## bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2014

## MỤC LỤC

Nội dung Trang
Những thông tin chung ..... 02
Bảng cân đối kế toán ..... 03-04
Báo cáo kết quả kinh doanh ..... 05
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..... 06
Bản thuyết minh báo cáo tài chính ..... 07-19

## NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên và địa chỉ

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

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

2. Đây là Báo cáo tài chính của: VĂN PHÒNG - CÔNG TY CÓ PHÀN VIẼN THÔNG VTC
3. Ngày kết thúc niên độ kế toán: ngày 31 tháng 12 năm 2014.
4. Ngày lập báo cáo tài chính: ngày 22 tháng 01 năm 2015.
5. Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

CÔNG TY CÓ PHÀN VIĚ̀N THÔNG VTC
Lầu 3, số 750 , Điện Biên Phú, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀl CHÍNH
cho Quý 4 năm 2014

Mả̃u B 01-DN/HN

## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

Tąi ngày 31 tháng 12 năm 2014

| TȦI SȦN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \\ \hline \end{gathered}$ | Thuyết minh | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A TẢI SẢN NGÁN HAN $(100=110+120+130+140+150)$ | 100 |  | 59.847.123.191 | 23.481.788.289 |
| I Tiển và các khoản tương đương tiền | 110 |  | 1.189.866.845 | 655.676.285 |
| 1 Tiền | 111 | V.1. | 1.189.866.845 | 655.676.285 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 |  | - | - |
| II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 |  | 6.152.528.000 | 60.000 .000 |
| 1 Đầu ưu ngắn hạn | 121 |  | 6.152.528.000 | 60.000 .000 |
| 2 Dư phòng giàm giá đầu tư ngấn hạn ( ${ }^{*}$ ) | 129 |  |  |  |
| III Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 39.340.454.406 | 11.322.023.842 |
| 1 Phài thu cùa khách hàng | 131 |  | 38.623.669.748 | 10.226.148.373 |
| 2 Trả trước cho người bán | 132 |  | 49.100 .000 | 510.864 .411 |
| 3 Phải thu nội bộ | 133 |  |  |  |
| 4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD | 134 |  | 388.214.130 | 471.505 .552 |
| 5 Các khoàn phài thu khác | 135 | V.2. | 279.470.528 | 195.673.526 |
| 6 Dự phòng phài thu ngắn hạn khó đòi | 139 |  | - | (82.168.020) |
| IV Hàng tồn kho | 140 |  | 4.598.280.297 | 4.793.509.029 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | v.3. | 4.598.280.297 | 4.793.509.029 |
| 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 |  | - |  |
| V Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 8.565.993.643 | 6.650.579.133 |
| 1 Chi phí trà trước ngắn hạn | 151 |  | 441.148.138 | 470.253 .718 |
| 2 Thuể GTGT được khấu trừ | 152 |  |  |  |
| 3 Thuế và các khoản khác phài thu Nhà nước | 154 |  | - |  |
| 4 Tài sản ngắn hạn khác | 158 |  | 8.124.845.505 | 6.180.325.415 |
| B TẢI SẢN DẢI HẠN $(200=210+220+240+250+260)$ | 200 |  | 31.215.186.393 | 32.535.584.806 |
| 1 Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | - |  |
| II Tài sản cố định | 220 |  | 1.634.532.056 | 2.725.627.762 |
| 1 Tai sản cố định hữu hình | 221 | V. 4 | 934.532.056 | 2.025.627.762 |
| - Nguyên giá | 222 |  | 10.441.103.361 | 12.090.857.164 |
| - Giá tri hao mòn luy kế | 223 |  | (9.506.571.305) | (10.065.229.402) |
| 3 Tài sản cố định vô hình | 227 | V. 5 | - |  |
| - Nguyên giá | 228 |  | 203.393.864 | 203.393.864 |
| - Giá trị hao mòn luy kế | 229 |  | (203.393.864) | (203.393.864) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 |  | 700.000 .000 | 700.000 .000 |
| III Bất động sản đầu tư | 240 |  | - | - |
| IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | 27.702.978.823 | 27.702.978.823 |
| 1 Đầu tư vào công ty con | 251 |  | 21.702.978.823 | 21.702.978.823 |
| 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 |  | 6.000.000.000 | 6.000 .000 .000 |
| V Tài sản dài hạn khác | 260 |  | 1.877.675.514 | 2.106.978.221 |
| 1. Chi phí trà truớc dài hạn | 261 | V. 6 | 1.545.862.483 | 1.597.391.234 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoăn lại | 262 |  | 136.949 .310 | 136.949 .310 |
| 3. Tai sản dài hạn khác | 268 |  | 194.863.721 | 372.637.677 |
| VI Lọi thế thương mại | 269 |  | - | - |
| TÓNG CQNG TẢI SẢN ( $280=100+200$ ) | 270 |  | 91.062.309.584 | 56.017.373.095 |


