấp khấu hao TSCĐ vô hình

Tải sản cố định vô hình của Công ty là phần mềm kể toán và phần mềm Text to speech 2.0 (T2S).
Việc ghỉ nhận Tải sản cố định vô hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toân Việt Nam số 04 Taỉ sản cố định vô hình. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chinh hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 hướng dã̉n Ché độ quản lý, sừ đưng và trich khấu hao tải sản cố định.

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phàn ảnh trên Bảng cân đối kế toán theo các chi tiêu nguyên giâ, hao món luy kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dưng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sàn cố định vô hình. TSCĐ vô hình đượ phân lọai theo nhơm tài sản có cùng tính chất và muc đich sử dưng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định
Phần mềm kế toán
Phần mềm Text to speech 2.0 (T2S)

Thời gian khấu hao <năm>
8
3

## 7. Nguyên tắc ghỉ nhận chỉ phí xây dựng cơ bàn đỡ dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty là chi phí đầu tư công trình xây dựng nhà xưởng trên lô đẫt 5.000 mét vuông tại khu Công nghệ cao và được ghi nhận theo giá gốc.
8. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ cảc khoản chỉ phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đâ phát sinh nhưng có liễn quan đến kết quá hoạt động sân xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất khu công nghệ cao từ năm 2016 đến nẳm 2044 và các khoản chi phí trà trước khác.

Tiền thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đả được trả truớc. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ửng với thời gian thuẻ.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TẢl CHINH

(Các thuyết minh này là mờt bô phạn hợp thành và cản đươe doc đóng thời với báo cáo tài chình kèm theo) (tiếp theo)
Các khoản chi phí trà trước khác bao gồm giâ trị công $\mathrm{c} u$, dưng $\mathrm{c} \mu$, lỉnh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí liên quan đến vẫn phòng đại điện tại Hà Nội. Các chi phỉ này được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử đưng phương phảp đường thẩng theo các quy định kế toán hiện hành.

## 9. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải tră

Các khoản nọ̣ phải trả được theo đõi chi tiết theo kỷ hạn phải trà, đối tượng phải trả, loại nguyễn tệ phải trà và cảc yếu tố khác theo nhu cầu quàn lý.

Việc phân loại các khoản phải trà là phải trà người bán, phài trà khác được thực hiện theo nguyên tắc:
Phải trầ ngưởi bản gồm cảc khoản phài trà mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dich mua hàng hóa, dịch vụ, tải sản.

Phài trà khác gồm các khoàn phải trà không có tính thương mại, không liên quan đến giao địch mua, bán, cung cấp hàng hóa dich vu.

Đến thời điểm 30/06/2016 Công ty không còn các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ và không cơ khoản phài trả cảnn lập dư phòng.

## 10. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trà thuê tài chính

Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo họp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chưng từ ngân hàng.

## 11. Nguyên tǻe ghi nhânn chi phí phải trà

Chi phí phài trà của Công ty bao gồm các khoản chi phí phải trà Công ty TNHH Xây lắp Viễn Thông Ngọc Tiên - Dự án liên doanh 290 Vinaphone (Site survey, BSC và BTS); chi phi phài trà Công ty TNHH Vận tài Thương mại Bầng Phú - chi phí bào đưỡng máy phát điện, ACCU và máy lạnh cho VNS 16, chi phí thuê nhà, chi phí lãi vay phài trả, thực tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sàn xuất, kinh doanh của kỳ bảo cáo.

## 12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước số tiển của khách hàng đã trả trước cho một hộ̣c nhiểu kỳ̀ kế toán về cho thuê thiết bj.

Các khoàn doanh thu chưa thực hiện tại ngày $30 / 06 / 2016 \mathrm{gồm}$ : doanh thu cho thuê thiết bi máy hàn quang IFS-10 và doanh thu dijch vụ cho thuê phần cưng và phần mểm HTTĐV-PABX Viễn Thông Thanh Hóa.

## 13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hư̂u

Vốn đầu tư của chủ sở hựu cùa Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cố phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cố phiếu khi phát hành cổ phiếu hoạ̃c tải phát hành cồ phiếu quy.

Vốn khác cùa chủ sờ hữu là vốn bổ sung từ các quỵ, từ lọi nhuạ̃n sau thuế của hoạt động kinh doanh.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TẢI CHINH

(Các thuyết minh này là môt bô phạn hơp thành và càn đurơc đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo) (tiếp theo)
Lưi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lọi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phi thuế TNDN cùa năm nay và các khoản điều chỉnh do áp đưng hồi tố thay đồi chînh sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu cuà các năm trước.
14. Nguyền tấc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động cung cấp lấp đặt cạc thiết bị viển thông, xây dụnng công trịnh viên thông ...;

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quà của giao dịch đó được xác định một cách đâng tin cây. Trương hơp giao địch vể cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiểu kỳ thì doanh thu đượ ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tải ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao địch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khà nâng thu đượ lọi ich kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vu đô;
(c) Xâc định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán;
(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp địch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính gồm doanh thu từ tiền lải tiền gừi, lâi cho vay, thu cố tức.
Doanh thu từ tiển lăi tiễn gữi, lâi cho vay, được ghi nhận trên cơ sở thời gian vả lãi suất thụrc tế từng kỳ̉, phù họp với 2 điểu kiện ghi nhận doanh thu phât sinh từ tiển lẫi, tiền bân quyền, cố tức và lọị nhuận được chia quy định tại Chuấn mự kế toán Việt Nam số 14 - " Doanh thu và thu nhập khác".

Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong ký.
Doanh thu từ hoạt động mua, bán chưng khoán được ghi nhận bằng số chênh lệch giữa giá bán lơn hơn giâ gốc, phù hơp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh tử tiển lãi, tiển bản quyền, cố tức và lọi nhuận được chia quy định tại Chuẳn mưc số 14 - "Doanh thu từ hoạt động mua, bán chưng khoản".

## 15. Nguyên tắc ghí nhận giá vốn hàng bán

Già vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phầm, hàng hoâ, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn địch vư được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoân thành dịch vư, phù họp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

## 16. Nguyên tắc và phương phấp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chỉnh được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tồng chi phí tải chính phát sinh trong kẏ, không bư trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lài vay, lỗ chênh lệch tỳ̀ giá, chi phí mờ bâo lânh ngân hàng.

## 17. Nguyễn tắc và phương pháp ghỉ nhận chỉ phí bản hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình cung cấp dich vụ bao gồm chi phí nhân viên, công cụ đụng cụ, chi phi báo hành, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bẳng tiền khác.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

(Cảc thuyết minh này là mồt bố phần hopp thành và càn đưoc doc đồng thờ với báo cáo tài chinh kèm theo)

> (tiép theo)

Chi phí quản lỷ doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung cùa Công ty gồm các chi phí về lương và các khoàn trich theo lương cùa nhân viên bộ phận quản lý (tiền lương, tiển công, các khoản phụ cấp,...); chi phi đồ đûng vân phòng, chi phí khấu hao TSC , chi phi dịch vụ mua ngoải, chi phi bằng tiền khác.

Các khoản chi phí bân hàng và chi phí quàn lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định cùa Luạt thuế nhưng cô đầy đư hóa đơn chứng từ và hạch toán đưng theo Chế đồ kế toán thỉ không được ghi giâm chi phi kể toán mả chi điều chinh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

## 18. Các nguyền tắc và phương phâp kế toân khác

## Caic nghia vụ về thué

## Thuế Già tri gia tãng (GTGT)

Doanh nghiệp ăp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dần cưa luật thuế hiện hành với mức thuế suất $5 \%$ đối với một số mặt hàng thiĉ́t bị viễn thông, sàn phẩm khác; $10 \%$ đối với hoạt động bán thè, cung cấp, lắp đặt thiết bị viển thông: không chịu thuế đối với hoạt đồng cho thuê phần mềm.

## Thuế thu nhập doanh nghiç̣p

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại.
Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là $20 \%$ trên lọi nhuận chịu thuế.
Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty cẫn cứ vào các quy định hiện hảnh vể thuế. Tuy nhiênn, nhừng quy định này thay đối theo từng thời kỷ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tưy thuộc vào kết quà kiêm tra cùa cơ quan thuế cô thẩm quyền.

## Thuế khàc

Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHİNH (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là một bộ phạn hơp thành và cản đıṛ̛c đọc đồng thời với báo cáo tài chỉnh kèm theo)
V. Thông tin bổ sung cho cạc khoản mục trình bày trên Bàng cân đối kế toản

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| Tin |  |  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | VND | VND |
| Tiền mạt |  |  | 8.167 .756 | 594.127.149 |
| Tiền mặt VND |  |  | 8.167 .756 | 594.127 .149 |
| Tiền gưi ngân hàng |  |  | 82.917 .568 | 2.425.972.604 |
| Tiền gừi ngàn hàng VND |  |  | 67.280 .518 | 2.409 .879 .321 |
| Tiền gừi ngân hàng USD |  |  | 15.637 .050 | 16.093 .283 |
| Tiền dang chuyển |  |  |  |  |
| Các khoản turong dirong tiền |  |  | 16.803.000.000 | 2.896.737.250 |
| Tiền gứi có kẏ hạn (*) | Ngày Gừi | Ngày đáo hạn | 30/06/2016 | 01/01/2016 |

- Tại Ngân hàng TMCP Đà̉u tur và Phà́t Triển Việt Nam - CN Chơ Lớn (lai suất 4,5\%/năm)

| Họp đồng 15/2016/6690764/HĐTG | $01 / 02 / 2016$ | $11 / 07 / 2016$ | 1.160 .000 .000 | 1.492 .000 .000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Họp đồng 16/2016/6690764/HĐTG | $03 / 02 / 2016$ | $11 / 07 / 2016$ | 1.492 .000 .000 |  |
| Họp đồng 20/2016/6690764/HĐTG | $04 / 02 / 2016$ | $11 / 07 / 2016$ | 535.000 .000 |  |
| Họp đồng 39/2016/6690764/HĐTG | $26 / 02 / 2016$ | $26 / 07 / 2016$ | 275.000 .000 |  |
| Họp đồng 115/2016/6690764/HĐTG | $25 / 05 / 2016$ | $25 / 07 / 2016$ | 757.000 .000 |  |

- Tại Ngân hàng TMCP Đà̉u tur và Phát Triển Vị̣̂t Nam - CN Chơ Lơn (lãi suất $5 \% / n a ̆ m$ )
$\begin{array}{llll}\text { Hợp đồng 63/2015/6690764/HDTG } & 31 / 03 / 2016 & 31 / 07 / 2016 & 5.385 .000 .000\end{array}$

| Hơp đồng 99/2016/6690764/HDTG | 10/05/2016 | 10/08/2016 | 5.431 .000 .000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Họp đồng 100/2016/6690764/HĐTG | 11/05/2016 | 11/08/2016 | 678.000 .000 |

- Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sờ GD 2 (laí suấ 5,4\%/năm)

| Hơp đồng 165.16.103.2344761.TG.SN | $20 / 04 / 2016$ | $22 / 07 / 2016$ | 260.000 .000 | 1.022 .537 .250 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: |
| Hợp đồng 166.16.103.2344761.TG.SN | $25 / 04 / 2016$ | $25 / 07 / 2016$ | 172.000 .000 | 30.000 .000 |
| Hợ đồng 189.16.103.2344761.TG.SN | $04 / 05 / 2016$ | $04 / 10 / 2016$ | 658.000 .000 | 41.300 .000 |
|  |  |  |  | 82.500 .000 |
|  |  |  | 68.100 .000 |  |
|  |  |  | 160.300 .000 |  |

Các khoản đầu tư khác nắm giợ đến ngày đáo hạn Công
$16.894 .085 .324=5.916 .837 .003$
2. Các khoản đầu tư tài chính
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

|  | 30/06/2016 |  |  | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  |  | VND |
|  | Giá gốc | Giá trị ghi số | Giá gốc | Giá trị ghi sồ |
| Đầu tư nắm giư̂ đến ngày đáo hąn | 3.580 .000 .000 | 3.580 .000 .000 | 210.000 .000 | 210.000 .000 |
| - Tiền gưi có kỳ hạn(*) | 3.580 .000 .000 | 3.580 .000 .000 | 210.000 .000 | 210.000 .000 |

(*) Là khoản tiên guri tại Ngản hàng TMCP Đảu tur và Phát triển Việt Nam - CN Chợ Lốn kỳ hạn 13 thàng, lãi suất
6,5\%/năm, tù̀ ngày 09/05/2016 đến 09/06/2017

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢl CHINH (tiếp theo)

(Cäc thuyêt minh này là mọ́t bố phân hơp thành và càn đurơc dọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)
2. Các khoản đầu tư tài chính
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác


| - Đầu tư vào công ty con 19.200.000.000 | 19.200.000.000 | - | 19.200.000.000 | 19.200.000.000 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết $\quad 6.000 .000 .000$ | 6.000 .000 .000 | - | 6.000 .000 .000 | 6.000.000.000 |  |
| Chi tiết các khoản đầu tur vào công ty con |  | Tẏ lệ phần trăm vốn |  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
|  | Tẏ lệ phần trăm biểu quyết |  |  | VND | VND |
| Cöng ty TNHH Đẩu tuc và Phát triển Cöng nghẹ Thỏng Minh (a) | 60\% | 60\% |  | 19.200.000.000 | 19.200 .000 .000 |
| Chi tiết các khoãn đầu tur vào Công ty liên doanh, liên kết Ty Tệ |  |  |  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
|  | ęt phần trăm biếu quyết | Tẏ lệ phân trăm vốn |  | VND | VND |
| Công ty CP Dịch vu Công nghê Sao Bã̀c Đẩu (b) | $30 \%$ | $30 \%$ |  | 6.000.000.000 | 6.000 .000 .000 |

## BÅN THUYÉT MINH BȦO CȦO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bố phạn hopp thành và càn đuogc đọc đông thời vớl báo cáo tài chinh kèm theo)
3. Phài thu của khách hàng

| Phai | $\begin{array}{r} 30 / 06 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |  |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Dư phòng | Già tri | Dư phòng |
| Phài thu của khách hàng ngắn hạn | 7.381.440.262 | (116.391.265) | 36.752 .170 .903 | (116.391.265) |
| Công | 7.381.440.262 | (116.391.265) | 36.752.170.903 | (116.391.265) |

4. Trả trước cho người bán

Trả trước cho ngwời bản ngằn han

| $30 / 06 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| 6.762 .553 .287 | 2.214 .236 .990 |
| $\mathbf{6 . 7 6 2 . 5 5 3 . 2 8 7}$ | $\mathbf{2 . 2 1 4 . 2 3 6 . 9 9 0}$ |

5. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hơp đồng xây dựng

Phải thu theo tién aọ̧ ké hoach hơp đồng xày dưng ngắn hạn

| $30 / 06 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |

Công
$\square+470.276 .881$
6. Phài thu về cho vay ngắn hạn

| $30 / 06 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| 280.600 .000 | 280.600 .000 |
| 280.600 .000 | 280.600 .000 |

## (*) Cho Công ty CP Công nghţ̣ Tich Hpp vay theo 2 Hqp đồng sau:

Họp đồng tín dụng số 11022015 ngày $11 / 02 / 2015$, số tiền 176.600 .000 VND , thời hạn vay 1 thảng, lải suất $10 \% /$ năm.
Hợp đồng tin dưng số 12022015 ngày $12 / 02 / 2015$, số tiền 104.000 .000 VND , thời hạn vay 1 thảng, lãi suát $10 \% /$ năm.

