# BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỬA NIÊN ĐỘ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 ĐÊN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

## MỤC LỤC

## Nội dung

1. Báo cáo của Ban Điều hành 02-05
2. Báo cáo soát xét thông tin tài chính gi̛̛̛a niên độ 06-07
3. Bảng cân đới kế toán riêng gĩ̛̛a niên độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 08-09
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng gi̛̛a niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng gĩ̛̛a niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỷ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cồ phần Viễn Thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã được soát xét của Công ty.

## 1. Khái quát chung về công ty

Công ty được thành lập từ cố phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiết bi Điện thoại là "Trung tâm nguyên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin 1 (VTCl)" theo Quyết định số 618/1999/QĐ-TCCB ngày 8 tháng 9 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tống cuc Bưu điện. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, đăng ký thay đối lần thứ 19 ngày 16 tháng 06 năm 2015 với mã số doanh nghiệp 0301888195 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ chí Minh cấp.
Cố phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Mã cồ phiếu : VTC
Vốn điều lệ : 45.346.960.000 đồng.

## 2. Trụ sở chính hoạt động

Địa chỉ : Số 750 (Lầu 3) Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện : Sốn nhà 355 , phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Công ty có tên giao dịch quốc tế là: VTC Telecommunication Joint Stock Company
Điện thoại $\quad:+84$-(28) 38331106
Fax $:+84-(28) 38300253$

## 3. Ngành nghề kinh doanh

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sười và điều hòa không khí: Lắp đặt các động cơ nố và thiết bị lạnh;
- Lắp đặt hệ thống điện: Lắp đặt và sừa chữa các công trình, các thiết bi bưu chính, viễn thông, điện, điện từ, tin học, các thiết bi đầu cuối dùng trong viễn thông;
- Sửa ch̛̛̛a các thiết bị liên lạc: Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hỗ trợ vận hành các thiết bị, công trình bưu chính viễn thông, điện, điện tữ, tin học, điện thoại di động.
- Sửa chữa máy vi tính và các thiết bị ngoại vi: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, bảo hành các loại thè, thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ ứng dụng thé;
- Xuất bán phẩn mềm: Viết phần mềm, sản xuất phần mềm điện thoại di động, sản xuất phần mềm phục vụu ưng dụng thè;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Cho thuể máy móc, thiết bi và đồ dùng hữu hình khác;
- Đại lý́, môi giới, đấu giá: Đại lý ký gừi hàng hóa. Đại lý phân phối sản phẩm cáp và thiết bị viễn thông. Đại lý mua bán hảng hóa. Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Hoạt động viễn thông khác: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet. Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lượng thiết bị mạng dịch vụ viễn thông, tin học. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có VOIP. Hoạt động các điểm truy cập Internet; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; In ấn: Sản xuất các loại thẻ (card) đùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thẻ;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông: Mua bán các thiết bị đầu cuối dùng cho mạng viễn thông, thiết bi điện từ, tin học, điện thoại di động; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chuyền giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện - điện từ, tin học;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn quản lý, khảo sát các công trình bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học. Tư vấn giám định tổn thất công trình, thiết bỉ bưu chính, viễn thông, điện từ, tin học; Xây dựng công trình công ích: Xây dựng và sửa chữa các công trình viễn thông, diện điệnn từ, tin học, cơ sở hạ tầng công trình viễn thông; Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Nghiên cứu các thiết bị, công trình bưu chính, viễn thông, điện - điện từ, tin học, các động cơ nồ và thiết bị lạnh;
- Sản xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện - điện tử, tin học. Sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, các thiết bị phần cứng của điện thoại di động;
- Sửa chữa thiết bi điện từ và quang học. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bi khí tượng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Cổng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện từ tống hợp; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiét: Các dịch vụu thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; Hoạt động thiết kể chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.


## 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành

### 4.1. Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị cùa Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

## $H \rho$ và tên

Ông Lê Xuân Tiến
Ông Hồ Lê Nhật Hoan
Ông Võ Hùng Tiến
Bà Lê Thị Thanh
Ông Bừi Văn Bằng

## Chức vu

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

### 4.2. Ban kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ̀ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

| Họ và tên | Chức vụ |
| :--- | :--- |
| Ông Nguyễn Thiện Lọi | Trường ban |
| Ông Nguyễn Văn Xuân | Thành viên |
| Ông Nguyễn Minh Vũ | Thà̀nh viên |

### 4.3. Ban Điều hành

Các thành viên Ban Điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:
$H \rho ̣$ và tên
Ông Lê Xuân Tiến
Ông Bưi Văn Bằng
Ông Trần Văn Mua
Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang

## Chức vụ

Tổng Giám đốc
Phó Tống Giám đốc
Phó Tồng Giám đốc
Kế toán trường

## 5. Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điềm lập báo cáo nảy là Ông Lê Xuân Tiến - Chủ ticch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

## 6. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ từ trang 08 đến trang 46.

## 7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Theo y kiến của Ban Điều hành, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mưc, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán 6 tháng cho đênn ngày lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chinh số liệuu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

## 8. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues được chỉ định thực hiệnn soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niê̂n độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty. Công ty TNHH Kiềm toán và Tư vấn Chuần Việt - VIErvalues bày tỏ nguyện vọng tiếp tưc được chí định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

## 9. Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính riêng gi̛̛̛a niên độ để phàn ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyền tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính riêng gi̛̛̛a niên độ này, Ban Điều hành đã:

- Chọn lưa các chính sách kế toán thích hợp và áp dưng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rơ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giaii thích trong Báo cáo tài chính riêng giưa niên độ.
- Lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ trên cơ sờ hoạt động liên tục trừ trường hợp không thề cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hỡu hiệu nhằm hạn chế rưi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.
- Ban Điều hành đảm bảo các sồ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty vơi mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thởi diểm nào và các số kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liênn quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng gĩ̛̛a niên độ.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

## 10. Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Ban Điều hành phê duyệt Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đính kèm. Báo cáo tài chính riêng gĩ̛̛a niên độ đă phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh giưaa niên độ và các luồng lưu chuyê̂n tiền giựa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chể độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chf́nh riêng gi̛̛̛a niên độ.

Tp. Hó Chi Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

## TM. Ban Điều hành



LÊ XUÂN TIÉN
Chủ tịch kiêm Tống Giám đốc

# BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 

## Kính gửi: CÁC CỎ ĐÔNG, HỌI ĐÒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIĖU HÀNH CÔNG TY CÓ PHẢN VIĖN THÔNG VTC

Chúng tôi đã̃ soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), dược lập ngày 28 tháng 8 năm 2018 (từ trang 08 đến trang 46), bao gồm Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên đô̂, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

## Trách nhiệm của Ban điều hành

Ban Điều hành Công ty, chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng gĩ̛̛a niên độ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và chịu trách nhiệm về kiềm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đựa trên kết quả soát xét của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuấn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.
Công việc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn để tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo rằng chúng tôi sễ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phảt hiện trong một cuộc kiểm toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiềm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên
Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tồi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, và kết quả hoọt động kinh doanh riêng giưaa niên độ và lưu chuyển tiền tệ riêng gi̛̛̛a niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 năm 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kể toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng giữa niê̂n độ.

## Vấn đề khác

Phạm vi của Báo cáo tài chính riêng này chỉ phản ánh tình hình tài chính và các khoản đầu tur theo phương pháp giá gốc của Công ty Cố phần Viễn thông VTC tại ngày 30 tháng 6 năm 2018 cunng nhur kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyến tiển tệ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Việ̣c hợp nhất Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty với Công ty con không thuộc phạm vi của báo cáo này.

## Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

## Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues



Th.S Huỳnh Trúc Lâm - Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN số: 1523-2018-071-1
Chîr ký đurơc ùy quyền

## Nơi nhân:

- Nhu trên.
- Litu vietvalues.


# BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN GIŨ̃A NIÊN ĐỘ 

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018
DVT: VND

| Ma số | TȦI SȦN | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | A- TÀI SẢN NGÅN HẠN |  | 428.291.235.126 | 365.726.605.037 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | V. 1 | 9.617.016.035 | 19.783.526.856 |
| 111 | 1. Tiền |  | 5.235.016.035 | 3.702.526.856 |
| 112 | 2. Các khoản tưong đương tiền |  | 4.382.000.000 | 16.081.000.000 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn |  | 11.510.000.000 | 18.860.000.000 |
| 123 | 1. Đầu tư nắm giự đến ngày đâo hạn | V.2a | 11.510.000.000 | 18.860,000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 318.597.535.404 | 287.529.804.365 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn cưa khách hàng | V. 3 | 276.009.469.394 | 253.570.063.408 |
| 132 | 2. Trâ trước cho người bán ngắn hạn | V. 4 | 23.311.967.629 | 12.668.368.011 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | V.Sa | 19.963.272.439 | 21.978.547.004 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khơ đòi (*) | V. 6 | (687.174.058) | (687.174.058) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho |  | 82.790.199.310 | 37.838.601.821 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | V. 7 | 84.984.324.570 | 40.032.727.081 |
| 149 | 2. Dự phòng giåm giá hàng tồn kho (*) |  | (2.194.125.260) | (2.194.125.260) |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác |  | 5.776.484.377 | 1.714.671.995 |
| 151 | 1. Chi phí trá trước ngắn hạn | V.8a | 430.123 .378 | 358.675.176 |
| 152 | 2. Thuể giá trị gia tăng dược khấu trừ |  | 5.346 .360 .999 | 1.320.758.755 |
| 153 | 3. Thuế vầ các khoản khác phải thu Nhầ nước |  | -8.8. | 35.238 .064 |
| 200 | B- TȦI SẢN DȦI HAN |  | 25.893.016.808 | 25.898.644.177 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn |  | 8.000 .000 | 16.300 .000 |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | V.5b | 8.000 .000 | 16.300.000 |
| 220 | II. Tài sản cố định |  | 2.735.348.353 | 2.734.875.796 |
| 221 | 1. Tài sån có định hỡu hình | V. 9 | 2.695.317.103 | $2.690 .907 .046$ |
| 222 | - Nguyên giá |  | 11.723.554.575 | $11.437 .697 .575$ |
| 223 | - Giá tri hao mòn lĩy ké |  | (9.028.237.472) | $(8.746 .790 .529)$ |
| 227 | 2. Tai sån cố định vô hilnh | V. 10 | 40.031 .250 | 43.968.750 |
| 228 | - Nguyên giá |  | 266.393.864 | 266.393 .864 |
| 229 | - Giá tri hao mòn lixy ké |  | (226.362.614) | (222.425.114) |
| 230 | III. Bất đọng sản đầu tur |  | -00.00 | 700.000.000 |
| 240 | IV. Tài sản dỡ dang dài hạn |  | 700.000.000 | 700.000 .000 |
| 242 | 1. Chì phí xây dựng cơ bân dờ dang | V. 11 | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| 250 | V. Đầu tur tài chính dài hạn |  | 19.200.000.000 | 19.200.000.000 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | V. 2 b | 19.200.000.000 | 19.200.000.000 |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác |  | 3.249.668.455 | 3.247.468.381 |
| 261 | 1. Chi phi trà trước dài han | V.8b | 3.249.668.455 | 3.247.468.381 |
| 270 | TÓNG CONG TȦI SẢN |  | 454.184.251.934 | 391.625.249.214 |