| NGUȮN VÓN | ÂN $\ddagger$ <br> 31 thá <br> (tiếp | I KÉ T g 12 nă reo) |  | 31/12/2013 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | 31/12/2014 |  |
| A NỢ PHĂI TRÅ $(300=310+330)$ | 300 |  | 43.140.733.925 | 10.457.451.809 |
| I Nog ngắn hạn | 310 |  | 42.950.813.925 | 10.164.631.809 |
| 1 Vay và nọ ngắn hạn | 311 | V. 7 | 9.621.078.725 | 1.612.407.241 |
| 2 Phải trà ngườ bán | 312 |  | 24.693.982.293 | 5.191.969.394 |
| 3 Người mua trả tiền trưóc | 313 |  | - | - |
| 4 Thuế và các khoản phài nộp Nhà nước | 314 | V. 8 | 1.768.428.520 | 788.288.711 |
| 5 Phải trả người lao động | 315 |  | 905.205 .981 | 650.585.605 |
| 6 Chi phí phải trả | 316 | V. 9 | 267.872 .900 | 262.871.900 |
| 7 Phải trà nội bộ | 317 |  | - | - |
| 8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 318 |  | 286.056.736 | 286.056.736 |
| 9 Các khoản phải trà, phài nộp khác | 319 | V. 10 | 5.352 .998 .685 | 1.300.162.137 |
| 10 Dự phòng phài trả ngằn hạn | 320 |  | - | - |
| 11 Quy khen thương, phúc lọi | 323 |  | 55.190 .085 | 72.290 .085 |
| II N ¢ dài hạn | 330 |  | 189.920.000 | 292.820.000 |
| 1 Phải trà dài hạn người bán | 331 |  | - | - |
| 2 Phải trà dài hạn nội bộ | 332 |  | - | - |
| 3 Phài trà dài hạn khác | 333 |  | - | - |
| 4 Vay và nọ dâi hạn | 334 |  | - | - |
| 5 Thuế thu nhập hoăn lại phài trả | 335 |  | - |  |
| 6 Dự phòng trọ̆ cấp mất việc làm | 336 |  | - | - |
| 8 Doanh thu chưa thưc hiện | 338 |  | 189.920.000 | 292.820.000 |
| B VÓN CHỬ SỞ HỠU ( $\mathbf{4 0 0}=\mathbf{4 1 0 + 4 3 0 )}$ | 400 |  | 47.921.575.659 | 45.559.921.286 |
| I Vốn chủ sở hữu | 410 |  | 47.921.575.659 | 45.559.921.286 |
| 1 Vốn đầu tư cua chủ sờ hơu | 411 | V. 11 | 45.346.960.000 | 45.346.960.000 |
| 2 Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V. 11 | 200.264.000 | 200.264.000 |
| 4 Cổ phiếu quŷ (*) | 414 | V. 11 | (55.530.000) | (55.530.000) |
| 6 Chênh lệch tỷ giá hối đoaii | 416 |  | - | - |
| 7 Quy đầu tư phát triển | 417 |  | 3.788.928.136 | 3.788.928.136 |
| 8 Quy dự phòng tài chính | 418 |  | 2.026.838.547 | 2.026.838.547 |
| 9 Quy khác thuộc vốn chủ sở hỡu | 419 |  | 1.015.194.744 | 1.015.194.744 |
| 10 Lọi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V. 11 | (4.401.079.768) | (6.762.734.141) |
| II Nguồn kinh phí và quy khác | 430 |  | - |  |
| C LỢI İCH CỦA CÓ ĐÔNG THIĖU SÓ | 439 |  | - |  |
| TÓNG CQQN NGUÓN VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 91.062.309.584 | 56.017.373.095 |

TP.Hồ Chí Maninh Ngày 22 tháng 01 năm 2015 CÔNG TVCO PHAN VIẼN THÔNG VTC


## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌNG KINH DOANH <br> Quý 4 năm 2014

| Chí tiêu |  | MS | TM | Quý IV |  | Luay kê tù̀ đầu nảm đến cuối Quỹ IV |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Năm nay |  | Năm truờc | Năm nay | Năm trườ |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dijch vụ |  | 01 |  | 35.728.948.306 | 9.182.535.462 | 42.369.073.844 | 14.300.541.912 |
| 2 | Các khoan giàm trư doanh thu | 02 |  | - | - | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dich vụ $(10=01-02)$ | 10 | V1. 12 | 35.728.948.306 | 9.182.535.462 | 42.369.073.844 | 14.300.541.912 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | V1. 13 | 28.237.433.837 | 4.272.126.361 | 33.597.840.316 | 11.434.320.640 |
| 5 | Ḷ̛i nhuân gộp về bán hàng và cung cấp dich vu ( $20=10-11$ ) | 20 |  | 7.491.514.469 | 4.910.409.101 | 8.771.233.528 | 2.866.221.272 |
| 6 | Doanh thu hoạt đọng tài chính | 21 | VI. 14 | 9.910 .695 | 15.587 .752 | 1.522.192.897 | 1.243.605.144 |
| 7 | Chi phi tai chinh | 22 | VI. 15 | 371.463.713 | 59.346 .282 | 632.260 .545 | 62.851 .609 |
|  | Trong đó: Chi phi lãi vay | 23 |  | 329.758.746 | 59.171 .822 | 589.806 .770 | 58.257 .567 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 24 | V. 16 | 1.464.956.276 | 369.939.169 | 3.860.976.263 | 2.570.494.112 |
| 9 | Chí phíquản lŷ doanh nghiệp | 25 | VL. 17 | 1.140.314.381 | 842.578.214 | 4.692.580.486 | 3.928.484.262 |
| 10 | Lq̣i nhuạn $n /($ (0) ) thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(24+25)\}$ | 30 |  | 4.524.690.794 | 3.654,133.188 | 1.107.609.131 | (2.452.003.567) |
| 11 | Thu nhạp khác | 31 | VI. 18 | 2.133.093.216 | 208.319.264 | 2.142.671.896 | 926.930.253 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | VI. 19 | 749.566.505 | 13 | 2.142 .67 .896 888.626 .654 | 279.697.556 |
| 13 | Lqui nhuận khác ( $40=31-32$ ) | 40 |  | 1.383.526.711 | 208.319.251 | 1.254.045.242 | 647.232.697 |
| 14 | Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế $(50=30+40+45)$ | 50 |  | 5.908.217.505 | 3.862.452.439 | 2.361.654.373 | (1.804.770.870) |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 |  | - | - |  |  |
| 16 | Chi phi thuế TNDN hoăn lại | 52 |  | - | - |  |  |
| 17 | Lq̣i nhuận sau thuế thu nhập DN $(60=50-51-52)$ | 60 |  | 5.908.217.505 | 3.862.452.439 | 2.361.654.373 | (1.804.770.870) |

