TỎNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỎ PHÀN

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

## MỤC LỤC

## NỌI DUNG

TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC 02-03
BÁO CÁO KIĖM TOÁN ĐỘC LẬP 04-05
BȦNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN 06-07
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỖNG KINH DOANH 08
BÁO CÁO LUUU CHUYÊN TIÈN TỆ 09
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10-37

## BẢO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC

Ban Giám đốc Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần (gọi tắt là "Tổng công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tải chính đã được kiểm toán của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

## Hôi đồng quản tri và Ban Giám đốc

Các thành viên của Hội đồng quàn trị và Ban Giám đốc đã điều hành Tồng công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

## Hội đồng quản trị

| Ông Nguyễn Xuân Dương | Chủ tịch |
| :--- | :--- |
| Bà Phạm Nguyyên Hạnh | Thành viên |
| Bà Phạm Thị Phươg Hoa | Thành viên |
| Bà Phạm Thị Lan Hương | Thành viên |
| Ông Nguyễn Văn Trung | Thành viên |
| Bà Lương Thị Hữu | Thành viên |
| Ông Tạ Minh Tân | Thành viên |

## Ban Giám đốc

Bà Phạm Thị Phương Hoa
Ông Nguyễn Văn Trung
Bà Phạm Thị Lan Hương
Ông Chu Hữu Nghị
Bà Bùi Thị Lý

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Tổng Giám đốc<br>Phó Tồng Giám đốc<br>Phó Tổng Giám đốc<br>Phó Tồng Giám đốc<br>Giám đốc điều hành

## Trách nhiêm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Tồng công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$, phản ánh một cách trung thục và hợp lý, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phài:

- Tuân thủ 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;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ̃ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Thiết kế và thực hiện kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rùi ro và gian lận; và
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Tồng công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.


## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC (TIÉP THEO)

Ban Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập và trình bày tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tổng công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Tổng công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mă̆t và đại diện Ban Cuám đốc,

TÕNG CÔNG TY

Số: 60/2018/KT-AV3-TC

## Trách nhiêm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Tổng công ty 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cấn thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

## Trách nhiêm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Tổng công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tồng thể báo cáo tài chính.

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

## $\underline{\text { Ý kiến của Kiểm toán viên }}$

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tồng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần tại ngày $31 / 12 / 2017$, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tinh hình lưu chuyền tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuần mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quaturacersjeck lạp và trình bày báo cáo tài chính.

## CÔNG TY

| Trach hiliêm hiv hall |
| :---: |
| KıỀm TOÁN |

AN VIBA
Nguyễn Thị Hoa
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0804-2018-055-1


Nguyễn Thị Hoài Thu
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
Thay mặt và đại diện

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017


BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (TIÉP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

| CHİ TIÊU | Mã số $\begin{gathered}\text { Thuyết } \\ \text { minh }\end{gathered}$ |  | 31/12/2017 | Mẫu số B01-DN <br> Đơn vị tính: VND 01/01/2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 245.315.311.329 | 235.870.396.999 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 |  | 245.315.311.329 | 235.870.396.999 |
| 1. Phài trả người bán ngắn hạn | 311 | 15 | 41.143.542.238 | 31.789.590.095 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 5.250.676.207 |  |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 5.695.465.610 | 2.166.252.512 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  | 58.616.813.088 | 93.238.589.467 |
| 5. Chi phí phải trȧ ngắn hạn | 315 |  | 58.616.813.088 | 797.547.215 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 17 | 2.562.526.188 | 3.852.523.011 |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 19 | - | 20.426.677.000 |
| 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 18 | 39.074.435.738 | - |
| 9. Quỹ khen thường, phúc lợi | 322 |  | 92.971.852.260 | 83.599.217.699 |
| D. VÓN CHỦ SỞ HŨU | 400 |  | 285.461.194.534 | 261.300.726.611 |
| I. Vốn chủ sỡ hữu | 410 | 21 | 285.461.194.534 | 261.300.726.611 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  | 135.500.000.000 | 135.500.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a |  | 135.500.000.000 | 135.500.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  | 4.758.750.000 | 4.758.750.000 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 418 |  | 54.214.633.934 | 46.789.633.934 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 21.b | 90.987.810.600 | 74.252.342.677 |
| - LNST chura phân phối lĩy kế đến cuối kỳ trước | 421a |  | 7.327.342.677 | 1.470.084.890 |
| - LNST chura phân phối kỳ này | $421 b$ |  | 83.660.467.923 | 72.782.257.787 |
| TỎNG CỘNG NGUÔN VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 |  | 530.776.505.863 | 497.171.123.610 |



Cáp Thị Chinh


## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH <br> Năm 2017

| CHİ TIÊU |  | Thuyết minh | Mẫu số $\mathbf{B 0 2 - D N}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mã số |  | Năm 2017 | Đơn vị tính: VND |  |
|  |  |  |  | Năm 2016 |  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 526.482.927.264 | 479.157.431.550 |  |
| 2. Các khoản giàm trừ doanh thu | 02 | 22 |  |  |  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 22 | 526.482.927.264 | 479.157.431.550 |  |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 23 | 326.173.734.354 | 288.057.817.579 | EMF |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $\mathbf{2 0}=\mathbf{1 0 - 1 1 )}$ | 20 |  | 200.309.192.910 | 191.099.613.971 | TC |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 34.302.222.295 | 35.444.835.162 |  |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 25 | 2.000.595.953 | 4.530.194.374 | G: |
| - Trong đó: chi phi lãi vay | 23 |  | 162.400 .424 | 134.094.599 |  |
| 8. Chi phi bán hàng | 25 | 26.1 | 70.089.102.656 | 67.833.951.237 |  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26.2 | 65.537.691.094 | 70.828.671.911 |  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $\{30=20+(21-22)-(25+26)\}$ | 30 |  | 96.984.025.502 | 83.351.631.611 |  |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 27 | 355.825.543 | 1.686.968.848 |  |
| 12. Chi phí khác | 32 |  | - | - |  |
| 13. Lọi nhuận khác ( $40=31-32$ ) | 40 |  | 355.825.543 | 1.686.968.848 |  |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50=30+40)$ | 50 |  | 97.339.851.045 | 85.038.600.459 |  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 29 | 13.679.383.122 | 10.373.632.672 | ¢ |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 |  | - | - | 1 |
| 17. Lọ̣i nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp ( $\mathbf{6 0}=\mathbf{5 0 - 5 1 - 5 2 \text { ) }}$ | 60 |  | 83.660.467.923 | 74.664.967.787 | / |

Công ty phäi lập cả báo cáo tài chinh riêng và báo cáo tài chinh hơp nhất nên thông tin về lãii trên cổ phiếu đurợc trình bày trên báo cáo tài chinh họp nhất theo quy định cuala Chuẩn mục kể toán Việt Nam số 30 - Lãi trên cổ phiếu.


## BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIÈN TẸ

(Theo phurơng pháp gián tiếp)
Năm 2017

## CHİ TIÊU

Mã Thuyết
sốt

minh $\quad$ Năm 2017 | Đơn vị tính: VND |
| ---: |

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhụ̣̂n trước thuế
2. Điều chình cho các khoản

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT
- Các khoản dự phòng

|  | 97.339.851.045 | 85.038.600.459 |
| :---: | :---: | :---: |
| 28 | 7.923.132.354 | 7.788.134.586 |
|  | 4.245.322.217 | 3.563.960.522 |
|  | 41.246 .841 | (55.395.175) |
| 25 | (33.153.238.807) | (33.854.959.026) |
|  | 162.400 .424 | 134.094.599 |
|  | 76.558.714.074 | 62.614.435.965 |
|  | (1.199.165.537) | (5.713.382.587) |
|  | (5.837.774.496) | (11.609.662.190) |
|  | 12.750.031.613 | 32.980.074.351 |
|  | 664.447 .252 | (2.019.573.949) |
| 25 | (162.400.424) | (134.094.599) |
| 16 | (10.073.954.997) | (21.547.834.359) |
|  | 3.357.500.000 | 2.484.758.000 |
|  | (12.348.161.023) | (16.674.060.997) |
|  | 63.709.236.462 | 40.380.659.635 |
|  | (5.867.134.454) | (7.208.879.091) |
| 27 | 1.818.182 | 9.090.90 |

- Lãi, lỗ chênh lệch tỳ giá hối đoái do đánh giá lại các 04
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Chi phí lãi vay

06
3. Lợi nhuận tì hoạt động kinh doanh trước thay đổi 08
vốn luru ậ̂ng

- Tăng, giảm các khoản phải thu
- Tăng, giảm hàng tồn kho

- Tăng, giảm các khoản phải trả 10
- Tăng, giảm chi phí trả trước 1
- Tiền lãi vay đã trà 12
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác cho họat động kinh doanh 6
Lutu chuyển tiền thuần tù̀ hoọt ậ̂ng kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xấy dựng TSC và các tài sản 21 dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đon vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đon vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26
7. Tiền thu lãi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia

27
Lutu chuyển tiền thuần tù̀ hoạt ậ̣̂ng đầu tur
30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ đi vay

33
2. Tiền trả nợ gốc vay
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ậ̣ng tài chính 36

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ $(50=20+30+40)$
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
40

$$
60
$$

Ảnh hưởng của thay đồi tẏ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ $(70=50+60+61) \quad 70$ 61
70
Số thưết minh đ̛ược áp dụng cho cột số liệu năm 2017.

Người lập biểu


Cáp Thị Chinh


## 1. THÔNG TIN KHÁI QUȦT

### 1.1 Hình thứe sở hữu vốn:

Tổng công ty May Hurng Yên - Công ty Cổ phần, trụ sở đặt tại số 8 Bạch Dằng, Thành phố Hurng Yên,
 đồng quản trị Tầp đoàn Dệt may Việt Nam vể việc phê duyệt Dể án chuyê̂n dổi Công ty Cổ phần May Hurng Yên thành Tổng công tỵ May Hurng Yên - Công ty cổ phần. Giấy chứng nlận dãng ký kinh doanh công ty cổ phần lần dầu số 0900108038 ngày $04 / 01 / 2005$ và Giáy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp thay đồi lần thứ mười ngày 20/10/2015 do Sờ Kể hoạch và Dầu tur Tinh Hưng Yên cấp.

Vốn điều lệ là 135.500 .000 .000 VND , mệnh giá cổ phần là 10.000 VND .
1.2 Lĩnh vực kinh doanh: sản nuất và thương mại.

### 1.3 Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, gia công các mặt hàng may mặc;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Bán buôn quần áo đồng phục và quần áo may sã̃n các loại, bán buôn vài giả da, bán buôn vaii sợ các loai;
- Vận tải hàng hóa đường bộ;
- Bán lè vài, len, sợi, chi khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lè hàng may mặc, giày dép, hàng da và già da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
- Bán buôn phụ liệu may mặc;
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Xây dựng nhà các loại;
- In ấn;
- Dịch vụ liên quan đến in;
- Sản xuất giấy nhăn, bia nhăn, bao bì từ giấy và bia;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
1.4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: trong vòng 12 tháng.
1.5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không có yếu tố ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của Tổng công ty.


### 1.6 Cấu trúc doanh nghiệp:

Đơn vị Đia chì Hoat động kinh doanh chính

A Các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ (hạch toán tập trung tại Tồng công ty)
1 Chi nhánh Tồng công ty Số 594 Lê Thảnh Tông, Phường Dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu May Hưng Yên - Công ty Cổ Đông Hài 1, Quận Hài An, Thành
phần phố Hài Phòng
B Các công ty con
1 Công ty Cồ phần Phú Hưng Xã Đình Cao, Huyện Phù Cư, Sản xuất, xuất nhập khẩu các Tinh Hưng Yên sản phẩm may mặc
2 Công ty Cổ phần May Sơn Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sản xuất sản phẩm dệt may Động Sơn Động, Tình Bắc Giang
C Các công ty liên doanh, liên kết
1 Công ty Cồ phần Châu Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Sản xuất sản phẩm dệt may Giang - Hưng Yên Huyện Khoái Châu, Tinh Hưng Yên
2 Công ty Cổ phần May Xuất Số 490 Nguyễn Công Trứ, Thành Sản xuất sản phầm dệt may khẩu Ninh Bình phố Ninh Binh, Tinh Ninh Bình
3 Công ty Cồ phần Tiên Hưng Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Sản xuất sản phẩm dệt may Tinh Hưng Yên
4 Cồ phần CP May Xuất khẩu Khu làng nghề, Phường Ninh Sản xuất sản phẩm dệt may Ninh Binh 2 Phong, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
5 Công ty Cổ phần May Hưng Nhà ông Tân, Khu Đồng Tu, Thị Sản xuất sản phẩm dệt may Binh
trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tinh Thái Binh
1.7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: các thông tin trên báo cáo tài chính có thể so sánh được.

## 2. KỲ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÈN TẸ́ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 .
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

## 3. CHUẢN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán phù hợp với quy định cuaa chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại Thông tư số 200/2014/TTBTC ngày $22 / 12 / 2014$, Thông tư số $53 / 2016 / T T-B T C$ ngày $21 / 3 / 2016$ của Bộ Tài chính, chuần mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đễn việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## 4. TÓM TẤ CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHỦ YÉU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Tổng công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính này:
(Cảc thuyết minh tî̀ trang 10 dền trang 37 là bộ phû̀n hơp thành cuaa bȧo cáo tài chinh

### 4.1 Co ơở lập báo cáo tài chính

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

## 4.2 Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các 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 yêu cẩu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả địhh ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và trình bày các khoản công nợ và tài sàn tiềm tàng taii thời điểm báo cáo cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chii phí trong suốt năm tài chính. Kết quà hoạt động kinh doanh thục tế có thể khác với các ước tính, giả đđ̣nh đặt ra.

### 4.3 Chuyển đồi ngoại tệ

Nguyên tắc chuyền đổi ngoại tệ được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng cùa việc thay đồi tỳ giá hối đoái và Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính.

Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đồi sang VND theo tỷ giá giao dịch thục ctế tại ngày phát sinh. Chênh lệch tẏ giá phát sinh được phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) và chi phí tài chính (nếu lỗ). Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỳ giá giao dịch thụ̣c tế tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chênh lệch tỳ giá do đánh giá lại được phản ánh vào chênh lệch tỳ giá hối đoái và số dư được kết chuyền sang chi phí hoạt động tài chính tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Nguyên tắc xác định tẏ giá giao dịch thục tế:

- Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận và thu hồi nợ phải thu: là tỳ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chi định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trà: là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dụ̣ kiến giao dịch tại thời diểm giao dịch phát sinh;
- Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: là tẏ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lâp báo cáo tài chính. Đối với các khoản ngoại tệ gừi ngân hàng thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỳ giá mua của chính ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

Tỷ giá sử dụng để quy đổi USD tại thời điểm 31/12/2017 của từng Ngân hàng như sau:

|  | Tỷ giá mua <br> (VND/USD) |
| :--- | ---: |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Yên | 22.670 |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triền Việt Nam - CN Hưng Yên | 22.665 |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Hưng Yên | 22.665 |
| Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hưng Yên | 22.690 |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hưng Yên | 22.670 |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

MÃU SÓ B09-DN
(Các thự̂́́t minh tî̀ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)
Tỷ giá sử dụng để quy đổi USD tại thời điểm $31 / 12 / 2016$ của từng Ngân hàng như sau:

|  | Tỹ giá mua <br> (VND/USD) | Tỷ giá bán <br> (VND/USD) |
| :--- | ---: | ---: |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Yên | 22.720 |  |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phât triên Việt Nam - CN Hưng Yên | 22.720 |  |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Hưng Yên | 22.720 | 22.790 |
| Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hưng Yên | 22.620 |  |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hưng Yên | 22.720 |  |

### 4.4 Các khoản đầu tư tài chính

### 4.4.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Phản ánh các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng (ngắn hạn) và trên 12 tháng (dài hạn) kể từ thời điểm báo cáo (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh), bao gồm: các khoản tiền gừi ngân hàng có kỳ hạn và trái phiếu với mục đích thu lãi hàng kỳ, không bao gồm các khoản đã được trình bày trong các chi tiêu "Phải thu về cho vay ngắn hạn" và "Phải thu về cho vay dài hạn".
Các khoản đầu tữ nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi.
Lãi tiền gửi phát sinh sau ngày mua các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, lãi khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính.
Tổng công ty căn cứ kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.

### 4.4.2 Các khoản cho vay:

Phản ánh các khoản cho vay bằng khế ước, hợp đồng, thỏa thuận vay giữa hai bên có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng (ngắn hạn) và trên 12 tháng (dài hạn) tại thời điểm báo cáo. Các khoản cho vay được ghi sổ kế toán theo giá gốc. Lãi cho vay được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khi phát sinh.
Tổng công tỵ căn cứ kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo của các khoản cho vay để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.

### 4.5 Các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

## Đầu tur vào công ty con:

Phản ánh các khoản đầu tư mà Tổng công ty nắm giữ trên $50 \%$ quyền biểu quyết và có quyền kiểm soát, chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư (công ty con) nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Đầu tư vào công ty con bao gồm: khoản đầu tư $51,4 \%$ vốn thực góp vào Công ty Cổ phần Phú Hưng, tương ứng 10.200 .000 .000 VND, $78,40 \%$ vốn thực góp vào Công ty Cổ phần May Sơn Động, tương úng 19.600.000.000 VND.

# THUYÉT MINH BÁO CÂO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO) <br> (Các thuyết minh tù trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cua báo cáo tài chính) 

## Đầu tur vào công ty liên kết:

Phản ánh các khoản đầu tư mà Tổng công ty nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ $20 \%$ đến dưới $50 \%$ quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư (công ty liên kết) mà không có thỏa thuận khác.

Công ty liên kết là doanh nghiệp mà Tồng công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách này.

Đầu tư vào công ty liên kết bao gồm: khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Châu Giang - Hưng Yên với tỳ lệ sở hữu $46 \%$ vốn thực góp, tương ứng 13.350.000.000 VND; Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Ninh Bình với tỷ lệ sở hữu $42,5 \%$ vốn thực góp, tương ứng 16.198.400.000 VND; Công ty Cổ phần Tiên Hưng với tỷ lệ sờ hữu 42,7\% vốn thực góp, tương ứng 10.965.000.000 VND; Cổ phần Cổ phần May Xuất khẩu Ninh Bình 2 với tỳ lệ sở hữu $30 \%$ vốn thực góp, tương ứng 9.000.000.000 VND và Công ty Cổ phần May Hưng Bình với tỷ lệ sở hữu theo thỏa thuận $36 \%$ vốn thực góp, tương ứng 7.200.000.000 VND. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ngày đầu tư, cổ tức được chia được phản ánh vào doanh thu hoạt động tài chính theo nguyên tắc dồn tich.

## Đầu tur góp vốn vào đơn vị khác:

Là các khoản đầu tư vào công cụ vốn nhưng Tổng công ty không có quyền kiểm soát; đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác bao gồm: khoản góp $19,4 \%$ vốn thực góp của Công ty Cổ phần May Bảo Hưng, tương ứng 5.800 .000 .000 VND; khoản góp $10,1 \%$ vốn thực góp của Công ty Cổ phần May Hưng Việt, tương ứng 1.250 .000 .000 VND; khoản góp $1,1 \%$ vốn thực góp của Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, tương ưng 204.000.000 VND và khoản góp 7,08\% vốn thực góp của Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khầu Dệt may, tương ứng 2.476.994.000 VND.

## Ghi nhân các khoản đầu tư vốn vào đơn vi khác

Các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản vốn góp cộng các chi phí liên quan trực tiếp đển việc đầu tư (nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, tư vấn, kiểm toán, lệ phí, thuế và phí ngân hàng... Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

Thời điểm ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn là thời điểm Tổng công ty chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác là số chênh lệch lớn hơn giữa giá gốc và giá trị thị trường của khoản đầu tư hoặc phần sở hữu của Tổng công ty tính theo sổ kế toán của bên nhận đầu tứ được trích lập phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tử số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính của bên nhận đầu tư dùng để xác định phần sở hữu của Tổng công ty là báo cáo tài chính riêng của bên nhận đầu tư đã hoặc chưa được kiểm toán.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)<br>(Cảc thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)

MÃU SÓ B09 - DN

### 4.6 Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phài thu, loại nguyên tệ phải thu và các yê̂u tố khác theo nhu cầu quản lý của Tổng công ty. Việc phân loại các khoản phải thu là phài thu khách hàng, phài thu khác được thụ̣c hiện theo nguyên tắc:

- Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán;
- Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua - bán, bao gồm: phải thu về lãi cho vay, lãi tiền gửi; phải thu cơ quan bảo hiểm; các khoản tạm ứng; các khoản khác.

Tồng công tyy căn cứ kỳ̀ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản phài thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo nguyên tắc nhu trình bày tại thuyết minh số 4.3 .

Các khoản phải thu được ghi nhận không vưọt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phài thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị giài thể, phá sản hay các khó khăn tưong tự phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

### 4.7 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc, trường hợp giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thụ̣c hiện được thì hàng tồn kho được xác định theo giá trị thuẩn có thể thục hiện được. 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 địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thục hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí uớc tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bìinh quân gia quyền tháng.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Giá thành sản phầm nhập kho được tính theo phương pháp giàn đơn.