## 7. Phài thu khác

Giá trị
Dự phòng
VND

Giá tri $\frac{$|  01/01/2016  |
| :---: |
|  VND  |}{Dư phòng}

a. Ngán hạn
11.413.456.47I
$-\quad$ 7.339.169.707

- Phái thu vĉ̀ cồ phần hóa
- Phải thu vể cổ tức và lơi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quy
115.761 .687
- $\quad 903.400 .107$
- Tạm úng (*)
$11.216 .473 .460 \quad$ - $\quad 6.099 .244 .974$


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là mớt bộ phận hơp thành và càn đırợc đoc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)

- Cho mưon
- Các khoản chi hô
- Phài thu khác (**)
$81.221 .324 \quad$ - $\quad 336.524 .626$
(*) Thể hiền các khoản tạm ỉng cho cán bố, nhân viên trong công ty, phuc vu cho viẹcc triền khaỉ các công trinh. Đển thời điểm báo cáo, các khoản tam ing chura có chứng tù hoàn úng.
(**) Thể hiện khoản phải thu từ Công ty CP Công Nghệ Tich Hop các khoản trà hộ tiển diện, mước, thuể nhà Q1,2/2016 và khoản lãi vay năm 2015, Q1,2/2016.
b. Dài ḥn
- Ký cưoc, ký quy


## Công

8. Hàng tồn kho

| 硣 | 30/06/2016 |  |  | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  |  | VND |
|  | Giá gốc | Dư phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu (*) | 49.145.079.785 | - | 1.251.223.013 | - |
| Công cu, dung cur | - | - | - | - |
| Chi phi sàn xuất kinh doanh dờ dang (*) | 73.752.464.765 | - | 4.934.501.735 | - |
| Thành phẩm | 91.781 .793 | - | 91.781 .793 | - |
| Hàng hoá | 2.678.439.758 | - | 3.321 .407 .226 | - |
| Hàng gừi đi bán | - | - | 100.791 .659 | - |
| Công | 125.667.766.101 | - | 9.699.705.426 | - |

(*) Nguyên vạt liẹu chui yếu phuc vu cho dư án Cung cáp thiết bỉ OLT - Gpon 2016 là 47.905 .947 .343 vnd dang trong quá trinh giao hàng.
(**) Chi phi sản xuất kinh doanh dờ dang chủ yếu chi phi sản xuất kinh doanh dờ dang cuia các dıır àn: dù ản Cung cẩp thiét bị OLT - Gpon 2016 là 61.148.290.515 und; dır ản Reused cung cáp thiết bị vỏ̉ tuyến 3G ZTE khu vţcc các tình Nam Trung Bọ là 4.842.422.013 vnd đã thục hiện xong và đang chờ quyết toán.
9. Tài sản dở dang dài hạn

|  | $30 / 06 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi xayy dưng co bàn dơ dang dàt hạn |  |  |
| Dự ân xây dựng nhà xưởng tại khu công nghệ cao | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| Công | 700.000 .000 | 700.000 .000 |

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CȦO TȦI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyát minh này là một bô phạn hơp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)
10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đon vị tinh: VND

| Chỉ tiêu | Nhà cưa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện $\qquad$ | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tài sàn cố định khác | Tổng cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |  |
| Số dư ngày 01/01/2016 | 697.048.615 | 6.582.787.903 | 5.166.289.102 | 682.850 .702 | - | 13.128.976.322 |
| Mua trong kỳ |  | - | - | - |  |  |
| Đầu tư XDCB hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| Tâng khác |  |  |  |  |  |  |
| Tang do phân loại |  |  |  |  |  |  |
| Chuyền sang BĐS đâu tư |  |  |  |  |  |  |
| Thanh lỳ, nhương bán |  |  |  |  |  |  |
| Giảm khác |  |  |  |  |  |  |
| Giàm khác (*) | - | - | - |  |  |  |
| Số dư ngày 30/06/2016 | 697.048.615 | 6.582.787.903 | 5.166.289.102 | 682.850.702 | - | 13.128.976.322 |
| Già trị hao mòn luy kế |  |  |  |  |  |  |
| Số dur ngày 01/01/2016 | 522.786.464 | 5.336.481.112 | 2.830.313.068 | 682.850.702 |  | 9.372 .431 .346 |
| Khâu hao trong kẏ | 34.852 .432 | 156.528 .471 | 107.212.474 | - | - | 298.593.377 |
| Tăng khác |  |  |  |  |  |  |
| Chuyền sang BĐS đầu tư |  |  |  |  |  |  |
| Thanh lý, nhương bán |  |  |  |  |  |  |
| Giàm khác |  |  |  |  |  |  |
| Số dư ngày 30/06/2016 | 557.638.896 | 5.493.009.583 | 2.937.525.542 | 682.850.702 |  | 9.671 .024 .723 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |  |
| Taii ngày 01/01/2016 | 174.262 .151 | 1.246.306.791 | 2.335.976.034 | - |  | 3.756.544.976 |
| Số dư ngày 30/06/2016 | 139.409.719 | 1.089.778.320 | 2.228.763.560 | - |  | 3.457.951.599 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyét minh này là mốt bô phạn hơp thành và cân đurơc đọc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)
11. Tăng, giãm tài sản cố đj̣nh vô hình

Đon vi tính: VND

## Chỉ tiêu

Nguyên giá

| Só dư ngày $01 / 01 / 2016$ |  | 266.393 .864 | 266.393 .864 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Số dư ngày $30 / 06 / 2016$ | - | 266.393 .864 | 266.393 .864 |

Giá trị hao mòn luy kế

| Só dư ngày $01 / 01 / 2016$ |  | 206.675 .114 | 206.675 .114 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Só dư ngày $30 / 06 / 2016$ | - | 210.612 .614 | 210.612 .614 |

Giá trị còn lại
Tại ngày 01/01/2016
Tại ngày 30/06/2016
12. Chi phí tră trước
a. Ngắn hạn