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kế toán trưởng


Trần Thi Phương Sương

## BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIÈN TẸ

## (Theo phurơng pháp gián tiếp)

kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đên ngày 31/12/2014
Đon vi tinh: VND

| Chí tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \\ \hline \end{gathered}$ | TM | $\begin{aligned} & \text { Từ } 01 / 01 / 2014 \\ & \text { đên } 31 / 12 / 2014 \end{aligned}$ | Tî̀ 01/01/2013 <br> đến 31/12/2013 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Luru chuyển tiển từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| 1. Ļoi nhuận triơơ thuế | 1 |  | 2.361 .654 .373 | (1.804.770.870) |
| 2. Diểu chỉnh cho các khoản |  |  |  |  |
| - Kháu hao tài sản cố định | 2 |  | 631.863 .703 |  |
| - Các khoản dư phòng | 3 |  | $(82,168.020)$ | $17.192 .020$ |
| - Laĩ, Iồ từ hoạt động đầu tư | 5 |  | (3.000.506.343) | (1.577.970.812) |
| - Chi phi lãi vay | 6 |  | 589.806 .770 | 58.257 .567 |
| 3. Ļ̣i nhụ̂n từ hoạt động kinh doanh trườ thay đôi vốn lưu động | 8 |  | 500.650.483 | (2.510.766.574) |
| - Tăng, giam các khoàn phai thu | 9 |  | (29.870.577.745) | 410.898 .894 |
| - Tăng, giam hàng tổn kho | 10 |  | 195.228.732 | 551.443 .336 |
| Tăng, giàm các khoản phải trả (không kể lâi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 |  | 24.691.710.632 | (1.069.474.976) |
| - Tãng, giàm chi phi trà truớc | 12 |  | 80.634 .331 | (246.367.137) |
| - Tiên lải vay phải trà | 13 |  | (589.806.770) | (58.257.567) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 |  | 167.569.067 |  |
| - Tiển thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 |  | 167.569.067 | 427.316.908 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 |  | (17.100.000) | (172.386.249) |
| Lıư chuyển tiển thuẩn tì̛ hoogt động kinh doanh | 20 |  | (4.841.691.270) | (2.667.593.365) |
| II. Luru chuyền tiền từ hoạt động đầu tư |  |  |  |  |
| 1. Tiền chi để mua sấm, xây dụmg TSCĐ và các tài sàn dài hạn khác | 21 |  | (181.818.182) | (386.815.000) |
| 2. Tiển thu từ thanh lý, nhương bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  | 2.120 .000 .000 | 348.200 .000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nơ cùa đơn vỉ khác | 23 |  |  |  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cùa đơn vị khác | 24 |  | (6.092.528.000) | 55.000.000 |
| 5. Tiền chi đẩu tư góp vốn vào đơn vỉ khác | 25 |  |  |  |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đonn vị khác | 26 |  | - |  |
| 7. Tiền thu laii cho vay, cổ tức và lọi nhuận đươe chia | 27 |  | 1.521.556.528 | 1.229.770.812 |
| Luru chuyển tiền thuần tì hoọt aộng đầu tur | 30 |  | (2.632.789.654) | 1.246.155.812 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhặn vốn góp cùa chû sở hữu | 31 |  |  |  |
| 2. Tiển chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 |  |  |  |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 |  | 11.753.927.543 | 2.012.407.241 |
| 4. Tiền chi trà nơ gốc vay | 34 |  | (3.745.256.059) | (400.000.000) |
| 5. Tiền chi trà nọ thuê tâi chinh | 35 |  |  | - |
| 6. Cồ tức, lại nhuận đã trà cho chù sơ hưu | 36 |  | - | - |
| Lưu chuyển tiển thuần tì hogt aọng tài chinh | 40 |  | 8.008.671.484 | 1.612.407.241 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( $50=20+30+40$ ) | 50 |  | 534.190 .560 | 190.969 .688 |
| Tiền và turơng đương tiền đầu kỳ | 60 |  | 655.676.285 | 464.706.597 |
| Ảnh hương cưa thay đối tỳ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ | 61 |  | - | - |
| Tiển và tương đương tiền cuối kỳ $(50+60+61)$ | 70 | V. 1 | 1.189.866.845 | 655.676.285 |