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
Bảng cán đói ké toán (tiép theo)
Tai ngày 30 thàng 6 năm 2018

| Mâ số | NGUOON VÓN | $\begin{gathered} \text { Thuyết } \\ \text { minh } \end{gathered}$ | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | A- NƠ PHȦI TRẢ |  | 399.584.006.272 | 332.836.137.822 |
| 310 | I. Nọ ngắn hạn |  | 399.584.006.272 | 332.836.137.822 |
| 311 | 1. Phải trả ngườ bán ngắn hạn | V. 12 | 216.586.222.748 | 179.897.931.763 |
| 312 | 2. Nguời mua trâ tiền trước ngấn hạn | V. 13 | 15.570.282.784 | 10.260.726.164 |
| 313 | 3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước | V. 14 | 2.740.138.698 | 4.030.888.840 |
| 314 | 4. Phải trà ngươi lao đ@̣ng | V. 15 | 656.577.288 | 2.276 .460 .363 |
| 315 | 5. Chi phi phải trâa ngắn hạn | v. 16 | 1.252.509.583 | 2,303.663.113 |
| 319 | 6. Phải trà ngắn hạn khác | v. 17 | 6.687.441.964 | 4.356.077.838 |
| 320 | 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | V. 18 | 155.523.245.709 | 129.511.440.090 |
| 322 | 8. Quy̆ khen thương, phưc lọi | V. 19 | 567.587.498 | 198.949.651 |
| 330 | II. $\mathrm{N} q$ dài hạn |  |  | 5889.111392 |
| 400 | B- NGUÓN VÓN CHỦ Sở HỠU |  | 54.600.245.662 | 58.789.111.392 |
| 410 | I. Vốn chư sở hưu | v. 20 | 54.600.245.662 | 58.789.111.392 |
| 411 | 1. Vônn góp cưa chư sờ hơu |  | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |
| $41 / a$ | - Có phiéu phô thông có quyền biếu quyết |  | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |
| 4116 | - Cóphiêu uu đãi |  | - | 200.264.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cô phần |  | 200.264 .000 $(55.53000$ | 200.264.000 |
| 415 | 3. Cô phiéu quy ( ${ }^{*}$ ) |  | $(55.530 .000)$ 6.430 .982 .876 | (55.530.000) |
| 418 | 4. Quy daù tu phát triên |  | $6.430 .982 .876$ | 6.160.583.249 57.211 .489 |
| 420 | 5. Quê khác thực vốn chủ sơ hơu |  | $\begin{array}{r} 57.211 .489 \\ 2.620 .357 .297 \end{array}$ |  |
| 421 $421 a$ | 6. Ļ̧i nhuận sau thuế chưa phân phối |  | $\begin{aligned} & 2.620 .357 .297 \\ & 2.306 .050 .780 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 7.079 .622 .654 \\ & (1.596 .812 .310) \end{aligned}$ |
| 42 la 42 lb | - LNST chua phán phói liay ke đén cuói ky trước <br> - Lơi nhuân sau thué chra phân phố kỳ này |  | 314.306.517 | 8.676.434.964 |
| 4216 430 | II. Nguồn kinh phí và quy̧ khác |  | . |  |
| 440 | TÓNG CONG NGUÓN VÓN |  | 454.184.251.934 | 391.625.249.214 |



Tp. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2018.


## KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIŨA NIÊN ĐỘ

## Cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: VND

| $\text { Mã } \begin{gathered} \text { Mố } \\ \text { son } \end{gathered}$ | CHİ TIÊU | Thuyết minh | 6 tháng đầu năm 2018 | 6 tháng đầu năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI. 1 | 149.785.872.335 | 51.020.729.136 |
| 03 | 2. Các khoàn giám trừ doanh thu |  | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần vể bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 149.785.872.335 | 51.020.729.136 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | V1.2 | 135.433.429.663 | 46.366 .869 .924 |
| 20 | 5. Lưi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 14.352.442.672 | 4.653.859.212 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt đọng tài chính | VI. 3 | 4.278.691.072 | 6.547.858.619 |
| 22 | 7. Chi phif tài chính | VI, 4 | 6.309.656.690 | 3.432 .941 .641 |
| 23 | - Trong đó: Chi pht lãi vay |  | 5.630.449.919 | 2.740.928.287 |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | V1. 5 | 5.862.794.386 | 2.786.926.715 |
| 26 | 9. Chi phí quân lý doanh nghiệp | V1. 6 | 5.759 .547 .864 | 4.032.425.882 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |  | 699.134.804 | 949.423 .593 |
| 31 | 11. Thu nhệp khác |  | 16.000 | 200 |
| 32 | 12. Chi pht khác | VI. 7 | 81.212 .085 | 684.264.309 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác |  | (81.196.085) | (684.264.109) |
| 50 | 14. Tổng lơi nhuận kế toán trượ thuế |  | 617.938.719 | 265.159.484 |
| 51 | 15. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiȩ̂n hầnh | VI. 8 | 303.632 .202 | - |
| 52 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoẵn lại |  | - | - |
| 60 | 16. Lẹi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 314.306 .517 | 265.159.484 |
| 70 | 18. Lâi cơ bản trên cổ phiếu ( ${ }^{*}$ ) | V1. 9 |  |  |
| 71 | 19. Lâi suy giảm trên cổ phiếu (*) | VI. 9 |  |  |



# BÁO CÁO LUUU CHUYỂN TIÈN TẸ GIỮA NIÊN ĐỘ 

(Theo phurong pháp gián tiếp) Cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

| Mă số | Chî tiêu | Thuyêt minh | 6 tháng đầu năm 2018 | 6 tháng đầu năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. LUUU CHUYÊN TIĖN TỪ HOĄT ĐỘNG KINH DOANH |  |  |  |
| 01 | 1. Lẹi nhuận trướ thuế |  | 617.938 .719 1110357.471 | 265.159 .484 $(2.697 .440 .456)$ |
|  | 2. Điều chỉnh cho các khoản |  | 1.110 .357 .471 285.384 .443 | $(2.697 .440 .456)$ <br> 266.597 .256 |
| 02 | - Kháu hao tài sản cố định và BĐSĐT | V.9-10 | 285.384.443 | 266.597.256 |
| 03 | - Các khoân dự phòng | V.6-7 |  | 467.050.864 |
| 04 | - Lâi, lỗ chênh lệch tý giá hối đoái do đánh giá lại các khoản muc tiển tệ có gốc ngoại tê̂ |  | (3.100.758) | (6172.016863) |
| 05 | - Laii, lơ từ hoạt động đâu tur |  | (4.802.376.133) | (6.172.016.863) |
| 06 | - Chi phi lâi vay | VI. 4 | 5.630.449.919 | 2.740.928.287 |
| 07 | - Các khoản đicíu chình khác |  | 1728 |  |
| 08 | 3. Ḷ̛i nhuận kinh doanh trước thay đồi vốn lưu động |  | 1.728.296.190 | (2.432.280.972) |
| 09 | - Tãng, giàm các khoán phải thu |  | (35.049.795.219) |  |
| 10 | - Tâng, giâm hàng tồn kho |  | (44.951.597.489) | 1.597.831.022 |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phài trả (không kể lải vay phài trả, thuế thu nhập phâi nộp) |  | 34.469.028.148 | (47.226.097.647) |
| 12 | - Tâng, giàm chi phit trà trước | V. 8 | (73.648.276) | 321.756.484 |
| 13 | - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh |  |  | 8) |
| 14 | - Tiên laii vay đâ trả |  | (3.851.714.690) | (2.615.144.698) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | V. 14 | (276.084.995) |  |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoat đọng kinh doanh |  | (42.420.000) |  |
| 17 | - Tiễn chi khác từ hoat đông kinh doanh |  | (48.047.936.331) | (10.106.385.151) |
| 20 | Lutu chuyển tiền thuần tù̀ hogt đ̣̣̂ng kinh doanh <br> II. LUUU CHUYÉN TIĖN TỮ HOAT ĐQNG ĐẢU TU' |  |  | (10.106.385.151) |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sám, xây dụng TSCE và các tài sàn dài hạn khác |  | (285.857.000) | - |
| 22 | 2. Tiễn thu từ thanh lý, nhương bán TSCĐ và các tài sàn dài hạn khác |  |  | (100.000.000) |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các cóng cu nọ cua đon vi khác | V.2a |  | (00.000.000) |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cun nọ cùa đonn vỉ khác | v.2a | 7.350.000.000 | 927.000.000 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vij khâc |  |  |  |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đon vỉ khác |  | 4802376.133 |  |
| 27 | 7. Tiên thu lâi cho vay, cô tức và lgi nhuần đưg̛e chia | VI. 3 | 4.802.376.133 | 6.172 .016 .863 6.999 .016 .863 |
| 30 | Luru chuyển tiển thuẩn tì̀ hoogt đông đà̀u tur III. LUUU CHUYÉN TIĖN TỮ HOĄT ĐỌNG TAI CHINH |  | 11.866.519.133 | 6.999.016.863 |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hânh cổ phiếu, nhận vốn góp cưa chú sờ hưu |  | - |  |
| 32 | 2. Tiền trả lại vớn góp cho các chủ sờ hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành |  |  | 59.854 .894 .126 |
| 33 | 3. Tiền thu từ đi vay | V. 18 | 160.681.148.146 | 59.854.894.126 |
| 34 | 4. Tiển trà nọ goóc vay | V. 18 | (134.669.342.527) | (62.709.943.905) |
| 35 | 5. Tiền trà nọ gốc thuê tài chính |  | - | (3.531.075.400) |
| 36 | 6. Cô tức, lại nhuận đâ trả cho chủ sớ hâuu |  | - | (3.531.075.400) |
| 40 | Luru chuyền tiên thuần tir hopt đọng tài chinh |  | 26.011.805.619 | (6.386.125.179) |
| 50 | Luru chuyễn tiền thuần trong kỳ ( $20+30+40$ ) |  | (10.169.611.579) | (9.493.493.467) |
| 60 | Tiền và tương đương tiên đâu ky |  | 19.783.526.856 | 14.831.399.893 |
| 61 | Ảnh hương cùa thay đôi tẏ giá hối đoái quy đổi ngoai tệ |  | 3.100 .758 |  |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | V. 1 | 9.617.016.035 | 5.337 .906 .426 |
|  |  |  |  |  |