### 4.8 Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định theo giá gốc, ngoại trừ một số tài sàn cố định được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hình thành từ mua sắm và xây dựng chuyển giao là toàn bộ các chi phí mà Tổng công ty phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sã̃n sàng sừ dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, số khấu hao được tính bằng nguyên giá chia (:) cho thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày $25 / 4 / 2013$ của Bộ Tài chính. Thời gian tính khấu hao cụ thể của các loại tài sản nhu sau:
(Cảc thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)

## Năm 2017

(số năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
05-25
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý

03-07
05-08
03-05

Đối với các tài sản cố định hữu hình được đầu tư từ quỹ phúc lợi, nguyên giá tài sản cố định hữu hình được hạch toán một lần giảm quỹ phúc lợi, đồng thời ghi tăng quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định. Hao mòn tài sản cố định hữu hình được ghi giảm quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định.

### 4.9 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước được ghi nhận theo thực tế phát sinh, bao gồm chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng được phân bồ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong 24 tháng kể từ khi phát sinh.

Tổng công ty căn cứ vào thời gian phân bổ của từng loại chi phí để thực hiện phân loại chi phí trả trước ngắn hạn hoặc dài hạn và không thực hiện tái phân loại tại thời điểm báo cáo.

### 4.10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo giá gốc, phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến xây dựng công trình Nhà điều hành. Việc khấu hao các tài sản này được áp dụng giống như đối với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

### 4.11 Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Tổng công ty. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc:

- Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua - bán;
- Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, bao gồm: phải trả kinh phí công đoàn; phải trả về ốm đau, thai sản và các khoản khác.

Tổng công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản nợ phải trả để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

### 4.12 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay là lãi tiền vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

### 4.13 Dự phòng phải trả

Dự phòng phải trả là quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá $17 \%$ quỹ tiền lương thục hiện.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MÃU SÓ B09-DN
(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)

### 4.14 Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm phản ánh vốn góp của cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp, được ghi nhận theo số vốn thục góp của các cổ đông góp cổ phần, tính theo mệnh giá cổ phiếu đã phát hành.
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá thục tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Các quỹ và lợi nhuận sau thuế được trích lập và phân phối theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày $25 / 3 / 2017$.

### 4.15 Doanh thu và thu nhập khác

## Doanh thu bán hàng đırọcc ghi nhị̂n khi đồng thò̀i thỏa mãn các điều kiện sau:

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


## Doanh thu gia công

Doanh thu đối với hoạt động nhận gia công vật tư, hàng hóa là số tiền gia công thục tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công.

## Doanh thu cung cấp dịch vụ đurọcc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Tổng công ty đã hoặc sẽ thu được lọi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gừi, cổ tức được chia và lãi chênh lệch tỳ giá, cụ thể nhu sau:
-Tiền lãi được xác định tương đối chắc chắn trên cơ sở số dư tiền gừi và lãi suất thục tế từng kỳ;
-Cổ tức được chia được ghi nhận theo thông báo của bên chia cổ tức;
-Chênh lệch tỳ giá phản ánh các khoản lãi chênh lệch tỳ giá hối đoái thục tế phát sinh trong kỳ của các nghiệp vụ phát sinh có gốc ngoại tệ.

Thu nhập khác phản ánh các khoản thu nhập phát sinh từ các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của Tổng công ty, ngoài các khoản doanh thu nêu trên.

## THUY̌ÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

MẢU SÓ B09 - DN
(Cảc thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)

### 4.16 Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán bao gồm trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa bán trong kỳ được ghi nhận theo thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu.

### 4.17 Chi phí tài chính

Chi phí tài chính bao gồm lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá và dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, cụ thể như sau:

- Tiền lãi được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên cơ sở số dư tiền vay và lãi suất vay thực tế từng kỳ;
- Chênh lệch tỷ giá phản ánh các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của các nghiệp vụ phát sinh có gốc ngoại tệ và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm báo cáo;
- Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư được trích lập theo quy định như trình bày tại thuyết minh số 4.5.


### 4.18 Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán thành phẩm, hàng hóa của kỳ kế toán, bao gồm: chi phí về lương nhân viên bộ phận bán hàng, chi phí chứng từ, chi phí vận chuyển...

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí quản lý chung của Tổng công ty phát sinh trong kỳ kế toán, bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động; khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế môn bài, tiền thuế đất; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, cước điện thoại,...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, chi phí khác...).

### 4.19 Thuế

Chi phí thuế thu nhập hiện hành phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước.

Thu nhập tính thuế có thể khác với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập tính thuế không bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Năm 2017, Tổng công ty tạm thời chưa xác định giá thị trường đối với sản phẩm trong các giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Bộ Tài chính, cũng như điều chỉnh ảnh hường liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (nếu có).

Việc xác định các loại thuế của Tổng công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định nghĩa vụ về các loại thuế tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MÃU SÓ B09 - DN
(Cảc thuyết minh tù trang 10 đến trang 37 là bô̂ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)

### 4.20 Công cụ tài chính

## Ghi nhận ban đầu

## Tài sản tài chính

Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và tài sàn tài chính sẵn sàng để bán. Tổng công ty xác định phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Các tài sản tài chính của Tổng công ty bao gồm tiền, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác.

## Nơ phải trả tài chính

Theo Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính, nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, thành nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bồ. Tổng công ty xác định phân loại các nợ phải trả tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, nợ phải trả tài chính được xác định theo giá gốc cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành nợ phài trả tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Tổng công ty là khoản phải trả người bán.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu
Giá trị sau ghi nhận ban đầu của các công cụ tài chính được phản ánh theo giá trị hợp lý. Trường hợp chưa có quy định về việc xác định lại giá trị hợp lý của các công cụ tài chính thì trình bày theo giá trị ghi sổ.

## Bù trù các công cư tài chính

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

### 4.21 Bên liên quan

Các bên được coi là bên liên quan với Tổng công ty nếu có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với Tổng công ty trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động hoặc có chung các thành viên quản lý chủ chốt hoặc cùng chịu sự chi phối của một Tổng công ty khác (cùng thuộc Tập đoàn).
Tập đoàn Dệt may Việt Nam góp $35,01 \%$ vốn điều lệ của Tổng công ty và có ảnh hưởng đáng kể đối với Tổng công ty trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Theo đó, Tập đoàn Dệt may Việt Nam được coi là bên liên quan của Tổng công ty.
Tổng công ty có các công ty con là Công ty Cổ phần Phú Hưng (góp $51,4 \%$ vốn thực góp), Công ty Cổ phần May Sơn Động (góp 78,4\% vốn thực góp). Theo đó, các công ty này được coi là bên liên quan của Tổng công ty.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MÃU SÓ B09 - DN
(Các thuyết minh tì̀ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuia báo cáo tài chính)
Tồng công ty có các công ty liên kết: Công ty Cổ phần Tiên Hưng (góp $42,7 \%$ vốn thực góp), Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Ninh Binh (góp $42,5 \%$ vốn thực góp), Công ty Cổ phần Châu Giang - Hưng Yên (góp $46 \%$ vốn thực góp), Công ty Cồ phần May xuất khẩu Ninh Binh 2 (góp $30 \%$ vốn thục góp), Công ty Cổ phần May Hưng Bình (góp $36 \%$ vốn thực góp). Theo đó, các công ty này được coi là bên liên quan của Tổng công ty.