TP.Hò̀ Chí Minh, Ngày 22 tháng 01 năm 2015
CÔNG TYCORPHANVHĖN THÔNG VTC


Lầu 3, số 750 , Điện Biên Phủ, phường 11 , quận $10, \mathrm{HCM}$

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

## 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được thành lập từ việ̣c cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước của Công ty Thiết bị điện thoại là "Trung tâm nghiên cứu sản xuât và bảo dưỡng thiết bị thông tin 1 (VTC1)" theo Quyết định số 618/1999/QD-TCCB ngày 08/09/1999 của Tổng cuc trường Tồng cục Bưư điện. Công ty Cổ phần Viễn thông VTC hiện nay hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đối lần thứ 16 số 056681 ngày 11/07/2013 do Sở kế hoạch và đẩu tư thành phố Hồ Chí Minh cáp.

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

## Các Công ty con bao gồm:

## Tên đơn vi

Công ty Cổ phần Công nghệ Tich Họp (ITE)
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh (STID)

Tỳ lề loi ich $\frac{\text { Tỳ lê quyền }}{\text { biếuquyết }}$ Đia chỉ
$51 \%$
$60 \%$

750 Điện Biên Phưu, phường 11, quận 10. tp. Hồ Chi Minh

Lô $1-3 \mathrm{~b}-4-\mathrm{a}$, Đường N 6 , khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM

## Dầu tur vào Công ty liên kết

## Tên đơn vi

Tỹ lê lơi ich Ty̌ lê quyền Điachỉ biểu quyết

GH số T3-B4L, tầng hầm, tòa nhà Topaz, số 92 đường Nguyễn Hỡu Cảnh, p22, Quận Bình Thạnh.

## 2. Linh vựe kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sàn xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ.
3. Ngành nghề kinh doanh

- Nghiên cứu, SX và lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện từ và tin học;
- Xây dựng, Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trọ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện từ và tin học.
- Chuyển giao kỹ thuật công nghệ chuyên ngảnh viễn thông, điện, điện tử và tin học;
- Xuất nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dich vụu khác phù hợp với quy định cùa Pháp luật Việt Nam;
- Cho thuê tài sàn hoạt động, cho thuê các sân phẩm, thiết bị bưu chính viễn thông, điện, điện từ và tin học;
- Sản xuất các loại thẻ (card) dùng trong lĩnh vực: tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác. In offset;
- In offset, in nhiệt... trên thẻ;
- Viết phần mềm;
- Sản xuất, mua bán sửa chữa, bảo hành, bảo dương các loại thẻ, thiết bị phần cửng, phần mềm phục vụu ưng dưng thẻ. Mua bán camera quan sát, cừa sử dưng khoá điện từ, khoá điện từ, văn phòng phẩm, máy móc và nguyên vật liệu sản xuất thẻ. Đại lý ký gừi hàng hoá
- In offset trên bao bì. Nghiên cứu lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hỗ trợ vận hành các thiết bỉ, công trình bưu chính, viễn thông, điện-điện tử, tin học, các động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Cho thuê thiết bi động cơ nổ và thiết bị lạnh;
- Đại lý cung cấp và phát triển các dịch vụ viễn thông sử dưng công nghệ CDMA và PHS (IPAS). Mua bán các loại máy thiết bi đầu cuối dùng cho mạng viễn thông sử dụng công nghệ CDMA và PHS (IPAS);


## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH

- Đại lý phân phối sản phẩm cáp và vật liệu viễn thông;
- Tư vấn giám định tổn thất công trinh, thiết bị bưu chính, viễn thồng, điện tử, tin học;
- Sản xuất lắp ráp, mua bán, sửa chữa điện thoại đi động, các thiết bị phần cúng phần mềm của điện thoại di đông.
- Mua bán, lắp đật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bi đầu cuối dùng trong viễn thông;
- Mua bán máy móc thiết bỉ vănn phòng, thiết bị điện, điện tử, tin học, điện lạnh, các loại dùng trong viễn thông;
- Đaii lý mua bán hàng hóa;
- Đại lý cung cấp dich vu buru chính viễn thông;
- Dich vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông internet;
- Xây dựg co sờ hạ tầng công trình viễn thông.

Đia chỉ: Lầu 3, số 750, Điện Biên Phú, phường 11, quận $10, \mathrm{HCM}$
Tel: 08. 38331106
Fax: 08.38300253
II. Kỳ kế toán, đơnn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán

Kỳ ké toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toán

Đon vị tiền tệ sừ dưng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo phương pháp già gốc, phù họp vơi các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung.
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toản áp dụng

Công ty áp dưng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngàay 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính hơp nhất của Công ty được lập và trinh bày phù họp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toản Việt Nam hiện hành.
3. Hinh thức kế toán áp dụng

Công ty áp dưng hình thức ghi sổ trền máy vi tinh, sừ dưng phần mềm kế toán EFFECT.

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

## 1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền là chi tiêu tồng hơp phàn ánh toàn bộ số tiền hiện có cùa doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền măt tại quy của doanh nghiệp và tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù họp với quy định tại Luật kế toản số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lương tiển xác định và không có rüi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đơ đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, phù hơp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

## Phương pháp chuyễn đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ đự̛̣c quy đổi theo tỷ giá hối đoái giao địch thực tế. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính số dư các khoàn tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỳ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm khoá số lập Báo cáo tài chính.