## NGUYẼN THỤY KIĖU GIANG

Báo cáo này đurơc đọc kèm vớt Thuyết minh báo cáo tài chinh

Tp.HCM. neday 28 tháng 8 năm 2018. Tổng Giám đốc


## BẢN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần.

## 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vục kinh doanh của công ty là Sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

## 3. Ngành nghề kinh doanh

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Lắp đặt các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Lắp đặt hệ thống điện: Lắp đặt và sữa chữa các công trình, các thiết bỉ bưu chính, viễn thông, điện, điện từ, tin học, các thiết bỉ đầu cuối dùng trong viễn thông;
- Sửa chữa các thiết bị liên lạc: Sửa chưa, bảo dưỡng, nâng cấp hỗ trọ vận hành các thiết bỉ, công trình bưu chính viễn thông, điện, điện tữ, tin học, diện thoại di động;
- Sưa chữa máy vi tính và các thiết bị ngoại vi: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, bảo hành các loại thé, thiét bị phần cứng, phần mềm phục vụu ưng dưng thé;
- Xuất bán phần mềm: viết phần mềm, sản xuất phần mềm điện thoại di động, sản xuất phần mềm phục vư ứng dưng thé;
- Bán buôn đồ đùng khác cho gia đinh: Bán buôn văn phòng phẩm;
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng h̛̛̃u hình khác;
- Đại lý, môi giới, đấu giá: Đại lý ký gửi hàng hóa. Đại lý phân phối sản phẩm cáp và thiết bị viễn thông. Đại lý mua bán hàng hơa. Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Hoạt động viễn thông khác: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet. Dịch vụ kỹ thuật đo kiểm chất lương thiết bị mạng dịch vụ viễn thông, tin học. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện co VOIP. Hoạt động các điểm truy cập Internet;
- Bán buôn vật liệu, thiết bil lắp đặt khác trong xây dựng;
- In ấn: Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các úng dụng khác, in offset, in nhiệt trên thè;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện từ, viễn thông: Mua bán các thiết bỉ đầu cuối dừng cho mạng viễn thông, thiết bị điện từ, tin học, điện thoại di động;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa đự̛̣c phân vào đâu: Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện - điện từ, tin học;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liê̂n quan: Tư vấn quản lý, khảo sát các công trình bưu chính, viễn thông, điện từ, tin học. Tư vấn giám định tổn thất công trình, thiết bị bưu chính, viễn thông, điện từ, tin học;
- Xây dựng công trình công ich: Xây dựng và sừa chữa các công trình viễn thông, điện - điện tữ, tin học, cơ sờ hạ tầng công trình viễn thông;
- Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Nghiên cứu và phát triến thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật: Nghiên cứu các thiết bị, công trình bưu chính, viễn thông, điện - điện từ, tin học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Sản xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện - điện tử, tin học. Sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, các thiết bị phần cứng của điện thoại di động;
- Sữa chữa thiết bị điê̂n từ và quang học. Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khí tương (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sớ);
- Cồng thông tin. Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện từ tồng hợ;
- Xừ lý dứ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;

Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sờ phí;

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.


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

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.
5. Đặc điểm hoạt động của Công ty trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Không có các yếu tố ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính riêng gi̛̛oa niên độ của Công ty trong kỳ.

## 6. Cấu trúc Công ty

## Công ty con.

| Tên công ty | Đia chi tru sờ chính | Hoạt động kinh doanh chính | Tỳ lệ lọi ich |  | Tỷ lệ quyền biễu quyết |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số cuối năm | $\begin{aligned} & \text { Số đầu } \\ & \text { năm } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \begin{array}{l} \text { Só cuối } \\ \text { năm } \end{array} \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \begin{array}{c} \text { Số đầu } \\ \text { năm } \end{array} \\ \hline \end{gathered}$ |
| Công ty TNHH | Lô I-3b-4-a, đường | In ấn, sản xuất các loại |  |  |  |  |
| Đầu tư và Phát | N6, Khu công nghệ | the dùng trong lĩnh vự |  |  |  |  |
| triền Công nghệ | cao, phường Tân phú, | Bưu chính Viễn thông, | 60,00\% | 60,00\% | 60,00\% | 60,00\% |
| Thông Minh | quận 9, TPHCM. | sàn xuất phần mềm, mua | 60,00\% |  | 60,0\% |  |
|  |  | bán máy móc, nguyên vật |  |  |  |  |
|  |  | liệu sản xuất thė... |  |  |  |  |

## 7. Nhân viên

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán 6 tháng tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, Công ty có 92 nhân viễn đang làm việç (số đầu năm là 93 nhân viên).

## II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỂN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

## 1. Năm tài chính

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ kế toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.

## 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thưc hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

## III. CHUẢN MỬC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

## 1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Công ty của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Theo đó, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh báo cáo tài chính năm được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tương không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tác và thông lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chư định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyền tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng ra̛ii ở các nước và lãnh thố khác ngoài Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Điều hành đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuấn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuần mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DU̧NG

## 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riê̂ng giữa niến độ được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

## 2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền đang chuyền và tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư (có thời hạn gốc không quá ba tháng), có khả năng chuyến đồi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đồi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

## 3. Các khoản đầu tư tài chính

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

Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giỡ 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 cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lăi hàng kỳ và các khoàn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư nắm gi̛ư đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chì phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tữ. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm gi̛̛̛ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lăi được hương trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thề không thu hồi được và số tô̂n thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ và giàm trừ trực tiếp giá trị đẩu tư.

## Các khoản cho vay

Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đỏi của các khoản cho vay được lập căn cứ vào dự kiến mức tồn thất có thề xảy ra.

## Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết

## Công ty con

Công ty con là Công ty chịu sự kiểm soát của Công ty. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty nhận đầu tư nhằm thu được lọi ich kinh tế từ các hoạt động cùa Công ty đó.
Dự phòng tồn thất cho các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết được trích lập khi công ty con, công ty liên doanh, liên kết bi lỗ với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế cưa các bê̂n tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết và vốn chủ sở hữu thực có nhân ( x ) với tỳ lệ gớp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại công ty con, công ty liên doanh, liên kêt. Nê̂u công ty con, công ty liênn doanh, liên kết là đối tự̛̣ng lập Báo cáo tải chính hợp nhất thì căn cứ để xác định dự phòng tồn thất là Báo cáo tài chính hợp nhất.
Tăng, giảm số dự phòng tồn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí tài chính

## 4. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bảy theo giá trỉ ghi sồ trừ đi các khoản dự phòng phài thu khó đòi.
Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiệ̣n theo nguyên tắc sau:

- Phải thu của khách hàng phản ánh 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 cả các khoàn phải thu về tiển bán hàng xuất khẩu ủy thác cho đơn vị khác.
- Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán.

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC<br>Dịa chit: Số 750 (là̀u 3) Đị̣̂n Biên Phủ, phưòng 11, quị̂n 10, TP Hồ Chit Minh<br>BAO CAO TÀ CHINH (Riêng)<br>Cho kỳ ké toán 6 tháng tù̀ ngày 01 tháng 01 dến ngày 30 tháng 6 năm 2018<br>Bản thuyét minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nơ phài thu khó đồ căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nọ̣ hoặc dự kiến mức tổn thất có thề xảy ra. Cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
+ $30 \%$ giá trị đối với khoản nọ̣ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm;
$+50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phài thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm;
$+70 \%$ giá trị đối với khoản nợ phài thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm;
$+100 \%$ giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trờ lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.


## 5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn gĩ̛̛a giá gốc và giá trị thuần có thể thụ̣c hiện được.
Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chí phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Thành phầm: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung có liên quan trực tiếp được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường.
- Chì phí sản xuất kinh doanh dở dang: chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính.

Giá trị thuà̀n có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tờn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Ḍ̛̛ phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

## 6. Chii phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán giữa niên độ và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ưng được tạo ra từ các chi phí này
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chỉ phí trả trước của Công ty bao gồm các chi phí sau:

## Công cu, dụng cu

Các công cuu, dụng cư đã đưa vào sừ dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

## 7. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố đijnh hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyền giá tài sản cố định hữu hỉnh bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bò ra đề có đự̛̣c tài sàn cố định tính đến thời điểm đưa tài sàn đó vào trạng thải sẵn sàng sừ dưng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ich kinh tế trong tưong lai do sừ dưng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mã̃n điều kiện trên đự̛̣ ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lâi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính. Cụ thề như sau:

## Thờ gian hữu dụng ước tính của các nhóm tà iản cố địhh:

| Nhà cừa, vật kiến trúc | $10-50$ năm |
| :--- | ---: |
| Máy móc, thiết bi | $04-05$ năm |
| Phương tiện vận tải | 06 năm |
| Thiét bị dụng cụ quản lý | $04-05$ năm |

## 8. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lưy kế.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bó ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dựng. Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gă̆n liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lọi ích kinh tế từ các tài sản này.
Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lăi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

## Chương trình phần mềm

Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng từ 03 đến 08 năm.

## 9. Chí phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liễn quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt đề phục vụ cho mục đích sàn xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sưa chữa tải sản cố định đang thục hiệnn. Các tài sàn này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

## 10. 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 trà.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chì 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 vư, tài sản và người bán là đơn vi độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoán phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đũ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trà cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phài trích trước.
- Vay và nợ thuê tài chính phản ánh các khoản tiền vay, nọ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nọ thuê tài chính;
- 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.


## 11. Quŷ lương

Quỹ lương được trích trên cơ sở theo Biên bản nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2018.