Công $\mathrm{c} \mu$, düng $\mathrm{c} \mu$
b. Dài hạn

Tiền thuê đất khu công nghệ cao từ nằm 2016 đến nầm 2044
Công $\mathrm{c} \mu$, dụng $\mathrm{c} \mu$
Cồng

| $30 / 06 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{4 6 2 . 6 0 9 . 3 6 0}$ | 302.274 .932 <br> 462.609 .360 |
| $\mathbf{2 . 5 7 8 . 2 2 3 . 3 6 6}$ | 2.743 .039 .274 .932 <br> 1.468 .569 .355 |
| 1.109 .654 .011 | 1.248 .705 .345 |
| $\mathbf{3 . 0 4 0 . 8 3 2 . 7 2 6}$ | $\mathbf{3 . 0 4 5 . 3 1 4 . 0 0 8}$ |


| Băn quyền, |
| :---: |
| bằng sâng chế | | Phần mềm |
| :--- |
| máy vi tính |$\quad$ Tổng cộng

13. Phải trả người bán

## BẢN THUYÉT MINH BȦO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mốt bộ phận hơp thành và cản đuryc đọc đờng thời với báo cáo tà̀i chinh kèm theo)
14. Vay và nợ thuê tài chính

| Vay wa motho | $\begin{array}{r} 01 / 01 \\ \mathrm{~V} \end{array}$ |  | Trong VN |  | $\begin{array}{r} 30 / 06 / \\ \mathrm{VN} \\ \hline \end{array}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Số có khà năng trản n g | Tăng | Giàm | Giá tri | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 11.288.669.223 | 11.288.669.223 | 132.925.890.064 | 23.609.360.142 | 120.605.199.145 | 120.605.199.145 |
| Vay ngân hàng | 2.838.669.223 | 2.838.669.223 | 110.607.276.064 | 19.809.360.142 | 93.636.585.145 | 93.636.585.145 86.816 .666 .876 |
| Ngân hàng TMCP ĐT và PT | 1.387.271.964 | 1.387.271.964 | 103.455.995.795 | 18.026.600.883 | 86.816.666.876 | 86.816.666.876 |
| Việt Nam - CN Chọ Lớn (i) |  |  |  |  |  |  |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội - <br> CN Sớ giao dịch 2 (ii) | 1.451.397.259 | 1.451.397.259 | 7.151.280.269 | 1.782.759.259 | 6.819.918.269 | 6.819.918.269 |
| Vay tổ chức | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1.500.000.000 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (iii) | 2.000 .000 .000 | 2.000 .000 .000 | 5.000 .000 .000 | 1.500 .000 .000 | 5.500 .000 .000 | 5.500 .000 .000 |
| Vay cá nhân (iv) | 6.450.000.000 | 6.450 .000 .000 | 17.318.614.000 | 2.300.000.000 | 21.468.614.000 | 21.468.614.000 |
| b) Vay dài hạn | 1.888.700.000 | 1.888.700.000 | - | 566.604 .000 | 1.322.096.000 | 1.322.096.000 |
| Vay ngân hàng | 1.888.700.000 | 1.888.700.000 | - | 566.604.000 | 1.322.096.000 | 1.322.096.000 |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sớ giao dịch 2 (vi) | 1.888.700.000 | 1.888.700.000 | - | 566.604 .000 | 1.322.096.000 | 1.322.096.000 |
| Tồng cộng | 13.177.369.223 | 13.177.369.223 | 132.925.890.064 | 24.175.964.142 | 121.927.295.145 | 121.927.295.145 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHíNH (tiếp theo)

## (Các thuyết minh này là mơt bô phạn hơp thành và càn đuvoc âoc đờng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)

(i) Khoàn vay Ngân hàng TMCP Đầu tự và Phát triển Việt Nam - Chi nhảnh Chọ Lớn bao gồm: khoàn vay 72.672.000.000 vnđ̛ theo hợp đồng tín đụng số 1396/2016/6690764/HĐTD ngày 12/04/2016 (thời hạn vay lả 5 tháng kể từ ngày giài ngân, lãi suất $7 \% / \mathrm{năm}$, mục đinh vay đế thanh toán LC số 14110370009693 thực hiện dự án "Thiết bj̣ OLT-GPON năm 2016 cho vùng 18 VNPT tinh, thảnh phố"). Các khoản vay còn lại theo hợp đồng tin dụng hạn mức số 1118/2016/6690764/HĐTD ngày 24/03/2016, hạn mức cấp tin dụng: 60.000.000.000 VND (thời hạn hiệu lực: 12 tháng, lải suất được xác định trong từng Hợ đồng tin đụng cụ thể theo chế độ lâi suất cùa Ngần hàng trong từng thời kỷ), thời hạn vay là 5 tháng kể từ ngày giải ngân, lâi suất vay $7 \% /$ năm, muc đích vay để thanh toán lương, thanh toân tiền mua hàng hóa; tài sản đàm bào khoàn vay bao gồm toàn bộ tài sản được liệt kê tại hơp đồng tin dụng hạn mức.
(ii) Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sớ giao dịch 2 theo các họp đồng cấp tin dụng số 7568.16.103.2344761.TD ký ngày 09/06/2016, giá trị hạn mức tin dụng: 60.000 .000 .000 VND (thời hạn cấp tín đưng: đến hết ngày 30/06/2017) và số 16926.15 .103 .23 .44761. TD ký́ ngày 26/08/2015, thời hạn vay: tối đa 4 tháng/khế ước, lâi suất vay được

(iii) Khoản vay Công ty TNHH Đầu tư và Phát triến Công nghệ Thông Minh mục đích vay để sử dụng cho hoạt động của Công ty.
(iv) Các khoản vay cá nhân với la̛i suất $10 \%$ nåm, thởi hạn vay 3 thảng, mục đich vay để bổ sung vốn lưu động của Công ty.
(vi) Khoản vay đài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2 theo họp đồng cấp tín đụng số $31991,15 \cdot 103,2344761$.TD ngày 20/11/2015, giâ trị hạn mức tín dụng: 1.888 .700 .000 VND , thời hạn vay: đến ngày $20 / 11 / 2020$, mục đich vay mua ô tô mới $100 \%$ theo họp đồng mua bán xe ô tô số $1620-261015 / \mathrm{H}$ (MB-TPMH ngày $26 / 10 / 2015$.

Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

|  | Mối quan hệ với Công ty | $\begin{gathered} 30 / 06 / 2016 \\ \text { VND } \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { 01/01/2016 } \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Gốc | Lăi | Gốc | Lâi |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền Công nghệ Thông | Công ty con | 5.500 .000 .000 | 93.744.445 | 2.000 .000 .000 | 89.849.999 | Minh

## BẢN THUYÉt MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH (tiếp theo)

(Các thuyêt minh này là môt bộ phạ̀n hơp thành và càn đượ đoc đông thời vớl báo cáo tài chính kèm theo)
15. Thuế và các khoàn phài nộp Nhà nước

| Khoản mup | 01/01/2016 | Số phát sinh trong ky | Số đã nộp trong năm | Don vi tinh: VND $30 / 06 / 2016$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài nộ | 1.479.160.470 | 11.049.866.001 | 12.127.478.885 | 401.547 .586 |
| Thuế GTGT | 1.162.786.413 | - | 1.162.786.413 | 401.54.586 |
| Thuế GTGT hàng nhập khầu | - | 10.787.291.093 | 10.787 .291 .093 | - |
| Thuế xuất nhập khầu | - | 90.580 .743 | 90.580 .743 | . |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 272.613 .936 | - | - | 272.613 .936 |
| Thué thu nhạp cá nhan | 38.126.060 | 168.994.165 | 83.820 .636 | 123.299.589 |
| Thuế môn bài Phí, lề phi và các khoàn phài nộp |  | 3.000 .000 | 3.000 .000 | . |
| khác | 5.634 .061 | - | - | 5.634 .061 |
| Công | 1.479.160.470 | 11.049.866.001 | 12.127.478.885 | 401.547 .586 |

16. Chì phí phải trà

## Ngán hạn

Dư án LD 290 Vinaphone (Site survey + BSC + BTS)
Chi phí BD máy phát điện, ACCU và máy lạnh cho VMS6
Chỉ phí kiểm toàn năm 2015
Trich trước lâi vay ngân hàng
Trich trước chi phi thuê nhà Q1,2/2016
Laì vay cá nhân
Cộng

| $30 / 06 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{1 . 5 1 7 . 9 5 5 . 0 5 8}$ | 646.779 .273 |
| 208.704 .900 | 208.704 .900 |
| 4.168 .000 | 4.168 .000 |
|  | 65.000 .000 |
| 115.349 .722 |  |
| 490.909 .090 |  |
| 698.823 .346 | 368.906 .373 |
| 1.517 .955 .058 |  |

17. Phải trả theo tiến độ kế hoạch Hợp đồng xây dựng

Phải trả theo tiến độ kể hoạch Họp đồng xây dựng ngằn hạn
Công
18. Phải trả khác

## Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn
- Bào hiểm xã hội
- Bảo hiêm y tế
- Bảo hiếm thất nghiệp
- Phải trả khoán chi phí các dư án
- Nhận ký quỵ, ký cuơoc ngằn hạn
- Cố tức, lọi nhuận phải trá
- Các khoàn phái trà, phái nộp khác


## Cồng

| - | 173.639 .786 <br>  <br> $\mathbf{3 0 / 0 6 / 2 0 1 6}$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| $\mathbf{1 7 3 . 6 3 9 . 7 8 6}$ |  |
| $\mathbf{2 5 . 5 7 4 . 5 0 5 . 8 1 2}$ | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| 482.699 .113 | 2.258 .836 .987 |
| 564.915 .528 | 418.009 .268 |
| 100.200 .821 | 195.433 .418 |
| 44.371 .411 | 35.907 .897 |
| 192.138 .365 | 15.935 .291 |
| 250.000 .000 |  |
| 210.514 .100 | 311.000 .000 |
| 23.729 .666 .474 | 1.282 .551 .113 |
| $\mathbf{2 5 . 5 7 4 . 5 0 5 . 8 1 2}$ | $\mathbf{2 . 2 5 8 . 8 3 6 . 9 8 7}$ |

19. Doanh thu chura thưre hiện

Doanh thu cho thuê thiết bị máy hàn quang
Doanh thu cho thuê phần cựng và phần mềm HTTDV-PABX VT Thanh Hóa Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng khác

## Cộng

38.520 .000

01/01/2016

| VND | VND |
| ---: | ---: |
| 38.520 .000 | 96.300 .000 |
| - | 66.400 .000 |
| - | - |
| $\mathbf{3 8 . 5 2 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{1 6 2 . 7 0 0 . 0 0 0}$ |

cho Quý 2 năm 2016

## BÃN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHINH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mồt bộ phận hơp thành và cà̉n đươc đoc đồng thời với báo cáo tài chinh kèm theo)
20. Vốn chủ sở hộu
20.I Bảng đối chiếu biến động của vốn chui sờ hî̛u