## 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

## - Nguyên tá̛c ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở đia điểm và trạng thái hiện tại.

- Phurơng pháp tinh giá tri hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền
- Phurơng pháp hạch toàn hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên


## 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

### 3.1 Nguyên tắc ghi nhận phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỵ kế và giá trị còn lại.
Việcc ghi nhận Tài sàn cố định hữu hình và Khấu hao tài sàn cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cổ định hữu hình, Quyét đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ truởng Bô Tài chính và Thông tư số $45 / 2013 /$ TT-BTC ngày $25 / 04 / 2013$ của Bộ trương Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quàn lý, sử dưng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sấm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm già), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dưng.

Nguyên giá tải sản cố định hợu hình tự xây dựng hoạ̃c tự chế bao gồm giáa thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dưng hợạc tự chế và chi phi lắp đặt chạy thừ.

Công ty áp đưng phương pháp khấu hao đường thả̉ng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tinh chất và mục đich sừ dụng trong hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty gồm:

## Loại tài sản cố định

Nhà cưa, vật kiến trúc
Thời gian khấu hao <nằm>

Máy móc, thiết bi
Phương tiện vận tài, thiết bij truyền dẫn
Thiết bi, dưng cu quản lŷ

10-50
4-5
6
4-5

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH

### 3.2 Nguyên tắc ghỉ nhận phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Tài sản cố định vổ hình cùa Công ty là phần mềm kế toán và phần mềm cài đặt máy IBM (SRV-IML)
Việc ghi nhận Tai sàn cố định vô hình và Khấu hao tài sàn cố định thực hiện theo Chuẫn mưrc kế toán số 04 - Tài sàn cố định vô hình, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trường Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trich khấu hao tài sàn cố định.

Tải sàn cố định vồ hình được ghỉ nhận theo nguyên giá, được phàn ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỵ kế và giá trị còn lại.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sàn cố định vô hình. Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đich sử dưng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định
Thời gian khấu hao <năm>
Phần mềm kế toán
4
Phần mềm cài đặt máy IBM
6
4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chỉ phí đi vay

Nguyên tắc ghi nhận chỉ phí đi vay
Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hơp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chưng từ ngain hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tải chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dưng hợc sản xuất tài sản đờ dang được tính vào giá trị cùa tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ điểu kiện quy đỉnh trong Chuẩn mưc kế toán số 16 - Chi phi đi vay.

## 5. Nguyên tắc ghỉ nhận chỉ phí phải trả

Chi phi phài trà của Công ty là các khoản được ghi nhân vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này; các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phỉ sản xuất, kinh doanh trong kỳ dựa trên họp đồng đã kẏ kêtt với nhả thầu phụ̣ để ghi nhận chì phí tương ưng với việc ghi nhận doanh thu.

## 6. Nguyên tấc ghỉ nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đẩu tư của chủ sở hữu cùa Công ty được ghỉ nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hơru.
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhân theo số chênh lệch lớn hơn giựa giâ thực tế phát hành và mệnh giă cố phiếu khi phát hành cố phiếu hoặc tâi phát hành cổ phiếu quỵ.

Vốn khác của chủ sở hữu là vốn bổ sung từ các quŷ, từ lọi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh
Lơi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lọ̣i nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điểu chỉnh do áp đụng hồi tố thay đồi chính sách kế toán và điểu chinh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## 7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ hoạt động cung cấp lắp đặt các thiết bỉ viễn thông, xây dựng công trinh viễn thông, bán thé ...; Doanh thu từ tiền lăi tiền gừi.

Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm đươe xác định theo giá trị họp lý của các khoản tiền đâ thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc đồn tích, ghi nhận khi chuyến giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoả đơn và được khách hảng chấp nhận thanh toân, phù hợp vơi 5 điểu kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mục số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

Doanh thu cung cấp dịch vư được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã có nghiệm thu, thanh lý, đã phát hành hoó đơn và đự̛̣c khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hơp với 4 điểu kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mưce số 14 - " Doanh thu và thu nhập khác". Phẩn công việc đã hoàn thành cùa dich vu cung cấp được xác định theo phương pháp tỳ lệ hoàn thành.

Doanh thu các đựán cung cấp, xây lắp được xác định theo giai tri khối lự̛̣ng thực hiện, được khách hàng xác nhận bẳng nghiệm thu, quyết toán, đã phát hành hoá đon GTGT, phù họp vởi quy định tại Chuẩn mực số 15 - " Họp đồng xây đựng".

Doanh thu từ tiền lâi tiền gừi, được ghi nhận trên co sờ thời gian và lăi suấ thưc tế từng kỳ, phù họp vơi 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiển lãi, tiền bản quyển, cổ tức và lọi nhuận được chia quy định tại Chuần mưce số 14 - "Doanh thu và thu nḥ̣̂p khác".