## 12. Vốn chủ sở hữu

## Vốn góp của chủ sở hãu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

## Thặng dır vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bồ sung, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá tri sồ sách của cổ phiếu quy̆ và cấu phần vốn của trái phiếu chuyê̂n đồi khi đáo hạn. Chi phí trụ̣c tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

## Cổ phiếu quỹ

Khi mua lại cồ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chỉ phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giàm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách cuaa cồ phiếu quŷ được ghi vào khoản mục "Thặng dư vốn cố phần".

## Phân phối l lọi nhuận

Lọi nhuận sau thuê thu nhập Công ty được phân phối cho các cồ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo Điểu lệ của Công ty cûng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hường đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lăi 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 khác.
Cổ tức được ghi nhận là nọ̣ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệ̣t.

## 13. Ghí nhận doanh thu và chí phí

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lọi ich kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trà lại.

## Doanh thu bán hàng hoá, chủ yếu là các thiết bi anten và accu

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

- Công ty đã chuyền giao phần lớn rùi ro và lơi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phif liên quan đến giao dịch bán hàng.


## Doanh thu cung cấp dịch vụ lắp đặt các thiết bị viễn thông

Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao địch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ̀ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán. Kết quả của giao dịch cung cấp địch vụ được xác định khi thỏa mẵn tất cả các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính.
- Xác định đượe chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vu.


## Doanh thu cho thuê tài sản hoạt đông

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều kỳ được phân bổ vào doanh thu phù hợp với thời gian cho thuê.

## Tiển lãi từ tiền gứi ngân hàng

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gừi và lãi suất thực tế từng năm.

## Lọi nhuần đurợc chia

Lơi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## 14. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là tổng giá vốn của hàng hóa, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc giảm giá vốn hàng bán.

## 15. Chi phí tài chính

Chi phí tài chính là những chi phí liên quan đến hoạt động tài chính gồm chi phí lãi vay. Chi phi đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.

## 16. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay.
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tải sản dờ dang cần có một thời gian đủ dải (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sừ dụng theo mục đich định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa. Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dụng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.
Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỳ lệ vốn hóa đối vởi chi phí lũy kế bình quân gia quyển phát sinh cho việc đẩu tư xây dựng cơ bản hoạ̣c sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỳ lę̣ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụu cho mục đích hình thành một tài sản cup thể.

## 17. Chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí phát sinh đến quá trình cung cấp dịch vụ và các chi phí quàn lý chung của Công ty.

## 18. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyến đồi theo tỳ̉ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dư các khoản mục tiền tệ có gô̂c ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ kế toán được qui đồi theo tỷ giá tại ngày này.
Chênh lệch tỳ giá phát sinh trong kỳ từ các giao dich bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ kế toán sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.
Tỷ giá sử dụng để qui đồi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ được xác định như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hơp đồng hoán đối): tỷ giá ký kết trong hơp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng.
- Nếu hợp đồng không qui định tỷ giá thanh toán:
+ Đối với các khoản góp vốn hoặc nhận vốn góp: tỳ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản đề nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn.
+ Đối với nợ phải thu: tỳ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.
+ Đối với nợ phải trà: tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.
+ Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trà): tỳ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực hiện thanh toán.
Tỷ giá sừ dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ kế toán được xác định theo nguyên tắc sau:
- Đối với các khoản ngoại tệ gứi ngân hàng: tỳ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ.
- Đối với các khoản mục tiển tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sàn khác: tẙ giá mua ngoại tệ của Ng ân hàng TMCP Đầu tư và Phát triến Việt Nam.
- Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ của Ng ân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


## 19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ.
Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng $20 \%$ (hai mươi phần trăm) lọi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.
Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.

## 20. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

## Thuế thu nhị̣̂ hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoàn lỗ được chuyển.

## Thuế thu nhị̂p hoãn lại

Thuế thu nhập hoẵn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoạ̣c sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giợa giá trị ghi số của tài sản và nợ phải trả cho mục đich lập Báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tặm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Giá trỉ ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoã̃n lại được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và sẽ được ghi giàm đến mức đảm bảo chắc chắn có đư lợi nhuận tính thuế cho phép lọ̣i ich của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lọi nhuận tính thuế để có thề sử dưng các tài sản thuế thu nhập hoẵn lại chưa ghi nhận này.
Tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 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 dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chl ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hỡu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục được ghi thằng vào vốn chủ sở hữu.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nọ thuế thu nhập hoẵn lại phải trả được bù trừ khi:

- Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giươa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp; và
- Các tài sản thuế thu nhập hoã̃n lại và thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả này liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế:
- Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
- Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoã̃n lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.


## 21. Các bên có liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kề 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 nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kề chung.
Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

## 22. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rùi ro và lọ̣i ich kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.
Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thề xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rùi ro và lọi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.
Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dưng cho việcc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng gi̛̛̛a niên độ của Công ty.
23. Số liệu so sánh

Các chì tiêu trên Bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với tình hình thực tế như sau:

| Mã | Chỉ tiêu | Số liệu trước điều chỉnh | Số liệ̣u sau điều chinh | Chênh lệch |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| 151 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 1.030.144.441 | 358.675 .176 | 671.469 .265 |
| 261 | Chi phí trả trước dài hạn | 2.575.999.116 | 3.247.468.381 | (671.469.265) |
| CỌNG |  | 3.606.143.557 | 3.606.143.557 | - |

## V. THÔNG TIN BỎ SUNG TRİNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (ĐVT: VND)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| STT | Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :--- | ---: | ---: |
| 1.1 | Tiền mă̆t | 14.834 .118 | 1.045 .388 .093 |
| 1.2 | Tiền gừi ngân hàng $\left.{ }^{( }\right)$ | 5.220 .181 .917 | 2.657 .138 .763 |
| 1.3 | Các khoản tương đương tiền | 4.382 .000 .000 | 16.081 .000 .000 |
|  | -Tiền gưi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống | 4.382 .000 .000 | 16.081 .000 .000 |
|  | Cộng | $\mathbf{9 . 6 1 7 . 0 1 6 . 0 3 5}$ | $\mathbf{1 9 . 7 8 3 . 5 2 6 . 8 5 6}$ |

Trong đó, số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ với số tiền USD 4.867,11.
Các khoản tiền gừi có kỳ hạn đang được cầm cố đề đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Sở Giao dịch 2 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Chạ Lơn (xem thuyết minh số V.18).
2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Công ty bao gồm: đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đẩu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính cưa Công ty như sau:

2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

|  | Giá gốc | Số cuối kỳ Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Số đầu năm Giá trị ghi sổ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | 11.510.000.000 | 11.510.000.000 | 18.860.000.000 | 18.860.000.000 |
| Tiền gừi có kỳ hạn | 11.510.000.000 | 11.510.000.000 | 18.860.000.000 | 18.860.000.000 |
| Cộng | 11.510.000.000 | 11.510.000.000 | 18.860.000.000 | 18.860.000.000 |

Taị ngày 30 tháng 6 năm 2018, Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được sử dụng để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tại $\mathrm{Ngân}$ hàng TMCP Quân đội - CN Sở Giao dịch 2 (xem thuyết minh số V.18).

2b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| Chi tiết | Số cuối kỳ |  |  | Số đầu năm |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| Đầu tư vào công ty con ${ }^{\text {(") }}$ | 19.200.000.000 | - | 19.200.000.000 | 19.200.000.000 | - | 19.200.000.000 |
| Cộng | 19.200.000.000 | - | 19.200.000.000 | 19.200.000.000 | - | 19.200.000.000 |

${ }^{\text {( }}$ ) Theo Giấy chứng nhận đăng ký Công ty số 0305127843 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 30 tháng 11 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí

```
Công ty Có̉ phẩn Viễn thông VTC
Bia chỉ: Số 750 (lảu 3) Diện Biên Phừ, phường 11, quị̂n 10, TP Hó̀ Chi Minh
BAO CAO TÀI CHiNH (Riéng)
Cho kỳ ké toún 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đén ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo)
```

Minh cấp. Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triền Công Nghệ Thông Minh với số tiền là 19.200 .000 .000 đồng, tương đương $60 \%$ vốn điểu lệ̣ (số đầu năm tương đương $60 \%$ vốn điều lề), tỳ lệ quyền biểu quyết và tỳ lệ lọi ích $60 \%$. Khoàn đầu tư này không xác định được giá trị hợp lý do không có giá giao dịch và Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa có hướng dẫn về xác định giá trị hợp lý. Do đó, Giá trị hợp lý bằng giá gốc đầu tư trừ đi dự phòng.

Các giao dịch trong yếu giũa Công ty với công ty con nhu sau

6 tháng đầu<br>năm 2018

6 tháng đầu năm 2017

Công ty TNHH Đầu tu và Phát triển Công Nghệ Thông Minh
Phải trả tiền vay
Đã trà tiền vay
Phải trả tiền lãi vay, điện, nước
Đã trá tiền lãí vay, diện, nước
Phải trả ngắn hạn khác
Công ty con chia lơi nhuận

| 5.000 .000 .000 | - |
| ---: | ---: |
| $(2.500 .000 .000)$ | $(5.500 .000 .000)$ |
| 57.341 .153 | 1.097 .304 .169 |
| $(11.667 .413)$ | $(1.340 .144 .450)$ |
| 273.761 .322 | 273.761 .322 |
| 3.840 .000 .000 | 6.000 .000 .000 |

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu các bên liên quan |  | - |
| Phải thu các khách hàng khác | 276.009.469.394 | 253.570.063.408 |
| Tồng Công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net | 213.363.268.868 | 174.225.704.365 |
| Các khách hàng khác | 62.646 .200 .526 | 79.344.359.043 |
| Cộng | 276.009.469.394 | 253.570.063.408 |

Công ty không có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng dùng đề thế chấp, đảm bảo vay.

## 4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu các bên liên quan | - | - |
| Phải thu các khách hàng khác | 23.311.967.629 | 12.668.368.011 |
| Công ty TNHH Dich vụ Viễn thông Đức Vinh | 9.415.920.000 | 2.460.300.000 |
| Công ty Cô phần Công nghệ Tích hợp (ITE) | 8.758 .000 .000 | 5.697.350.000 |
| Công ty TNHH Ericsson Việt Nam | 2.781.243.391 | 2.046.644.551 |
| Các nhà cung cấp khác | 2.356.804.238 | 2.464.073.460 |
| Cộng | 23.311.967.629 | 12.668.368.011 |

## 5. Phải thu khác

## 5a. Phảai thu ngắn hạn khác

| Chi tiết | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Phải thu các bên liên quan | - |  | - | - |
| Phải thu các tổ chức và cá nhân khác | 19.963.272.439 |  | 21.978.547.004 | - |
| Ký cượ, ký quỹ | 4.526.608.541 |  | 2.653.935.462 | - |
| Tạm ứng ${ }^{(*)}$ | 15.241.277.810 |  | 17.966.048.610 | - |
| Phải thu ngắn hạn khác | 195.386 .088 |  | 1.358.562.932 | - |
| Cộng | 19.963.272.439 |  | 21.978.547.004 | - |

(*) Là khoản tạm ứng để triển khai các dự án.
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, công ty không có các khoản phải thu ngắn hạn khác được sừ dụng để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.