Tồng công ty góp $19,4 \%$ vốn thực góp tại $31 / 12 / 2017$ vào Công ty Cổ phần Bảo Hưng, $10,1 \%$ vốn thục góp tại 31/12/2017 vào Công ty Cồ phần May Hưng Việt, $1,1 \%$ vốn thực góp tại 31/12/2017 vào Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long, có chung thành viên quàn lý chủ chốt với Công ty này. Theo đó, các Công ty này được coi là bên liên quan của Tổng công ty.

Công ty Cồ phần May Hưng Long II và Tồng công ty có chung thành viên quản lý chu̇ chốt. Theo đó, Công ty này được coi là bên liên quan của Tổng công ty.

Các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiềm soát các hoạt động của Tồng công ty: những người lãnh đạo, các cán bộ quản lý của Tồng công ty và các thành viên mật thiết trong gia đỉnh của các cá nhân này.

Các cá nhân trong Hị̂i đồng quản trị, Ban Giám đốc và các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này được coi là bên liên quan của Tổng công ty.

Các giao dịch với các bên liên quan không phài trình bày tại Báo cáo tài chính này do Công ty có công bố báo cáo tài chính họ̣p nhất tại Việt Nam theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26 về Thông tin các bên liên quan.

## 5. TIÈN

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt | 865.693.348 | 1.323.487.737 |
| Tiền gừi ngân hàng không kỳ hạn | 3.783.726.244 | 4.032.683.572 |
| Cộng | 4.649.419.592 | 5.356.171.309 |

6. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 } \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | 44.278.802.911 | 46.796.939.350 |
| Các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ $10 \%$ trờ lên trên tồng phải thu khách hàng | 30.449.443.839 | 37.634.835.498 |
| Hãng Group Fine Internation Ltd | 5.947.206.247 | 10.913.267.546 |
| Hãng Mango (Punto FAS.L) | 17.671.355.860 | 12.118.544.461 |
| Hãng Fev Corporation | 323.524.516 | 7.118.973.699 |
| Hãng King Dragon | 6.507.357.216 | 7.484.049.792 |
| Các khoàn phài thu của khách hàng khác | 13.829.359.072 | 9.162.103.852 |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)

MÃU SÓ B09-DN
(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận họp thành cuia báo cáo tài chinh)
7. CÁC KHOȦN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH


| 7.4 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 31/12/2017 |  |  |  |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dư phòng | Giá trị hơp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hơp lý |
| Đầu tư vào công ty con | 29.800.000.000 | (1.525.968.379) | 28.274.031.621 | 35.800.000.000 | (601.342.767) | 35.198.657.233 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 56.713.400.000 | (1.493.081.305) | 55.220 .318 .695 | 56.713.400.000 | (1.069.208.755) | 55.644.191.245 |
| Đầu tư vào đơn vị khác | 9.730.994.000 | (1.893.409.000) | 7.837.585.000 | 9.730.994.000 | (1.893.409.000) | 7.837.585.000 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty con của Tổng công ty như sau:

| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu (\%) | Tỷ lệ quyền biểu quyết (\%) | Tỷ lệ lọ̣i ích (\%) | Vốn điều lệ <br> (VND) | Vốn thực góp <br> (VND) | Giá gốc (VND) | Dự phòng <br> (VND) | Giá trị hợp lý <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Phú Hưng | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 20.000.000.000 | 19.845.000.000 | 10.200.000.000 | (1.525.968.379) | 10.200.000.000 |
| Công ty CP May Sơn Động | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 19.600.000.000 | (1.525.968.379) | 18.074.031.621 |
| Cộng |  |  |  | 45.000.000.000 | 44.845.000.000 | 29.800 .000 .000 | (1.525.968.379) | 28.274.031.621 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau:

| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu (\%) | Tỷ lệ quyền biểu quyết (\%) | Tỷ lệ lợi ích (\%) | Vốn thực góp (VND) | Giá gốc (VND) | Dự phòng <br> (VND) | Giá trị hợp lý <br> (VND) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty CP Châu Giang - Hưng Yên | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 25.000.000.000 | 13.350.000.000 | - - | 13.350.000.000 |
| Công ty CP May Xuất khẩu Ninh Bình | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 30.000 .000 .000 | 16.198.400.000 | - | 16.198.400.000 |
| Công ty CP Tiên Hưng | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 53.800 .250 .000 | 10.965.000.000 | - | 10.965.000.000 |
| Cổ phần CP May Xuất khẩu Ninh Bình 2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30.000 .000 .000 | 9.000.000.000 | (209.208.755) | 8.790 .791 .245 |
| Công ty CP May Hưng Bình | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 13.850.000.000 | 7.200 .000 .000 | (1.283.872.550) | 5.916.127.450 |
| Cộng |  |  |  | 152.650.250.000 | 56.713.400.000 | (1.493.081.305) | 55.220.318.695 |

Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư dài hạn khác của Tổng công ty như sau:

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |  |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hơp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hơp lý |
| Các khoản đầu tư khác | 9.730.994.000 | (1.893.409.000) | 7.837.585.000 | 9.730.994.000 | (1.893.409.000) | 7.837.585.000 |
| Công ty CP May Bȧo Hung | 5.800.000.000 | - | 5.800 .000 .000 | 5.800.000.000 | - | 5.800.000.000 |
| Công ty CP May và Dịch vu Hung Long | 204.000.000 | - | 204.000.000 | 204.000.000 | - | 204.000.000 |
| Công ty CP May Hung Việt | 1.250.000.000 | (1.893.409.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | - | 1.250.000.000 |
| Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may (*) | 2.476.994.000 | (1.893.409.000) | 583.585 .000 | 2.476.994.000 | (1.893.409.000) | 583.585 .000 |

$\mathbf{( * )}^{*}$ : Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn trích lập đối với khoản đầu tư vào Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may được trich trên cơ sở giá trị thị trường của cổ phiếu công ty này tại ngày $31 / 12 / 2017$ do cổ phiếu của công ty này được chấp thuận giao dịch trên sàn UPCOM.


THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÊP THEO)
MÃU SÓ B09-DN
(Các thuyết minh tì trang 10 đến trang 37 là bộ phận hợp thành cuia báo cáo tài chính)
8. PHẢI THU NGÅN HẠN KHÁC

| 31/12/2017 |  | 01/01/2017 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND |  | VND |
| Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| 8.777.865.443 | - | 6.981.916.432 |  |
| 8.061.705.556 | - | 6.163.722.222 |  |
| 103.411 .067 | - | 31.087.877 |  |
| - | - | 372.633.333 |  |
| 440.000.000 | - | 240.000.000 |  |
| 20.748 .820 | - | 22.473 .000 |  |
| 152.000.000 | - | 152.000.000 |  |

9. DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

|  | Năm 2017 <br> VND | Năm 2016 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn |  |  |
| Tại ngày 01 tháng 01 | (1.195.321.577) | (1.195.321.577) |
| Trích lập dụ̣ phòng | - | - |
| Hoàn nhập dự phòng | - | - |
| Tại ngày 31 tháng 12 | (1.195.321.577) | (1.195.321.577) |
| Trong dó: |  |  |
| - Phải thu của khách hàng | (1.195.321.577) | (1.195.321.577) |

10. NỢ XÂU

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{array}$ |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| Tổng giá trị các khoản phải thu | .195.321.577 | - | 1.195.321.577 | - |
| hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi |  |  |  |  |
| Hãng Vinatex Hong Kong | 923.676 .754 | - | 923.676 .754 | - |
| Thời gian quá hạn: trên 03 năm |  |  |  |  |
| Giá trị các khoản nơ phải thu quá hạn | 923.676 .754 | - | 923.676 .754 |  |
| Công ty CP May Đáp Cầu | 125.523 .410 |  | 125.523.410 |  |
| Thờ gian quá hạn: trên 03 năm |  |  |  |  |
| Giá trị các khoản nợ phài thu quá hạn | 125.523 .410 | - | 125.523.410 |  |
| Các đối tượng khác | 146.121.413 |  | 146.121.413 |  |

## 11. HÀNG TÒN KHO

|  | $\begin{aligned} & \text { 31/12/2017 } \\ & \text { VND } \end{aligned}$ |  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu | 313.611 .787 | - | 603.929 .907 |  |
| Công cụ, dụng cup | 359.331.762 | - | 374.629.464 | - |
| Thành phẩm | 32.932.329.629 | - | 26.790.820.875 | - |
| Hàng hoá | 29.234.483 | - | 27.352 .919 |  |
| Hàng gữi đi bán | 33.311 .259 | - | 33.311 .259 | - |
| Cộng | 33.667.818.920 | - | 27.830.044.424 | - |

## 12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Dài hạn | 3.763.372.969 | 4.427.820.221 |
| Công cụ, dụng cu xuất dùng | 3.763.372.969 | 4.413.291.221 |
| Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp |  | 14.529.000 |

## 13. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại ngày 01 tháng 01
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh
Tại ngày 31 tháng 12 (*)
(*) Bao gồm:

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Công trình xây dựng Nhà điều hành | 42.545.454 |  |
| Cộng | 42.545.454 |  |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MẢU SÓ B09-DN
(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cùa báo cáo tài chinh)

## 14. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

|  | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bi truyền dẫn | Đơn vị tính: VND |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Thiết bị, dụng cu quản I | Cộng |
| NGUYÊN GIÁ |  |  |  |  |  |
| Số dư tại 01/01/2017 | 39.393.057.770 | 84.312.366.188 | 3.135.594.545 | 493.912.888 | 127.334.931.391 |
| Tăng trong năm | - | 6.809.382.000 | - |  | 6.809.382.000 |
| Mua sắm | - | 6.809.382.000 | - |  | 6.809.382.000 |
| Giảm trong năm | 221.676.000 | 428.150.150 | - |  | $\mathbf{6 4 9 . 8 2 6 . 1 5 0}$ |
| Thanh lý, nhượng bán | - | 428.150.150 | - |  | 428.150 .150 |
| Hủy tài sản | 221.676 .000 | - | - | - | 221.676 .000 |
| Số dư tại 31/12/2017 | 39.171.381.770 | 90.693.598.038 | 3.135.594.545 | 493.912.888 | 133.494.487.241 |

## GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ

|  |  |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Số dư tại 01/01/2017 | $\mathbf{1 7 . 9 7 5 . 5 6 7 . 8 7 0}$ | $\mathbf{6 8 . 7 3 8 . 8 2 2 . 2 8 5}$ | $\mathbf{2 . 4 5 6 . 2 6 0 . 2 6 1}$ | $\mathbf{3 7 5 . 9 8 9 . 8 1 0}$ | $\mathbf{8 9 . 5 4 6 . 6 4 0 . 2 2 6}$ |
| Tăng trong năm | $\mathbf{1 . 5 5 7 . 0 7 5 . 4 2 0}$ | $\mathbf{6 . 1 6 9 . 5 7 3 . 4 9 8}$ | 346.830 .284 | $\mathbf{7 4 . 4 7 7 . 5 9 2}$ | $\mathbf{8 . 1 4 7 . 9 5 6 . 7 9 4}$ |
| Khấu hao trong năm $\mathbf{(}^{*}$ ) | 1.557 .075 .420 | 6.169 .573 .498 | 346.830 .284 | 74.477 .592 | 8.147 .956 .794 |
| Giảm trong năm | $\mathbf{2 2 1 . 6 7 6 . 0 0 0}$ | $\mathbf{4 2 8 . 1 5 0 . 1 5 0}$ | - | - | $\mathbf{6 4 9 . 8 2 6 . 1 5 0}$ |
| Thanh lý, nhượng bán | - | 428.150 .150 | - | - | 428.150 .150 |
| Hủy tài sản | 221.676 .000 | - | - | - | 221.676 .000 |
| Số dư tại 31/12/2017 | $\mathbf{1 9 . 3 1 0 . 9 6 7 . 2 9 0}$ | $\mathbf{7 4 . 4 8 0 . 2 4 5 . 6 3 3}$ | $\mathbf{2 . 8 0 3 . 0 9 0 . 5 4 5}$ | 450.467 .402 | $\mathbf{9 7 . 0 4 4 . 7 7 0 . 8 7 0}$ |

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

| Số dư tại $01 / 01 / 2017$ | 21.417 .489 .900 | 15.573 .543 .903 | 679.334 .284 | 117.923 .078 | 37.788 .291 .165 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  |  |


| Số dư tại $31 / 12 / 2017$ | 19.860 .414 .480 | 16.213 .352 .405 | 332.504 .000 | 43.445 .486 | 36.449 .716 .371 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

${ }^{(*)}$ Trong đó, bao gồm 224.824.440 VND là hao mòn của tài sản cố định hình thành từ quỹ khen thuởng, phúc lợi.

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết còn sử dụng tại ngày $31 / 12 / 2017$ là 66.852.929.412 VND (tại ngày 31/12/2016 là 55.935.051.233 VND).
15. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | 01/01/2017 |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | 41.143.542.238 | 31.789.590.095 |
| Các khoản phải trả người bán chiếm từ $10 \%$ trở lên trên tổng phài trà | 25.003.435.505 | 24.722.770.743 |
| Công ty CP Châu Giang - Hung Yên | 10.778.962.017 | 12.183.900.192 |
| Công ty CP May Son Động | 6.436.308.785 | 8.833.935.027 |
| Công ty CP May Humg Bình | 7.788.164.703 | 3.704.935.524 |
| Phài trả cho các đối tượng khác | 16.140.106.733 | 7.066.819.352 |

16. THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP NHÀ NƯỚC

|  | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Số phải nộp trong năm <br> VND | Số đã thực nộp trong năm VND | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \mathrm{VND} \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.073.955.082 | 13.679.383.122 | 10.073.954.997 | 5.679.383.207 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 92.297.430 | 2.938.464.243 | 3.014.679.270 | 16.082 .403 |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất |  | 472.919 .400 | 472.919 .400 |  |
| Các loại thuế khác | - | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| Cộng | 2.166.252.512 | 17.093.766.765 | 13.564.553.667 | 5.695.465.610 |
| Trong đó: <br> Phải nộp | 2.166.252.512 |  |  | 5.695.465.610 |