Các khoản nhận trướe của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kẏ.
8. Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chí phí tài chính

Chi phi tải chính được ghi nhận trong Báo cáo két quà hoạt động kinh doanh là tổng chi phi tài chính phát sỉnh trong kỳ, không bủ trừ vơi doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lâi vay, chênh lệch tỹ giá.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập đoanh nghiệp hiện hành, chí phí thuế thu nhập doanh nghiị̂p hoăn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
10. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
10.1 Nguyên tấc ghi nhận các khoản phài thu, phải trả

Nguyên tác xác định khoản phài thu khách hàng dựa theo Hơp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuât cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Họp đồng kinh tế.
Nguyên tắc xảc định khoản phải trà người bán dựa theo Họp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng cùa bên mua.

Khoản người mua trà trước được ghi nhận căn cứ vào hơp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH

### 10.2 Nguyên tắc ghỉ nhận chí phí xây dựng cơ bàn đờ dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dưng phục vu muc đich sản xuât, cho thuê, quản trị hay bất kỷ mục đich nảo được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng muce công trình, công trỉnh hoạćc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đù hoả đơn, chưng từ họp pháp.

### 10.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sờ các phiếu thu, chửng từ ngân hàng, cảc khế uớc vay và các hơp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 nầm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngăn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

### 10.4 Các nghìa vụ về thuế

## Thué Già tri gia tă̆ng (GTGT)

Doanh nghiệp áp đưng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hương dẫn cùa luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT $0 \%$ đối vơi các lô hàng xuát khẩu, $5 \%$ đối với một số mặt hàng thiêt bi viễn thông, sàn phả̉m khác, $10 \%$ đối với hoạt động bán thè, cung cấp, lắp đạat thiét bỉ viễn thông.

## Thuế thu nhị̂p doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suât thuế thu nhập doanh nghiệ̣ là $25 \%$ trên lọi nhuận chịu thuế.
Công ty áp dưng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20\% đối vơi hoạt động sàn xuất thè thông minh và tồng đài chuyển mạch số - truy câp mạng theo Quyết định 8672/BKH/DN ngày 20/12/2001 và Quyết đinh số $8119 / \mathrm{BKH} / \mathrm{DN}$ ngày $23 / 12 / 2002$ của Bộ Kế hoạch và đầu tur.

Việc xảc định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành vể thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác đinnh sau cùng vể thuế Thu nhập doanh nghiệp từy thuộc vào kết quà kiểm tra của co quan thuê có thầm quyền.

## Thuếkhác

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

### 10.5 Nguyên tắc ghỉ nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tậ̣ họp theo giá trị và số lượng thành phâm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

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

CÔNG TY CÓ PHÀN VIĚ̃N THÔNG VTC
Là̀u 3, số 750, Điện Biên Phù, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh Tel: 08. 38331106

Fax: 08.38300253

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH

## (tiếp theo)

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toản hơp nhất

1. Tiền
a. Tiền mặt
b. Tiền gừi ngân hàng

## Cộng

2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Phải thu người lao động
Các đối tượng khác
Cộng
3. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu
Công cu, dung cu
Chi phí sàn xuất kinh doanh dờ dang
Thành phầm
Hàng hoá
Hàng gữi đi bán
Cộng giá gốc hàng tồn kho
4. Tăng, giàm TSCĐ hữu hình

| $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2014 \\ \text { VND } \end{array}$ | 01/01/2014 VND |
| :---: | :---: |
| 19.630 .785 | 14.767.455 |
| 1.170.236.060 | 640.908.830 |
| 1.189.866.845 | $\mathbf{6 5 5 . 6 7 6 . 2 8 5}$ |
| 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| VND | VND |
| 7.377 .891 | 7.368 .011 |
| 272.092.637 | 188.305.515 |
| 279.470.528 | 195.673.526 |
| 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| VND | VND |
| 1.148.681.159 | 1.133.580.812 |
| 35.364 .550 | - |
| 79.503.910 | 604.229 .702 |
| 91.781 .793 | 91.781 .793 |
| 2.547.557.226 | 2.553.148.222 |
| 695.391 .659 | 410.768 .500 |
| 4.598.280.297 | 4.793.509.029 |

Đon vi tinh: VND

| Chî tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiêt bi | Phương tiện vận tài truxền dẳn | Dupng cy quản lý | $\begin{aligned} & \text { TSCD } \\ & \text { khác } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Công TSCD } \\ & \text { hû̃u hinh } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Nguyền giá |  |  |  |  |  |  |
| 1. Số đầu kỳ | 2.528.620.600 | 5.921.225.970 | 2.874.089.102 | 766.921 .492 |  | 12.090.857.164 |
| 2. Täng trong kỳ |  | 181.818 .182 |  |  |  | 181.818.182 |
| - Do mua sá́m |  | 181.818.182 |  |  |  | 181.818.182 |
| - Täng khác |  |  |  |  |  | - |
| 3. Giàm trong kỳ | 1.831.571.985 |  |  |  |  | 1.831.571.985 |
| - Thanh lŷ, nhuagng bán | 1.831.571.985 |  |  |  |  | 1.831.571.985 |
| - Chuyên sang CCDC |  |  |  |  |  | - |
| 4. Số cuối kỳ <br> II. Hao mòn lûy kế | 697.048.615 | 6.103.044.152 | 2.874.089.102 | 766.921.492 | II. Hao mòn lây kế | 10.441.103,361 |
| 1. Số đalu kẏ | 1.390.741.348 | 5.397.110.564 | 2.510.455.998 | 766.921.492 |  | 10.065.229.402 |
| 2. Tăng trong ky | 252.862.066 | 219.118.107 | 159.883.532 |  |  | 631.863.705 |
| 3. Giàm trong ky | 1.190.521.800 |  |  |  |  | 1.190.521.800 |
| - Thanhl ly, nhurong bán | 1.190.521.800 |  |  |  |  | 1.190.521.800 |
| - Giàm khác |  |  |  |  |  | - |
| 4. Số cuối kỳ | 453.081.614 | 5.616.228.671 | 2.670.339.530 | 766.921.492 |  | 9.506.571.307 |
| III. Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |  |
| 1. Số đầu kỳ | 1.137.879.252 | 524.115.406 | 363.633.104 |  |  | 2.025.627.762 |
| 2. Số cuối kỳ | 243.967.001 | 486.815 .481 | 203.749.572 | - |  | 934.532.054 |