## Tạm ưng

|  | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Phải thu các bên liên quan | - | - | - | - |
| Phải thu các tổ chức và cá nhân khác | 15.241.277.810 | - | 17.966.048.610 | - |
| Nguyễn Nhưt Đông | 4.073.200.000 | - | 3.939.800.000 |  |
| Nguyễn Lê Anh Đào | 2.098.556.000 | - | 1.582.575.000 | - |
| Nguyễn Văn Quỳnh | 2.060 .610 .100 | - | 3.176.200.000 | - |
| Đinh Văn Thuần | 1.562.731.650 | - | 2.795.731.650 | - |
| Các cá nhân khác | 5.446 .180 .060 | - | 6.471 .741 .960 | - |
| Cộng | 15.241.277.810 | - | 17.966.048.610 | - |

Cho kỳ ké toán 6 tháng tù̀ ngày 01 thâng 01 đên ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiépp theo)

Ký quỹ, ký cuọc c

|  | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri | Dự phòng | Giá tri | Dự phòng |
| Phải thu các bên liên quan | - |  | - |  |
| Phải thu các tổ chức và cá nhân khác | 4.526.608.54I |  | 2.653.935.462 |  |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - CN Sờ Giao Dịch 2 | 4.399.458.541 |  | 2.511 .506 .712 |  |
| Các nhà cung cấp khác | 127.150.000 |  | 142.428.750 |  |
| Cộng | 4.526.608.541 |  | 2.653.935.462 |  |

5b. Phải thu dài hạn khác

| Pro | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Phài thu các bên liên quan | - | - | - | - |
| Phải thu các tổ chức và cá nhân khác | 8.000.000 | - | 16.300.000 | - |
| Ký cượ, ky quy | 8.000 .000 | - | 16.300 .000 | - |
| Cộng | 8.000 .000 | - | 16.300.000 | - |

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018, công ty không có các khoản phải thu ngắn hạn khác được sử dụng để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.
6. Nợ xấu

| Chi tiết | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Giá trị có thế thu hồi ${ }^{\left({ }^{( }\right)}$ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi ${ }^{\text {(*) }}$ |
| Các bên liên quan | - | - | - | - |
| Các tổ chức và cá nhân khác | - | - | - |  |
| Quá hạn từ 06 tháng - 01 năm | - | - | - | - |
| Quá hạn từ 01 năm-02 năm | - | - | - |  |
| Quá hạn từ 02 năm - 03 năm | - | - | - |  |
| Quá hạn trên 03 năm | 687.174 .058 | - | 687.174.058 |  |
| Huawei Techonologies (Trung Quốc) | 381.287.040 | - | 381.287 .040 |  |
| Huawei Techonologies (Cambodia) | 110.532.800 | - | 110.532.800 |  |
| Cảc đối turong khác | 195.354.218 | - | 195.354.218 |  |
| Cộng | 687.174.058 | - | 687.174.058 | $\because$ |

c) Giá trị có thể thu hồi bằng giá gốc trừ số nợ phài thu đã lập dự phòng.

Tình hình biến động dư phòng nơ phải thu khó đòi nhur sau:

|  | Nợ phải thu ngắn hạn | Nợ phải thu dài hạn | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | (687.174.058) | - | (687.174.058) |
| Trich lập dự phòng bồ sung | - | - | - |
| Hoàn nhập dự phòng | - | - | - |
| Số cuối kỳ | (687.174.058) | - | (687.174.058) |

7. Hàng tồn kho

| Hàng tồn kho | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chi tieit | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dưp phòng |
| Hàng mua đang đi trên đường | - | - |  |  |
| Nguyên liệu, vật liệu | 1.468.541.460 | (206.735.651) | 1.426.666.969 | (206.735.651) |
| Công cur dung cup | 30.489.415 | - |  |  |
| Chi phí SXKD dở dang (*) | 18.220.291.241 | - | 18.106.102.494 |  |
| Thành phầm | 91.781 .793 | - | 91.781 .793 |  |
| Hàng hóa | 7.271.486.160 | 1.987.389.609) | 4.789.080.426 | 1.987.389.609) |
| Hàng gữi đi bán | 57.901.734.501 | - | 15.619.095.399 |  |
| Cộng | 84.984.324.570 | (2.194.125.260) | 40.032.727.081 | (2.194.125.260) |

${ }^{(*)}$ Chi phí SXKDDD chủ yếu là của hoạt động lắp đặt.
Công ty không có hàng tồn kho dùng thế chấp, cầm cố đề bảo đảm các khoán vay và nợ.

## 8. Chi phí trả trước

8a. Chi phí trả trước ngắn hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Công cup dụng cup | 213.560 .828 | 58.376 .716 |
| Chi phi bảo lã̃h chờ phân bố | 216.562 .550 | 300.298.460 |
| Cọng | 430.123.378 | 358.675.176 |

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
Đia chil: Số 750 (làu 3) Diện Biền Phủ, phương 11, quîn 10, TP Hód Chi Mînh
BAO CAO TAl CHiNH (Riêng)
Cho kỳ ké toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh (tilep theo)

Tinh hình biến động chi phí trả trước ngắn hạn nhu sau:

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | 358.675 .176 | 349.532.763 |
| Tăng trong kỳ | 565.580 .211 | 610.996.395 |
| Phân bồ trong kỳ | (494.132.010) | (460.704.509) |
| Số cuối kỳ | 430.123.377 | 499.824.649 |

## 8b. Chí phí trả trước dài hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền thuê đất ${ }^{\text {() }}$ | 1.365.511.851 | 1.391.276.227 |
| Công cup dụng cur | 860.039.002 | 1.184.722.889 |
| Chi phí bảo lânh chờ phân bồ | 1.024.117.602 | 671.469 .265 |
| Cộng | 3.249.668.455 | 3.247.468.381 |

(*) Đất thuê tại Lô I-3b-4-b, đường N6, Khu Công Nghệ Cao TP.HCM căn cứ theo Hơp đồng thuê đất số 04/HĐTĐ/KCNC-2004 ngày 24/11/2004 và phụ lục Hơp đồng thuê đất PL 04/KCNC-2009 ngày $26 / 10 / 2009$. Thời hạn thuê là 50 năm.

Tình hình biến đông chi phi trả trước dài hạn nhur sau:

| Chi tiêt | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2018 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | 3.247.468.381 | 2.858.469.884 |
| Taxng trong kỳ | 1.107.112.620 | 127.214.409 |
| Phân bồ trong kỳ | (1.104.912.545) | (599.262.779) |
| Số cuối kỳ | 3.249.668.455 | 2.386.421.514 |

Công ty Cổ phả̀n Viển thông VTC
Dịa chl: Số 750 (làu 3) Điện Biên Phừ, phương 11, quần 10, TP Hó̀ Chi Minh
BAO CAO TÀI CHINH (Riëng)
Cho kỳ ké toán 6 tháng tiù ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo)

## 9. Tài sản cố định hữu hình

| Chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Nguyên giá |  |  |  |  |  |
| 1. Số đầu năm | 697.048.615 | 6.013.723.063 | 4.054.481.224 | 672.444.673 | 11.437.697.575 |
| 2. Tăng trong kỳ | - | 285.857.000 | - | - | 285.857.000 |
| 3. Giàm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 697.048.615 | 6.299.580.063 | 4.054.481.224 | 395.357.708 | 11.723.554.575 |
| Trong do: |  |  |  |  |  |
| Đã khấu hao hết nhưng vẵn còn sử dụng | 697.048.615 | 3.720.142.780 | 2.021.863.941 | 99.865 .900 | 6.538.921.236 |
| II. Giá trị hao mòn |  |  |  |  |  |
| 1. Số đầu năm | 662.196.193 | 5.196.266.164 | 2.239.822.890 | 648.505.282 | 8.746.790.529 |
| 2. Tăng trong kỳ | 34.852 .422 | 125.999.671 | 114.610.000 | 5.984 .850 | 281.446.943 |
| Kháu hao trong kỳ | 34.852.422 | 125.999.671 | 114.610.000 | 5.984 .850 | 281.446.943 |
| 3. Giàm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 697.048.615 | 5.322.265.835 | 2.354.432.890 | 654.490.132 | 9.028.237.472 |
| III. Giá trij còn lại |  |  |  |  |  |
| 1. Tại ngày đầu năm | 34.852.422 | 817.456.899 | 1.814.658.334 | 23.939.391 | 2.690.907.046 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | - | 977.314 .228 | 1.700.048.334 | 17.954.541 | 2.695.317.103 |
| Trong do: |  |  |  |  |  |
| Tạm thời chưa sừ dụng | - | - | - | - | - |
| Đang chờ thanh lý | - | - | - | - |  |

Trong đó:

- Giá trị còn lại của tài sản dùng đề đảm bảo khoản vay với số tiền 1.700 .048 .332 đồng.
- Công ty không có các cam kết về việc mua, bán tài sản cố định hỡu hình có giá trị lớn trong tưong lai.

10. Tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Phần mềm máy vi tính | Cộng |
| :---: | :---: | :---: |
| I. Nguyên giá |  |  |
| 1. Số đầu năm | 266.393.864 | 266.393.864 |
| 2. Tăng trong kỳ | - | - |
| 3. Giảm trong kỳ | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 266.393.864 | 266.393.864 |
| Trong đó: |  |  |
| Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sừ dung | 53.502.864 | 53.502.864 |
| II. Giá trị hao mòn |  |  |
| 1. Số đầu năm | 222.425.114 | 222.425.114 |
| 2. Tăng trong kỳ | 3.937 .500 | 3.937.500 |
| Khấu hao trong kỳ | 3.937.500 | 3.937.500 |
| 3. Giàm trong kỳ | - | - |
| 4. Số cuối kỳ | 226.362.614 | 226.362.614 |
| III. Giá trị còn lại |  |  |
| 1. Tại ngày đâu năm | 43.968.750 | 43.968 .750 |
| 2. Tali ngày cuối kỳ | 40.031 .250 | 40.031.250 |
| Trong đó: |  |  |
| Tạm thơi chưa sừ dụng | - | - |
| Đang chờ thanh lý | - | - |

Trong đó:

- Công ty không có tài sản nào dùng để thế chấp đảm bảo vay.
- Công ty không có các cam kết về việc mua, bán tài sàn cố định vô hình có giá trị lớn trong tưong lai.