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng du vốn cổ phần | Cổ phiếu quy | Các quy cùa Công ty | Lại nhuận chura phân phối | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Số dư tại ngày 01/01/2015 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | (55.530.000) | 6.830.961.427 | (4.401.079.768) | 47.921.575.659 |
| - Tâng vốn trong năm trước | - | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong năm trước | - | - | - | - | 2.509.124.747 | 2.509.124.747 |
| - Giàm khác | - | - | - | (438.277.486) | (311.000.000) | (749.277.486) |
| Số dur tại ngày 31/12/2015 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | (55.530.000) | 6.392.683.941 | (2.202.955.021) | 49.681.422.920 |
| - Tăng vốn trong năm nay | - | - | - | . | - | - |
| - Lãi trong nåm nay | - | - | - | - | - | - |
| - Tâng do phân phối lợi nhuận | - | - | - | - |  | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Giàm vốn trong năm nay | - | - | - | - | - | - |
| - Phân phối lơi nhuận | - | - | - | - | - | - |
| - Lỗ trong năm nay | - | - | - | (519.705.769) | (6.015.513.497) | (6.015.513.497) |
| - Giàm khác (*) | - | - | (55.530.000) | (519.705.769) | - | (519.705.769) |
| Số dư tại ngày 30/06/2016 | 45.346.960.000 | 200.264 .000 | (55.530.000) | 5.872.978.172 | (8.218.468.518) | 43.146.203.654 |

## Ghi chu:



## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là mọ̀t bố phận hop thành và cản đurocc đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo)

### 20.2 Chỉ tiết vốn đà̀u tur của chù sờ hîru

Vốn góp của nhà nước
Vôn góp cuà các đối tượng khác

## Cộng

| $30 / 06 / 2016$ <br> VND | $01 / 01 / 2016$ <br> VND |
| ---: | ---: |
| 21.163 .160 .000 <br> 24.183 .800 .000 | 21.163 .160 .000 <br> 24.183 .800 .000 |
| 45.346 .960 .000 | 45.346 .960 .000 |

20.3 Các giao dịch vể vốn vời các chù sờ hị̂u và phân phối cổ tî́c, chia Iại nhuận:

- Vốn đầu tư của chù sờ hựu
+ Vốn góp đầu nằm
45.346.960.000
45.346 .960 .000
+ Vốn góp tăng trong năm
+Vốn góp giảm trong năm
+ Vổn góp cuối năm
45.346.960.000
45.346 .960 .000


### 20.4 Cổ phiểu

- Số lự̛̣ng cổ phiếu đãng ký phát hành:
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng:
+ Cổ phiếu phồ thông:
Từ 01/01/2016 Từ 01/01/2015
đến 30/06/2016
đến 30/06/2015
VND
VND
+ Cồ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
5.553
5.553
+ Cồ phiếu phồ thông:
5.553
5.553
+Cố phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chú sờ hỡu)
Só lượng cố phiếu đang lưu hành:
4.529.143
4.529.143
+ Cổ phiếu phồ thông:
4.529 .143
4.529.143
+ Cồ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sờ hữu)
Mệnh già cổ phiếu đang luru hành: 10.000 đồng.


### 20.5 Cổ tức

- Cổ tức đã cồng bố sau ngày kết thúc kỷ kế toán nåm: chưa công bố.


### 20.6 Các quŷ của Công ty

| Khoà | 01/01/2016 | Tăng trong năm | Giàm trong năm | Đon vi tinh: VND 30/06/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quỹ đầu tư phát triên | 5.815 .766 .683 | - | - | 5.815 .766 .683 |
| Quy khác thuộc vốn chù sờ hôu | 576.917 .258 | - | (519.705.769) | 57.211 .489 |
| Công | 6.392.683.941 | - | (519.705.769) | 5.872.978.172 |

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CẢO TẢI CHÍNH (tiếp theo)

(Cäc thuyét minh này là mồt bô phạn hop thành và càn đıroc đọc đồng thời với bảo cảo tà̀ chính kèm theo)

## Muc đích trich lôp và sir̀ dung các quŷ cüa Công ty

Quỵ đầu tư phát triển của đoanh nghiệp được trích lập để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bẳng việc đầu tư mờ rọ̀ng quy mô sản xuất, kinh doanh hoậc đầu tự chiều sâu của doanh nghiệp. Phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

Quỳ khác thuộc vốn chủ sờ hữu là quŷ khuyến mãi khách hàng, dùng để tổ chức hội nghị, hội họp liên quan đến khách hàng hầng nâm và thưởng cho các cá nhân, đơn vị bên ngoài có quan hệ kinh tế đâ hoàn thành tốt các điểu kiện kinh tế của hơp đồng.
VI. Thông tin bổ sung cho cảc khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quã hoạt động kinh doanh giữa niên độ

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tù̀ 01/01/2016 Tû̀ 01/01/2015 đến 30/06/2016 đến 30/06/2015 VND VND
a. Doanh thu

- Doanh thu cung cấp dich vu
- Doanh thu cho thuê tài sàn, thiết bi
- Doanh thu hoạt động thương mại
- Doanh thu khác

Công
2. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hoạt động thương mại
Giá vốn cho thuê tài sản, thiết bi
Giâ vốn của dịch vụ đã cung cấp

| VND | VND |
| ---: | ---: |
|  | 727.865 .384 |
| 256.030 .000 | 366.250 .000 |
| - | 248.344 .200 |
| - | - |
| $\mathbf{8 . 6 1 1 . 8 0 7 . 8 9 5}$ | $\mathbf{1 . 3 4 2 . 4 5 9 . 5 8 4}$ |

Giấ vốn khác

## Công

$\overline{\overline{8.444 .079 .915}}=1.288 .786 .549$
3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gừi, tiền cho vay
Cồ tức, lội nhuận được chia
Lài chênh lệch tỳ già
Công

| Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 136.897.604 | 70.854.490 |
| 1.980 .000 .000 | 1.710.000.000 |
| 88.519 .996 | 39.000 |
| 2.205.417.600 | 1.780.893.490 |