## 17. PHẢI TRẢ NGÅN HẠN KHÁC

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | 2.562.526.188 | 3.852.523.011 |
| Kinh phí công đoàn | 1.885.060.917 | 2.505.400.004 |
| Đoàn phi | 26.312 .000 |  |
| Phai trà về ốm đau, thai sàn | 651.153.271 | 542.245 .873 |
| Quỹ ùng hộ, quỹ phòng chống thiên tai |  | 804.877.134 |

18. DỰ PHÒNG PHȦI TRẢ

| 31/12/2017 | 01/01/2017 <br> VND | VND |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
| 39.074.435.738 | - |  |
| 39.074 .435 .738 | - |  |

Ngắn hạn
Dự phòng quỹ tiền lương ( ${ }^{*}$ )
39.04.435.738
$\left(^{*}\right)$ Dự phòng quỹ tiền lương tại ngày 01/01/2017 được trình bày trên khoản mục phải trà người lao động trong báo cáo tài chính, số tiền: 36.177.611.683 VND.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
(Các thuyết minh tì̛ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hopp thành cu̇a báo cáo tài chinh)
19. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Ngắn hạn | - | 20.426.677.000 |
| Các khoản vay | - | 20.426.677.000 |

## Các khoản vay

Vay ngắn hạn (*)
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hưng Yên
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

|  | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 } \\ \text { VND } \end{array}$ |  | Trong năm VND |  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Số có khả năng trả nơ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả no |
| 9.031.677.000 | 9.031.677.000 | 5.659 .390 .000 | 14.691.067.000 | - | - |
| 11.395.000.000 | 11.395.000.000 | - | 11.395.000.000 | - | - |
| - | - | 53.633.710.000 | 53.633 .710 .000 | - | - |
| 20.426.677.000 | 20.426.677.000 | 59.293.100.000 | 79.719.777.000 | - | - |

(*): Khoản vay ngắn hạn ngân hàng được rút bằng USD, chịu lãi suất căn cứ theo thỏa thuận giữa Tổng công ty với Ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn. Lãi vay được trả $_{\text {a }}$ hàng tháng theo lãi suất quy định trong hợp đồng hoặc thông báo lãi của các Ngân hàng. Mục đích vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
(Các thuŷết minh tiri trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa bȧo cáo tài chinh)
MÃU SÓ B09-DN
20. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

| Ngoai tệ các loai | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 1 7}$ | $\mathbf{0 1 / 0 1 / 2 0 1 7}$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) <br> Đô la Mỹ (USD) | - | 4,41 |
|  | $148.914,49$ | $152.942,12$ |

Tồng công ty không phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công tại chi tiêu các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán do Ban Giám đốc đánh giá việc này không ảnh hưởng trọng yếu đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## 21. VÓN CHỦ SỞ HŨU

BẢNG ĐÓI CHIÉU BIÉN ĐÓNG CỦA VÓN CHỦ SỞ HỮU

|  |  |  |  |  | Oơn vị tính: VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Diễn giải | $\begin{gathered} \text { Vốn góp của } \\ \text { chủ sở hữu } \end{gathered}$ | Thă̆ng dư vốn cồ phần | Quỹ đầu tư phát triển | LNST chưa phân phối | Cộng |
| Số đầu năm trước | 135.500.000.000 | 4.758.750.000 | 31.069.633.934 | 78.695.084.890 | 250.023.468.824 |
| Tăng trong năm trước |  |  | 15.720.000.000 | 74.664.967.787 | 90.384.967.787 |
| Lãi trong năm |  |  |  | 74.664.967.787 | 74.664.967.787 |
| Phân phối lợi nhuận |  |  | 15.720.000.000 | - | 15.720.000.000 |
| Giảm trong năm trước |  |  |  | 79.107.710.000 | 79.107.710.000 |
| Phân phối lợi nhuận |  |  |  | 79.107.710.000 | 79.107.710.000 |
| Số đầu năm nay | 135.500.000.000 | 4.758.750.000 | 46.789.633.934 | 74.252.342.677 | 261.300.726.611 |
| Tăng trong năm nay |  |  | 7.425.000.000 | 83.660.467.923 | 91.085.467.923 |
| Lãi trong năm |  |  |  | 83.660.467.923 | 83.660.467.923 |
| Phân phối lợi nhuận |  |  | 7.425.000.000 |  | 7.425.000.000 |
| Giảm trong năm nay |  |  |  | 66.925.000.000 | 66.925.000.000 |
| Phân phối lợi nhuận |  |  |  | 66.925.000.000 | 66.925.000.000 |
| Số cuối năm nay | 135.500.000.000 | 4.758.750.000 | 54.214.633.934 | 90.987.810.600 | 285.461.194.534 |

CHI TIÉT VÔN GÓP CỦA CHỦ SƠ HƯU

|  | Đơn vị tinh: VND |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 31/12/2017 |  | 01/01/2017 |  |
|  | Tồng số | Vốn cổ phần thường | Tồng số | Vốn cồ phần thuờng |
| Ông Nguyễn Xuân Dương | 4.274.080.000 | 4.274.080.000 | 4.274.080.000 | 4.274.080.000 |
| Bà Lương Thị Hữu | 427.380 .000 | 427.380 .000 | 427.380 .000 | 427.380 .000 |
| Ông Tạ Minh Tân | 928.050 .000 | 928.050.000 | 928.050.000 | 928.050.000 |
| Bà Phạm Thị Phương Hoa | 1.309.670.000 | 1.309.670.000 | 1.309.670.000 | 1.309.670.000 |
| Ông Nguyễn Văn Trung | 1.561.760.000 | 1.561.760.000 | 1.561.760.000 | 1.561.760.000 |
| Bà Phạm Thị Lan Hương | 1.296.850.000 | 1.296.850.000 | 1.296.850.000 | 1.296.850.000 |
| Ông Chu Hữu Nghị | 329.480 .000 | 329.480 .000 | 329.480 .000 | 329.480 .000 |
| Bà Bùi Thị Lý | 577.460.000 | 577.460.000 | 577.460 .000 | 577.460 .000 |
| Tập đoàn Dệt may Việt Nam | 47.434.460.000 | 47.434.460.000 | 47.434.460.000 | 47.434.460.000 |
| Các cồ đông khác | 77.360.810.000 | 77.360.810.000 | 77.360 .810 .000 | 77.360.810.000 |
| Cộng | 135.500.000.000 | 135.500.000.000 | 135.500.000.000 | 135.500.000.000 |

（Cảc thuyết minh tì̛ trang 10 đến trang 37 là bố phận hơp thành cuia bȧo cáo tài chinh）

## GIAO DICH VÊ VÓN VỚI CÁC CHỦ SỞ HỮU VÀ CHIA CÓ TỨC．PHÂN PHÓI LỚI NHUÂN



Tại ngày 31 tháng 12
c．Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cồ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành（VND／cổ phiếu）