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

| Chi tiết | Số đầu năm | Chi phí phát sinh trong năm | Kết chuyễn vào TSC ( trong năm | Kết chuyền giảm khác | Số cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Dı̛̣án Xây dựng nhà xưởng khu công nghệ cao | 700.000.000 |  |  | - | 700.000.000 |
| Cộng | 700.000 .000 |  |  | - | 700.000 .000 |

12. Phải trả người bán ngắn hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả các bên liên quan | 273.761.322 | 273.761.322 |
| Công ty TNHH ĐT\&PT Công nghệ Thông minh (STID) | 273.761.322 | 273.761 .322 |
| Phải trả nhà cung cấp khác | 216.312.461.426 | 179.624.170.441 |
| Công ty TNHH Phân phối Công nghệ Quang Dũng | 130.647.240.984 | 121.071.776.889 |
| Ciena Communication Inc (\#USD 2.523.915,08) | 58.047.522.925 |  |
| Các nhà cung cấp khác | 27.617.697.517 | 58.552.393.552 |
| Cộng | 216.586.222.748 | 179.897.931.763 |

Công ty không có nọ̣ quá hạn thanh toán
13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phäi trả các bên liên quan | - | - |
| Phäi trả nhà cung cấp khác | 15.570.282.784 | 10.260.726.164 |
| Tồng công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net | 7.881.503.731 | 4.790.962.675 |
| Công ty Cồ phần Cokyvina ${ }^{\text {( }}$ ) | 3.996.451.440 |  |
| Ban Quán lý dư án HP2 (*) | 2.303.699.613 | 2.303.699.613 |
| Các khách hàng khác | 1.388.628.000 | 3.166.063.876 |
| Cộng | 15.570.282.784 | 10.260.726.164 |

$\left.{ }^{( }\right)$Là khoản tạm ứng $10 \%$ cho đơn đặt hảng PO1 thuộc Họp đồng số 04/2018/EAB-ETV-VTC ngày 18 tháng 04 năm 2018 thời gian thục hiện dự án 52 tuần. Và đơn đặt hàng PO2 thuộc hợp đồng số $06-2017 / E A B-E T V-V T C$ TELECOM/COKYVINA/VNPT NET "Xúc tiến dự án Cung cấp dịch vụ lắp đặt Ericsson 2016-2017".
(*) Là khoản tạm ứng cho Hơp đồng số 30-11/2017/HD-WB5 ngày 30 tháng 11 năm 2017 thực hiệnn gói thầu 'C2-C5 Duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian thực hiện dụr án 2 năm' thời gian thực hiện hợp đồng này 24 tháng.

Công ty Có phần Viễn thông VTC
Dia chì: Số 750 (lẩu 3) Dị̣̂n Biên Phừ, phurờng 11, quận 10, TP Hó Cht Minht
BAO CAO TAl CHINH (Riêng)
Cho kỳ két toán 6 tháng từ ngày 01 tháng 01 đên ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| Chî tiêu | Số đầu năm |  | Số phát sinh trong kỳ |  | Số cuối kỳ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Phải thu | Phải nôp | Số phải nộp | Số đă nộp | Phải thu | Phải nôp |
| Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội đja | - | 3.230.436.913 | 2.059.513.283 | (3.481.305.217) | - | 1.808.644.979 |
| Thuế giá trị gia tăng hàng nhệp khấu | - | - | 6.013.436.168 | (6.013.436.168) | - | - |
| Thuế xuất, nhập khấu | - | - | 507.364 .855 | (507.364.855) | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | 548.698 .931 | 303.632.202 | (276.084.995) | - | 576.246.138 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 35.238 .064 | 246.118.935 | 1.048.908.060 | (910.175.411) | - | 349.613 .520 |
| Các loại thuế khácthuế môn bải |  | 5.634 .061 | 3.000 .000 | (3.000.000) | - | 5.634 .061 |
| Cộng | 35.238.064 | 4.030.888.840 | 9.935.854.568 | 11.191.366.646 | . | 2.740.138.698 |

## Thuế giá tri gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất $5 \%, 10 \%$.

## Thuế xuất, nḥ̣̂p khả̉u

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

## Thuế Thu nhị̂p doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất $20 \%$.

## Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

## 15. Phải trả người lao động

Quỹ lương được trích trên cơ sở theo Biên bản nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2018.

| Chi tiết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền lương phải trà | 656.577 .288 | 2.276.460.363 |
| Tiền thưởng phải trà | - | - |
| Công | 656.577.288 | 2.276.460.363 |

16. Chi phí phải trả ngắn hạn

| Chi tiêt | Số cuối kì | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả các bên liên quan |  | - |
| Phải trả các tổ chức và cá nhân khác | 1.252.509.583 | 2.303.663.113 |
| Chi phi lăi vay phải trà | 313.697.139 | 338.560 .523 |
| Chi phí thuê văn phòng | 575.454.544 | 565.909.000 |
| Các chi phí phải trà ngắn hạn khác | 363.357 .900 | 1.399.193.590 |
| Cộng | 1.252.509.583 | 2.303.663.113 |

17. Phải trả ngắn hạn khác

| Chi tiêt | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải trả các bên liên quan | 47.840 .407 | 23.661 .777 |
| Công ty TNHH ĐT\&PT Công Nghệ Thông Minh (STID) | 47.840.407 | 23.661.777 |
| Phải trả các tổ chức và cá nhân khác | 6.639.601.557 | 4.332.416.061 |
| Kinh phí công đoàn | 205.851.905 | 159.110.705 |
| Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN | 231.758 .761 | 229.321.149 |
| Cồ tức, lọi nhuận phải trả | 3.711.529.360 | 88.214 .960 |
| Phải trà nhân viên thực hiȩ̧nn dự án | 491.462.338 | 976.944.185 |
| Các khoản phải trà ngắn hạn khác | 1.998.999.193 | 2.878.825.062 |
| Cộng | 6.687.441.964 | 4.356.077.838 |

18. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

| Chi tiết | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Số có khả năng trả nọ | Giá tri | Số có khả năng trả nọ̣ |
| Vay và nơ thuê tài chính ngắn hạn phảa trả các bên liên quan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh (công ty con) ${ }^{\text {(i) }}$ | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.500 .000 .000 | 2.500.000.000 |
| Vay và ng̣ thuêt tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhần khác | 103.323.245.709 | 103.323.245.709 | 127.011.440.090 | 127.011.440.090 |
| Vay tô chức tín dụng | 103.323.245.709 | 103.323.245.709 | 97.031.440.090 | 97.031 .440 .090 |
| -Ngân hàng Đầu tuc và Phát triển Việt Nam - CN Ch ${ }^{\text {Co }}$ lờn ${ }^{(2)}$ | 5.046.459.177 | 5.046.459.177 | 4.203.172.043 | 4.203.172.043 |
| -Ngân hàng TMCP Quân đôi-CN Só giao dich $2^{(3)}$ | 98.276.786.532 | 98.276.786.532 | 92.828.268.047 | 92.828.268.047 |
| Vay của Công ty CP Công nghệ Tích Hợp (ITE) ${ }^{(4)}$ | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - |  |
| Vay từ các cá nhân ${ }^{(5)}$ | 46.200.000.000 | 46.200.000.000 | 29.980.000.000 | 29.980.000.000 |
| Cộng | 155.523.245.709 | 155.523.245.709 | 129.511.440.090 | 129.511.440.090 |

Các Hopp đồng vay phải trả nhut sau:
${ }^{(1)}$ Khoản vay Công ty TNHH Đầu tư và Phát triến Công nghệ Thông Minh theo hợp đồng số 01/HĐVV/2018 ngày 14 tháng 6 năm 2018.

- Lăi suất $7,5 \% /$ năm,
- Thời hạn vay 01 tháng
- Mục đích vay để sử dụng cho hoạt động của Công ty
- Tài sản đảm bảo: tín chấp
${ }^{(2)}$ Khoản vay từ Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn theo hợp đồng hạn mức tín dụng số 1118/2016/6690764/HĐTD ngày 24 tháng 3 năm 2016, hạn mức tín dụng 60.000.000.000 đồng và hợp đồng tín dụng hạn mức số $1118 / 2017 / 6690764 / \mathrm{H}$ ĐTD ngày 05 tháng 6 năm 2017. Văn bản sửa đồi, bổ sung hợp đồng tín đụng số 1308/2018/2942449/HĐTD ngày 27 tháng 6 năm 2018.
- Hạn mức tín dụng : $\quad 80.000 .000 .000$ đồng
- Thời hạn cấp tín dụng: 12 tháng
- Lãi suất theo từng khế ước vay
- Thời hạn vay: tối đa 5 tháng/khế ước
- Mục đích vay: bồ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mờ LC

Công ty Có phà̉n Viễn thông VTC
Bìa chì: Số 750 (à̉u 3) Đị̣̂n Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP Hồ Cht Mînh
BAO CAO TÀl CHiNH (Riêng)
Cho kỳ ké toân 6 tháng tù̀ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo)

Tài sản đàm bảo: Xe Toyota 52P-9382, Xe Toyota 56N-5762, máy scaner SeeGull MX, máy đo phơi nhiễm từ và ký quỹ, các hợp đồng tiền gừi, cầm cố, thế chấp tài sản của Công ty, đề nghị tín chấp tối đa theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh chọ Lớn.
${ }^{(3)}$ Khoản vay từ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chỉ nhánh Sở giao dịch 2 theo hợp đồng Hạn mức tín dụng số 21193.18.103.2344761TD ngày 19 tháng 6 năm 2018.