4. Chí phí tài chinh

Lài tiển vay
Lở chênh lệch tỳ giá
Chi phí mở bào lãnh ngân hàng
Chi phi tài chính khác
Công
Từ 01/01/2016 Tù 01/01/2015
đến 30/06/2016 đến 30/06/2015

| VND | VND |  |
| ---: | ---: | ---: |
| 1.605 .457 .359 |  | 561.446 .274 |
| 657.941 .766 | 1.195 .793 |  |
| 149.213 .111 | 57.710 .204 |  |
|  |  | 2.127 .531 .823 |
| $\mathbf{2 . 4 1 2 . 6 1 2 . 2 3 6}$ | $\mathbf{2 . 7 4 7 . 8 8 4 . 0 9 4}$ |  |

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHINH (tiếp theo)


5. Thu nhập khác

|  | $\begin{array}{r} \text { Tùr 01/01/2016 } \\ \text { đến 30/06/2016 } \\ \text { VND } \end{array}$ | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập khác | - | 1.061 .100 |
| COng | - | 1.061.100 |
| Chi phíkhác |  |  |
|  | Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
|  | VND | VND |
| Tiền phạt chậm nộp bảo hiểm | - | 2.331 .962 |
| Tiền phạt chặm nộp thuế | 68.151 .993 | 69.135.455 |
| Chi phi khác | 858.888 | - |
| Công | 69.010 .881 | 71.467.417 |

7. Chí phí bân hàng và Chỉ phí quản lý doanh nghiệp

Các khoản chi phí quàn lý doanh nghiệp phát sinh trong ky

- Chỉ tiết các khoản chiếm từ $10 \%$ trờ lên trên tổng chi phí QLDN

Chi phi nhän viên
Chi phi dich vu mua ngoài
Chi phí tiếp khách, họi nghi, khác

- Các khoản chi phí quăn lý doanh nghiệp khác

Chi phi đồ dùng vãn phòng
Chi phi kháu hao TSCD
Thué, phi và lé phi
Chi phi dic phòng
Các khoàn chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ $10 \%$ trờ lên trên tổng chi phi bán hàng

Chi phí nhân viên
Chi phi dich vup mua ngoài
Chi phí bằng tiền khác

- Các khoàn chi phit bản hàng khác

Chì phi dưng cư, đồ đùng
Chi phí khấu hao TSCE
Chi phí bảo hành
Chi phí quảng cáo, tiếp thi
Cồng

Từ 01/01/2016
đễn 30/06/2016
VND
Từ 01/01/2015
đến 30/06/2015 VND
3.467.901.554
2.399.284.123
3.171.265.475
1.622.232.031
1.230.607.750
886.722 .209
624.254 .844
662.311 .235
357.719.283
296.636.079
186.702.246
$147.346 .658 \quad 44.546 .605$
118.547 .500
30.741 .921
25.764.376
116.391.265
2.439.134.406 3.447.929.145
1.757.928.647 3.272.996.406
$902.243 .490 \quad 1.262 .398 .601$
$545.926 .823 \quad 1.065 .880 .832$
309.758.334 944.716 .973
681.205 .759
174.932.739
37.518 .486
48.501 .547
22.727 .273
22.727 .274
618.560 .000
82.204.918
2.400 .000
21.499 .000
5.907.035.960
5.847.213.268

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHİNH (tiếp theo)

(Các thuyét minh náy là mọt bô phạ̀n hơp thành và cản đurge đọ đổng thời với báo cáo tài chình kèm theo)
8. Chi phí sàn xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu
Tù̀ 01/01/2016
Tù̀ 01/01/2015 đến 30/06/2016 đển 30/06/2015 VND VND

Chi phí công cu, dưng cu

| 64.655 .693 .670 | 201.204 .902 |
| ---: | ---: |
| 322.685 .336 | 259.133 .141 |
| 7.338 .411 .151 | 4.123 .284 .983 |
| 302.530 .877 | 188.902 .263 |
| 6.787 .812 .672 | 1.772 .340 .594 |
| 3.611 .238 .389 | 2.206 .120 .666 |

Cộng
83.018.372.095 $\quad 8.750 .986 .549$
9. Nghiệp vư và số dư với các bên liên quan

Danh sách các bên liên quan:

| Bên liên quan | $\frac{\text { Mối quan hệ }}{\text { Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Thông Minh ty con }}$ |
| :--- | :---: |
| Công ty CP Dich vụu Công nghệ Sao Bắc Đắu | Công ty liên kết |

Trong näm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:


Lọi nhuận được chia cùa năm 2015 từ:
Công ty TNHH Đẩu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh

Công ty CP Dịch vụ Sao Bắc Đẩu

| Công ty con | 1.500 .000 .000 | 1.500 .000 .000 |
| :---: | ---: | ---: |
| Công ty liên kết | 480.000 .000 | 210.000 .000 |
|  | $30 / 06 / 2016$ | $01 / 01 / 2016$ |
| Quan hệ với | VND | VND |
| Công ty |  |  |

Các khoản phài trả khác
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông Minh
VII. Nhềng thông tin khác

Công ty con
100.294 .040
70.555 .689

Thành phổ Hổ Chi Minh, ngày 18 thàng 07 năm 2016 CÔNG TY CÔ PHẢN VIĖN THÔNG VTC

Kế toán trường


Nguyễn Thụy Kiều Giang


Lê Xuân Tiến


[^0]:    Nguyễn Thưy Kiều Giang