Là̀u 3, số 750, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> (tiếp theo)

5. Tăng, giàm tài sản cố định vô hình

## Chî tiêu

Nguyên giá
Số dư ngày 01/01/2014

Thanh lý, nhucong bán
Số dư ngày 31/12/2014
Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dur ngày 01/01/2014
Khấu hao trong kỳ
Số dư ngày 31/12/2014
Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2014
6. Chi phí trả trướe dài hạn

Tiền thuê đất khu công nghệ cao từ 2014 đến 2044 của
Văn phòng Công ty
Cộng
7. Vay và nợ ngắn hạn

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Công ty TNHH ĐTPT Công Nghệ Thông Minh
Vay cá nhân

## Cộng

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế GTGT đầu ra
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

## Cộng

9. Chí phí phài trà

Dựán LD 290 Vinaphone (Site survey + BSC + BTS)
Chi phí BD máy phát điện, ACCU và máy lạnh cho VMS6
Chì phi kiểm toán nằm 2014

Đon vi tính: VND

| Phần mềm | Cộng |
| :---: | :---: |
| 203.393.864 | 203.393.864 |
| 203.393.864 | 203.393.864 |
| 203.393.864 | 203.393.864 |
| 203.393.864 | 203.393.864 |
| 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| VND | VND |

1.545.862.483
1.545.862.483

31/12/2014 VND
1.553.078.725
992.407 .241
700.000.000
7.368.000.000
9.621.078.725

31/12/2014
VND
$\begin{array}{ll}1.441 .709 .308 & 510.040 .714\end{array}$
272.613 .936
272.613.936
48.471.215
5.634 .061
1.768.428.520
788.288 .711

31/12/2014
01/01/2014
VND
VND
208.704.900
4.168 .000
4.167.000
55.000 .000
267.872.900
50.000 .000
262.871 .900

## BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH <br> (tiêep theo)

10. Các khoàn phài trả, phải nộp ngắn hạn khác

$$
31 / 12 / 2014
$$

01/01/2014
VND
VND
Kinh phí công đoàn
Báo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Các khoản phải trả, phải nộp khác:
349.956.516
334.077.551
75.810 .046
354.933.451

Cộng
61.683 .301
90.709.774
33.888.157
45.943 .443
5.352.998.685

## CÔNG TY CÓ PHÀN VIĚN THÔNG VTC

Lầu 3, số 750, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chi Minh Tel: 08. 38331106

Fax: 08.38300253
Mẫu B09a- DN
BẢN THUYÉT MINH BẢO CẢO TẢI CHÍNH
(tiếp theo)
11. Vốn chủ sở hữu
11.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hir̃u

|  | Vốn đầu tur của chủ sở hữu | Thặng dur vốn cổ phần | Cổ phiếu quy̆ | Quỹ đầu tur phát triển | $\begin{gathered} \text { Quỹ dừ } \\ \text { phòng tài } \\ \text { chính } \end{gathered}$ | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lưi nhuận chưa phân phối | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 5 |
| Số dur tại ngày 01/01/2014 | 45.346.960.000 | 200.264.000 | (55.530.000) | 3.788.928.136 | 2.026.838.547 | 1.015.194.744 | (6.762.734.141) | 45.559.921.286 |

- Tâng vốn trong kỳ này
- Lai trong kỳ
- Tâng do phân phối lại nhuận
- Tang khác (*)
- Giäm vốn trong trong kỳ
- Phân phối lọi nhuận
- Lô trong kỳ
2.361 .654 .373
2.361.654.373,00
- Giaim khác

Số dư tai ngày 31/03/2014
45.346.960.000
200.264.000 (55.530.000)
3.788.928.136
2.026 .838 .547
1.015.194.74

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(tiếp theo)
11.2 Chi tiết vốn đà̀u tur của chủ sở hựu

Vốn góp của nhà nước
21.163.160.000

01/01/2014
VND
Vốn gôp cùa các cổ đông
24.183.800.000
21.163.160.000
24.183.800.000

Cộng
45.346.960.000
11.3 Cấc giao dicch về vốn với các chù sở hữu và phân phối cổ tức, chia ḷ̣̂i nhuận

31/12/2014
01/01/2014
VND
VND
Vốn đầu tư cùa chủ sở hữu
45.346.960.000
45.346.960.000