- Hạn mức tín dụng:
- Thời hạn cấp tín dụng:
- Thời hạn cấp tín dụng:
350.000 .000 .000 đồng
đến hết ngày 13/06/2019
tối đa 09 tháng
- Lãi suất theo từng khế ước vay
- Mục đích vay: thanh toán lương, thanh toán tiền mua hàng hóa

Tài sản đảm bảo: Xe ô tô con Toyota, biển kiềm soát 51F-524.47, tiền ký quỹ tại MB, Hợp đồng tiê̂n gừi, thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá do MB phát hảnh, trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc; Hợp đồng tiển gừi, sổ tiết kiệm do các Tổ chức tín dụng được MB chấp thuận phát hành; Bất động sản; Phương tiện vận tải theo quy định của MB , hàng hoá và quyền đòi nợ hình thành từ phương án đối với phương án MB tài trọ

- ${ }^{(4)}$ Khoản vay Công ty Cồ phần Công nghệ Tích Họp theo hợp đồng vay vốn số 13062018 ngày 13 tháng 6 năm 2018.
- Lãi suất $7,5 \% /$ năm,
- Thời hạn vay 03 tháng
- Mục đích vay để phục vụu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tài sản đàm bảo: Tín chấp
${ }^{(5)}$ Các khoản vay cá nhân với lăi suất $10 \% /$ năm, thời hạn vay từ 01 đến 03 tháng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Chi tiết số phát sinh vể các khoản vay và nơ thuê tài chinh ngắn hạn trong năm nhur sau:

|  | Số đầu năm | Số tiền vay phát sinh trong kỳ | Số tiền vay đã trả trong kỳ | Số cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vay ngắn hạn ngân hàng | 97.031.440.090 | 138.261.148.146 | (131.969.342.527) | 103.323.245.709 |


| - Ngân hàng Đầu tư và Phát triền Việt Nam - CN Chơ lớn | 4.203.172.043 | 5.576.349.855 | (4.733.062.721) | 5.046.459.177 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| - Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Sở giao dịch 2 | 92.828.268.047 | 132.684.798.291 | (127.236.279.806) | 98.276.786.532 |
| Vay từ các cá nhân | 29.980.000.000 | 16.420.000.000 | (200.000.000) | 46.200.000.000 |
| Vay tù TCTD khác | 2.500 .000 .000 | 6.000.000.000 | (2.500.000.000) | 6,000.000.000 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ <br> Thông minh (công ty con) | 2.500 .000 .000 | 5.000.000.000 | (2.500.000.000) | 5.000.000.000 |
| Vay của Công ty CP Công nghệ Tích Hợp (ITE) | - | 1.000.000.000 | - | 1.000 .000 .000 |
| Cộng | 129.511.440.090 | 160.681.148.146 | (134.669.342.527) | 155.523.245.709 |

Công ty Cở phà̀n Viễn thông VTC
Đia chì: Số 750 (lảu 3) Diện Biên Phừ, phưòng 11, quị̂n 10, TP Hồ Chi Minh BAO CAO TAI CHiNH (Rièng)
Cho kỳ ké toán 6 tháng tì̀ ngăy 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyét minh Bảo cáo tài chinh (tiép theo)
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

| Chi tiết | Số đầu năm | Tăng do trích lập từ Iḷ̛i nhuận | Tăng khác ${ }^{(*)}$ | Chí quy <br> trong kỳ | Số cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Quỹ khen thưởng | 151.995.987 | 205.528.923 | 18.180.000 | (55.000.000) | 320.704 .910 |
| Quỹ phúc lợi | 46.953.664 | 205.528.924 | - | (5.600.000) | 246.882.588 |
| Cộng | 198.949.651 | 411.057 .847 | 18.180.000 | (60.600.000) | 567.587.498 |

${ }^{(`)}$ Tăng khác là do Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam khen thưởng.

Cho kỳ ké toán 6 tháng tì ngày 01 thäng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bàn thuyết minh Báo cáo täi chinh

## 20. Vốn chủ sờ hữu

20a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hưuu

| Chi tiêu | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Cổ phiếu quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Quý khác thuộc vốn chủ sở hựu | Lợi nhuận sau thuế chura phân phối | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Số dư đầu năm trước | 45.346.960.000 | 200.264.000 | (55.530.000) | 5.815.766.683 | 57.211.489 | 3.020.715.222 | 54.385.387.394 |
| Tăng trong năm trước | - | - | - | 344.816 .566 | - | 8.676.434.964 | 9.021 .251 .530 |
| Giàm trong năm truớc | - | - | - | - | - | (4.617.527.532) | (4.617.527.532) |
| Số dư cuối kỳ trước/aầu năm nay | 45.346.960.000 | 200.264 .000 | (55.530.000) | 6.160.583.249 | 57.211.489 | 7.079.622.654 | 58.789.111.392 |
| Tăng trong kỳ | - | - | - | 270.399.627 | - | 314.306 .517 | 584.706 .144 |
| Giàm trong kỳ | - | - | - | - | - | (4.773.571.874) | (4.773.571.874) |
| Số dư cuối kỳ | 45.346.960.000 | 200.264.000 | (55.530.000) | 6.430.982.876 | 57.211.489 | 2.620.357.297 | 54.600 .245 .662 |

${ }^{*}$ ) Lơi nhuận phân phối trong năm, Công ty căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số $01 / 2018 / \mathrm{NQ}$-ĐH円CĐ ngày 17 tháng 4 năm 2018.

## 20b. Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

| Chi tiết | Tỷ lệ | Số cuối kỳ | Số dầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vốn goóp cồ đông Nhà nước | 46,67\% | 21.163.160.000 | 21.163.160.000 |
| Vốn góp các cồ đông khác | 53,33\% | 24.183.800.000 | 24.183,800.000 |
| Cộng | 100,00\% | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |

Cố đông Nhà nước là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Tinh hinh góp vốn điều lệ như sau:

|  | Theo Đilều lệ Công ty |  | Vốn điều lệ đã góp (VND) | Vốn điều lệ còn phài góp (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | $\begin{aligned} & \text { Tỳ lê̂ } \\ & (\%) \end{aligned}$ |  |  |
| Vốn góp cố đông Nhà nước | 21.163.160.000 | 46,67 | 21.163.160.000 | . |
| Vốn góp các cồ đông khác | 24.183.800.000 | 53,33 | 24.183.800.000 | - |
| Cô̂ng | 45.346.960.000 | 100,00 | 45.346.960.000 | . - |

20c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lọi nhuận
Chi tiết

> - Vốn góp của chủ sở hữu
> + Vốn góp đâu năm
> + Vốn góp tăng trong kỳ
> +Vốn góp giảm trong kỳ
> + Vón góp cuối kỳ
> - Cố tức, lq̣i nhuận đã chia

20d. Cổ phiếu

| - | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Số lương cổ phiếu đăng ký phát hành | 4.534.696 | 4.534 .696 |
| Số lương cồ phiếu đã bán ra công chúng | 4.534.696 | 4.534 .696 |
| Cố phiếu phổ thông | 4.534 .696 | 4.534.696 |
| Có phiếu uu ãai | - | (5.553) |
| Sốlương cồ phiếu đượ mua lại (cồ phiếu quỹ) | (5.553) | (5.553) |
| Cố phiếu phố thông | (5.553) | (5.553) |
| Cố phiếu vu ããi | - | - |
| Số lự̛ng cố phiếu đang lưu hành | 4.529.143 | 4.529.143 |
| Cổ phiếu phố thông | 4.529.143 | 4.529.143 |
| Cồ phiếu ıuи đãi | - |  |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cồ phiếu) | 10.000 | 10.000 |

## 20 . <br> Cổ tức

Cổ tức được chia theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hàng năm. Cổ tức năm nay được chia theo Nghị quyết số $01 / 2018 / \mathrm{NQ}$-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2018.

- Cồ tức đã công bố và đã trả trong kỳ

06 tháng đầu năm 2017
3.623.314.400

+ Cố tức đã công bố trên cố phiếu phố thông
+ Cổ tức đã công bố trên cố phiếu uu đãi
- Cồ tức đã công bố sau sau ngày kết thúc kỳ kế toán
+ Cố tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
3.623.314.400
3.623.314.400
+ Có tức đã công bố trên cổ phiếu vu đãi
- Cố tức của cố phiếu ưu đãi lũ̃y kế chưa được ghi nhận


## 20f. Các quỹ của doanh nghiệp

## Quỹ̃ đầu tur phát triến

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê̂, chế tạo sản phẩm mớ;
- Mua sắm mới TSCĐ và dây chuyền công nghệ;
- Góp vốn liên doanh liên kết, đầu tư các dự án BOT, BO, BT, BCC;
- Các hoạt động đầu tư khác.


## Quy khen thuóng

- Khen thường đột xuất các tập thề, cá nhân trong Công ty có thành tích đóng góp xuất sắc trong năm;
- Khen thưởng cuối kỳ hoặc thường kỳ vào các ngày lễ tết cho CBNV trong Công ty;
- Khen thường cho các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có thành tích đóng góp xây dựng phát triễn Công ty.


## Quỹ phúc lọi

- Chi cho nghì ngooi tham quan du lich hàng năm cùa CBNV trong Công ty;
- Đầu tư xây dựng hoặc sưa chữa, bố sung vốn xây dựng các công trình phúc lọi công cộng của Công ty;
- Công tác đối ngoại, hỗ trọ cho CBNV trong Công ty, tham gia chính sách xã hội;
- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho Người lao động trong Công ty gặp hoạn nạn khó khăn;
- Các hoạt động khác (văn nghệ, thể dục thể thao....);

Việcc sừ dụng Quỹ phúc lọi do Tồng Giám đốc quyết định kết hợp với việc tham khảo ý kiến của Công đoàn công ty.

## 20g. Phân phối lọi nhuận

Số dư đầu năm

> 7.079.622.654

Ḷ̛i nhuận sau thuế thu nhậ̣p doanh nghiệp
Phân phối trong năm:
Quỹ khen thuơng, Phúc lọi
411.057 .847

Thù lao $H \nsupseteq Q T$, $B K S$
468.800.000

Quỹ đà̀u tus phát triến
270.399.627

Phân phối cố tức 2017
3.623.314.400

Lơi nhuận chưa phân phối cuối kỳ
(*) Lg̣i nhuận phân phối trong năm, Công ty căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2018 số $01 / 2018 / \mathrm{NQ}$-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2018.
21. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

|  | Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Chi tiết | Gốc ngoại iệ | VND | Gốc ngoại tệ | VND |
| Ngoai tệ các loại (USD) | 4.867,11 | 111.460.825 | 261,24 | 3.943 .257 |

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐVT: VND)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a Tổng doanh thu

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu hoạt động thương mại | 116.439.804.402 | 48.084.804.700 |
| Doanh thu cung cấp dich vụ | 33.346.067.933 | 2.804.074.436 |
| Doanh thu cho thuê tài sản, thiết bị | - | 131.850.000 |
| Cộng | 149.785.872.335 | 51.020.729.136 |

## Ib Doanh thu bán hàng và̀ cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan

Công ty không phát sinh giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụu cho các bên liên quan không phải là công ty con, liên kết.

Công ty Có phần Viễn thông VTC
Đia chit: Số 750 (làu 3) Điện Biền Phư, phường 11, quận 10, TP Hồ Chi Minh
BAO CAO TAI CHINH (Rièng)
Cho kỳ ké toadn 6 tháng tǐ̀ ngày 01 tháng 01 đén ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiép theo)
2. Giá vốn hàng bán

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | 6 tháng đầu năm 2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn hoạt động thương mại | 106.483.244.289 | 44.572.921.189 |
| Giá vốn dịch vụ | 28.950.185.374 | 1.722.674.019 |
| Giá vốn cho thuê hoạt động | $\cdot$ | 71.274 .716 |
| Cộng | 135.433.429.663 | 46.366.869.924 |

## 3. Doanh thu hoạt động tài chính

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | 6 tháng đầu $\begin{array}{r}\text { năm } 2017\end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Cồ tức, lại nhuận được chia | 3.840.000.000 | 6.000.000.000 |
| Lãi chênh lệch tẏ giá | 8.236 .241 | 375.841 .756 |
| Lăi tiền gừ | 430.454.831 | 172.016.863 |
| Cọng | 4.278.691.072 | 6.547.858.619 |

4. Chi phí hoạt động tài chính

| Chi tiết | $6 \text { tháng đầu }$ | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Lăi tiền vay | 5.630.449.919 | 2.740.928.287 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá | 679.206 .771 |  |
| Chi phí tài chính khác | - | 692.013.354 |
| Cộng | 6.309.656.690 | 3.432.941.641 |

5. Chí phí bán hàng

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng dầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí cho nhân viên | 1.269.594.472 | 791.635 .956 |
| Chi phí dưng cu, đồ dung | 55.353 .096 | 42.083 .144 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 22.727 .274 | 22.727.270 |
| Chi phí mua ngoài | 474.969.863 | 121.087.735 |
| Chi phí khác bằng tiền | 4.040.149.681 | 1.809.392.606 |
| Cộng | 5.862.794.386 | 2.786.926.715 |

# Công ty Cổ phần Viễn thông VTC 

Đìa chỉ: Sô 750 (là̀u 3) Dị̣̂n Biên Phư, phurờng II, quận 10, TP Hó Cht Minht
BAO CAO TAl CHINH (Riêng)
Cho kỳ ké toán 6 tháng tì̀ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiếp theo)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chi tiết | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2018 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nhân viên | 2.819.481.546 | 1.947.421.764 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 410.843.608 | 189.594.272 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 118.547 .500 | 118.547 .500 |
| Thuế, phi, lệ phí | 6.468 .182 | 4.227 .690 |
| Chi phí dư phòng | - | 467.050.864 |
| Chi phi mua ngoài | 1.532.274.066 | 164.205.608 |
| Chi phí khác bằng tiền | 871.932.962 | 1.141.378.184 |
| Cộng | 5.759.547,864 | 4.032.425.882 |

## 7. Chi phí khác

| Chi tiết | 6 tháng đầu <br> năm 2018 |
| :--- | ---: | ---: |
| Tiền phạt vi phạm hợp đồng | 28.125 .432 |
| Tiền phạt chậm nộp thuế | 52.496 .691 |
| Chi phí khác | 589.962 |
| Cộng | $\mathbf{8 1 . 2 1 2 . 0 8 5}$ |

## 8. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoàn thu nhập tính thuế với thuế suấ $20 \%$. Thuế thu nhập doanh nghiệ̣p phải nộp trong năm được tạm tính như sau:

9. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

Chi tiêu này không trình bày trên Báo cáo riêng của Công ty Cồ phần Viễn thông VTC vì đây là Công ty mẹ. Theo Khoản 3.19 và 3.20 Điều 113 Thông tur 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cuả Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, chi tiêu này sẽ trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất."
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

| Chi tiết | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2018 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 93.454.004.085 | 51.518,196.742 |
| Chi phí nhân công | 11.269.720.635 | 8.027.503.924 |
| Chi phí khấu hao TSCD | 285.384.443 | 260.612.406 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.013.503.275 | 2.981.730.358 |
| Chi phí khác bằng tiền | 24.528.252.823 | 4.800.143.016 |
| Cộng | 131.550.865.261 | 67.588.186.446 |

## VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ (ĐVT: VND)

1. Các giao dịch không bằng tiền

Công ty không phát sinh các giao dich không bằng tiền
2. Các khoản tiền và tương đương tiền Công ty đang nắm giữ nhưng không được sử dụng

Tiền ký quy̆, Hơp đồng tiền gừi, thé tiết kiệm, giấy tờ có giá do Ngân hàng TMCP Quận Đội - Chi nhánh Sờ Giao dịch 2 phát hành để đàm bảo vay.
3. Thu tiền từ đi vay

Tiền thu từ đi vay là tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường (xem thuyết minh số V.18)
4. Tiền trả nợ gốc vay

Tiền trả nợ gốc vay là tiền trả nọ̣ gốc vay theo khế ước thông thường (xem thuyết minh số V.18)

## VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG KHÁC (ĐVT: VND)

## 1. Tài sản tiềm tàng

Công ty không có tài sản tiềm tàng ành hưởng đến báo cáo tài chính cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

## 2. Nợ tiềm tàng

Công ty không có nợ tiềm tàng ảnh hường đến báo cáo tài chính riêng gĩ̛̛a niên độ cần thiết phải có các điều chinh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.
3. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viê̂n quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chù chốt và các bên liên quan khác.
3a. Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt
Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trỉ, Ban Kiểm soát và các thành viên Ban điều hành.
Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chù chốt là các thành viên mật thiết trong gia đinh các thành viên quản lý chù chốt.
Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.
Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chư chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.
Công nơ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viền quản lý chủ chốt
Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chư chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quàn lý chủ chốt.
Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt $\left.{ }^{( }\right)$

| Chi tiết | 6 tháng đầu năm 2018 | $\begin{array}{r} 6 \text { tháng đầu } \\ \text { năm } 2017 \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền lương | 1.567.000.000 | 721.830 .045 |
| Cổ tức | - | 24.294.400 |
| Cộng | 1.567.000.000 | 746.124.445 |

${ }^{\left({ }^{\circ}\right)}$ Các thành viên chư chốt là các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.
3b. Giao dịch và số dux với các bên liên quan khác
Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm:
Các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ,

Công ty Cổ phằn Viễn thông VTC
Dia chil: Số 750 (lả̉u 3) Điện Biên Phừ, phưòng 11, quịin 10, TP Hồ Chi Minh
BAO CAO TAl CHINH (Riëng)
Cho kỳ két toán 6 tháng tà ngày 01 tháng 01 đến ngảy 30 tháng 6 năm 2018
Bản thuyét minh Báo cáo tà chinh (tiép theo)

Các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ.

## Giao dịch với các bên liên quan

Công ty không có giao Giao dịch với các bên liên quan

## Công nợ với các bên liên quan khác

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày trong các thuyết minh ở Mục V .

## 4. Báo cáo theo bộ phận

Công ty lựa chọn các bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là bộ phận báo cáo chính yếu vì rùi ro và tỳ suất sinh lời của Công ty bị tác động chủ yếu bởi nhỡng khác biệt về sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp. Các bộ phận theo khu vực địa lý là bộ phận báo cáo thứ yếu. Các hoạt động kinh doanh của Công ty được tồ chức và quản lý theo tính chất của sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp với mỗi một bộ phận là một đơn vị kinh doanh chiến lược cung cấp các sản phẩm khác nhau và phục vụ các thị trường khác nhau.
4a. Trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vụcc kinh doanh

| Chi tiết | Hoạt động <br> Thương mại | Hoạt động Thuê tài sản, thiết bị | Hoạt động cung cấp dịch vụ | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 tháng đầu năm 2018 |  |  |  |  |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu | 116.439.804.402 | - | 33.346.067.933 | 149.785.872.335 |
| Giá vốn hàng bán | 106.483.244.289 | - | 28.950.185.374 | 135.433.429.663 |
| Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 9.956.560.113 | - | 4.395.882.559 | 14.352.442.672 |
| 6 tháng đầu năm 2017 |  |  |  |  |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vu | 48.084.804.700 | 131.850 .000 | 2.804.074.436 | 51.020.729.136 |
| Giá vốn hàng bán | 44.572.921.189 | 71.274.716 | 2.572.788.849 | 46.366.869.924 |
| Lơi nhuận gôp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.511.883.511 | 60.575.284 | 993.345.587 | 4.653.859.212 |

## 4b. Trình bày báo cáo bộ phận theo khu vục địa lý

Trong kỳ, hoạt động của Công ty toàn bộ thực hiện trên lãnh thồ Việt Nam.

## 5. Tài sản đảm bảo

## Tài sản thế chấp cho đơn vị khác

- Xe Toyota 52P-9382, Xe Toyota 56 N - 5762 , máy scaner SeeGull MX, máy đo phơi nhiễm từ và ký quỹ, cẩm cố, thế chấp tài sản của Công ty, đề nghị tín chấp tối đa theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh chợ Lớn.
- Xe Toyota 51F-524.47 và các Hợp đồng tiển gứi tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Sở Giao Dịch 2, tiền ký quy̌ tại Ngâ̂n hàng, Hợp đồng tiền gừi, thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá do $\mathrm{Ngân}$ hàng phát hành.


## Tài sản nhận thế chấp của đơn vị khác

Công ty không nhận tài sản đảm bảo nào của đơn vị khác tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

## 6. Khả năng hoạt động liên tục

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ không có yếu tố nào cho thấy có thể ành hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Do vậy, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỷ kế toán 6 tháng từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 được lập dựa trên già thiết Công ty hoạt động kinh doanh liên tục.

## 7. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Theo ý kiến của Ban Điều hành, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán 6 tháng từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ không bị ành hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán cho đến ngày lập Báo cáo này cần thiết phài có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

Tp Hó Chi Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

## Người lập biểu



## NGUYẼN THỤY KIĖU GIANG