Vốn góp đà̀u năm
45.346.960.000
45.346.960.000

Vốn góp tăng trong kỳ
-
Vốn góp giàm trongkỳ
Vốn goóp cuối kỳ
45.346.960.000
45.346.960.000

Cổ tức, lọi nhuận đâ chia
11.4 Cỏ̉ tức

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giưra niên độ
12. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng hoá
Doanh thu cung cấp dịch vu
Doanh thu cho thuê tài sàn, thiết bì
Doanh thu khác
Cồng
42.369.073.844
27.697.460.345
13.234.304.185
1.207.280.000
230.029.314

Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 VND
2.153.084.000 10.889.718.067 1.238 .839 .845
18.900 .000

Lằu 3, số 750, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## (tiếp theo)

13 Giá vốn hàng bán

Giá vốn bán hàng hoá
Giá vốn cung cấp dịch vụ
Giả vốn cho thuê tải sản, thiết bị
Giá vốn khác
Cộng
14. Doanh thu hoạt động tài chính

Lải tiền gừi, tiền cho vay
Lãi chênh lệch tỹ giá
Ḷ̛i nhuận được chia từ hoạt động GV đầu tư
Cộng
15. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay
Lô chênh lệch tỷ giá
Chi phí tài chính khác
Cộng
16. Chì phí bán hàng

Chi phí nhân viên
Chi phí dưng cu, đồ dùng
Chi phí bảo hành
Chi phíquảng cáo tiếp thị
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Chi phf tiếp khách của TTOMC
Cộng
17. Chí phíquản lý

Chi phí nhân viên
Chi phí đồ dùng văn phòng
Chi phí khấu hao TSCĐ
Thuế, phí và lệ phí
Chi phí dich vu mua ngoài

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 VND
22.792.329.060
9.751.426.182
952.117 .915
101.967 .159
33.597.840.316

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 VND

| 21.556 .528 | 29.770 .812 |
| ---: | ---: |
| 636.369 | 13.834 .332 |
| 1.500 .000 .000 | 1.200 .000 .000 |
| $\mathbf{1 . 5 2 2 . 1 9 2 . 8 9 7}$ |  |
| Tư 01/01/2014 | $\mathbf{1 . 2 4 3 . 6 0 5 . 1 4 4}$ |
| đến 31/12/2014 | Từ 01/01/2013 |
| VND | đến 31/12/2013 |
| VND |  |
| 589.806 .770 | 58.257 .567 |
| 748.808 | 4.594 .042 |
| 41.704 .967 |  |
| $\mathbf{6 3 2 . 2 6 0 . 5 4 5}$ |  |

Từ 01/01/2014
đến 31/12/2014
VND
1.303.356.331
55.137 .260
21.815 .000
1.269 .690 .267
767.781 .044
443.196 .361
3.860 .976 .263

Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014
2.256.068.150
20.127.499
9.956 .708
56.528 .751
1.303.375.156

Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 VND
1.946 .224 .481
8.417.836.886
1.061.292.428
8.966 .845
11.434 .320 .640

Từ 01/01/2013
đến 31/12/2013
VND
29.770.812
13.834.332
1.200 .000 .000
1.243.605.144

Từ 01/01/2013
đến 31/12/2013
VND
8.257.567
4.594.042

Tù̀ 01/01/2013
đến 31/12/2013
VND
606.197 .770
14.155 .409
1.720 .000
3.030 .000
1.103.156.351
665.007 .727
177.226:855
2.570 .494 .112

Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

VND
2.210.067.079
14.653.209
8.974.924
51.528 .750
1.083.710.237

CÔNG TY CÓ PHÀN VIĚ̃ THÔNG VTC
Lằu 3, số 750, Diện Biên Phử, phường 11 , quận 10, TP. Hồ Chí Minh Tel: 08. 38331106

Fax: 08.3830 0253

BÁO CÁO TẢl CHÍNH
cho kỳ hoạt đông tì̀ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Mẩu B09a- DN

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHİNH

## (tiếp theo)

Chỉ phí khác bằng tiền
Cồng
18. Thu nhập khác

Thu từ nhượng bán TSCĐ
Các khoàn thu khác
Cộng
19. Chì phí khác

Thuế GTGT bi truy thu và phạt chậm nộp
Tiền phạt do vi phạm hợp đông
Chi phí liên quan đến nhương bán TSCĐ
Xoâ công nợưng trước HĐ nhumg không thực hiện Các chì phí khác

Cồng
1.023.182.624
540.218 .043
3.928 .484 .262

| 4.692.580.486 | 3.928 .484 .262 |
| :---: | :---: |
| Từ 01/01/2014 | Từ 01/01/2013 |
| đến 31/12/2014 | đến 31/12/2013 |
| VND | VND |
| 2.120 .000 .000 | 348.200 .000 |
| 22.671 .896 | 578.730 .253 |
| $\underline{2.142 .671 .896}$ | 926.930,253 |
| Từ 01/01/2014 | Từ 01/01/2013 |
| đến 31/12/2014 | đến 31/12/2013 |
| VND | VND |
| - | 166.289.920 |
| 16.400 .000 | 50.669 .905 |
| 746.041 .185 |  |
| 103.477.109 |  |
| 22.708 .360 | 62.737 .731 |
| 888.626 .654 | 279.697.556 |

## VIII. Nhựng thông tin khác

Kế toản trường


Trần Thị Phương Sương

## 