## 22．DOANH THU

| ． | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Năm 2016 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 526．482．927．264 | 479．157．431．550 |
| Doanh thu bán thành phầm | 526．024．910．033 | 478．369．789．314 |
| Doanh thu khác | 458．017．231 | 787.642 .236 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | － | － |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 526．482．927．264 | 479．157．431．550 |
| Gİ́ VÓN HÀNG BÁN |  |  |
|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Năm 2016 VND |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 326．173．734．354 | 288．057．817．579 |
| Cộng | 326．173．734．354 | 288．057．817．579 |

## 23．GIÁ VÓN HÀNG BÁN

| 90．987．810．600 | 74．252．342．677 |
| :---: | :---: |
| 31／12／2017 | 01／01／2017 |
| Cổ phiếu | Cổ phiếu |
| 13.550 .000 | 13.550 .000 |
| 13.550 .000 | 13.550 .000 |
| 13.550 .000 | 13.550 .000 |
| 13.550 .000 | 13.550 .000 |
| 13．550．000 | 13.550 .000 |
| 10.000 | 10.000 |

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
(Cảc thuyết minh tì̀ trang 10 đê̂n trang 37 là bộ phận hơp thành cua báo cáo tài chinh)

## 24. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gừi, tiền cho vay, lãi trái phiếu
Cỗ tức, lọi nhuận được chia
Lãi chênh lệch tỳ giá

## Cộng

Năm 2017
VND
25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

|  | Năm 2017 <br> VND |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Lãi tiền vay <br> Lỗ chênh lệch tẏ giá <br> Dự phòng tồn thầt đầu tư <br> Cộng | 162.400 .424 | 1.348 .697 .367 |

## 26. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

26.1 Chi phí bán hàng
Chi tiết các khoàn chiếm từ $10 \%$ trở lên trên tổng chi phí
bán hàng
Chi phí nhân viên bán hàng
Chi phi phư liệu
Các khoản chi phí bán hàng khác
26.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi tiết các khoản chiếm từ $10 \%$ trờ lên trên tổng chi phí
quản lý doanh nghiệp
Chi phí nhân viên quản lý
Chi phí dưp phòng
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác
27. THU NHẬP KHÁC

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ | Năm 2016 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá trị thu hồi từ thanh lý tài sản cố định | 1.818 .182 | 9.090.909 |
| Kinh phí khám chưa bệnh cho nhân viên | 98.507.740 | 196.621 .448 |
| Xử lý công nợ | 209.766.609 | 924.000.491 |
| Thu do khách hàng hỗ trọ mua tài sản | 45733.012 | 557.256.000 |
| Các khoản khác | 45.733 .012 | - |
| Cộng | 355.825.543 | 1.686.968.848 |

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cua báo cáo tài chinh)

## 28. CHI PHÍ SẢN XUÁT KINH DOANH THEO YÉU TÔ

|  | Năm 2017 <br> VND | Năm 2016 <br>  <br>  <br> VND |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu |  |  |  |
| Chi phí nhấn công | 20.832 .346 .221 | 16.728 .742 .162 |  |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 212.487 .118 .784 |  | 202.903 .680 .385 |
| Chi phí khác | 7.923 .132 .354 | 7.788 .134 .586 |  |
| Chi phí dự phòng | 187.625 .003 .761 | 174.767 .543 .346 |  |
|  | 39.074 .435 .738 | 36.177 .611 .683 |  |

## Cộng

$$
467.942 .036 .858
$$

438.365.712.162
29. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tổng lọi nhuận kế toán (1) | 97.339.851.045 | 85.038.600.459 |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán |  |  |
| Các khoản điều chinht tăng (2) | 2.383.053.074 | 135.788.474 |
| Phạt thuế, chậm nộp thuế | 6.781 .710 | 135.788.474 |
| Lỗ CLTG đánh giá lại của tiền, phải thu năm nay | 41.246 .841 |  |
| Lãi CLTG giá đánh giá lại của tiền, phải thu năm trước | 174.617.675 |  |
| Chi phí không được trừ khác | 2.160.406.848 |  |
| Các khoản điều chinh giàm (3) | 18.423.429.000 | 22.748.943.592 |
| Lãi CLTG đánh giá lại của tiền, phải thu | - | 174.617 .675 |
| Lỗ CLTG đánh giá lại của tiền, phải thu năm trước | - | 15.396.917 |
| Cổ tức được chia | 18.423.429.000 | 22.058.929.000 |
| Điều chinnh giảm khác | - | 500.000.000 |
| Tổng lợi nhuận tính thuế (4)=(1)+(2)-(3) | 81.299.475.119 | $\mathbf{6 2 . 4 2 5 . 4 4 5 . 3 4 1}$ |
| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (5) | 20\% | 20\% |
| Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập tính thuế năm hiện hành (6) $=(4)^{*}(5)$ | 16.259.895.024 | 12.485.089.068 |
| Thuế TNDN được giảm do thực chi cho lao động nữ (7) | 2.580.511.902 | 2.411.134.071 |
| Thuế TNDN truy thu các năm trước (8) | - | 299.677 .675 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành (9)=(6)-(7)+(8) | 13.679.383.122 | 10.373.632.672 |

## 30. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LU̇U CHUYÊN TIÊN TỆ

Giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Mã số 02 - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT không bao gồm khoản chi phí khấu hao TSCĐ hình thành từ quỹ khen thưởng phúc lợi, số tiền là 224.824.440 VND.

Mã số 21 - Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác bao gồm khoản phát sinh năm trước thanh toán trong năm nay, số tiền là 98.165 .000 VND và không bao gồm khoản chưa thanh toán cho người bán, số tiền là 1.082 .958 .000 VND .

Mã số 27 - Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia bao gồm cả lãi cho vay phát sinh các năm trước thu được trong năm nay, số tiền 6.776 .355 .555 VND và không gồm lãi cho vay phát sinh năm nay chưa thu được, số tiền 8.501 .705 .556 VND.

## 31. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN NĂM

Ban Giám đốc khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sụ kiện bất thường nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2017 làm ành hưởng đến tình hình tài chính, kết quà hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2017$.

## 32. CÔNG CUU TÀI CHÍNH

## Các loai công cu tài chính

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Tồng công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, nợ phài trả tài chính và công cụ vốn được trình bày tại thuyết minh số 4.20.

|  | $\begin{array}{r} \text { Giá trị ghi sổ } \\ \text { 31/12/2017 } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Giá trí ghi sỗốn } \\ 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tài sản tài chính |  |  |
| Tiền và các khoản tương đưong tiền | 4.649.419.592 | 40.756.171.309 |
| Đầu tư nắm giư đến ngày đáo hạn | 252.800.000.000 | 205.500.000.000 |
| Phài thu của khách hàng | 43.083.481.334 | 45.601.617.773 |
| Phải thu về cho vay | 47.682.400.000 | 24.682.400.000 |
| Phai thu khác | 8.522.454.376 | 6.798.828.555 |
| Cộng | 356.737.755.302 | 323.339.017.637 |
| Nợ tài chính |  |  |
| Phải trà người bán | 41.143.542.238 | 31.789.590.095 |
| Chi phi phài trả | - | 797.547.215 |
| Vay và nợ thuê tài chính | - | 20.426.677.000 |
| Cộng | 41.143.542.238 | 53.013.814.310 |

Tồng công ty trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định của Thông tur số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn áp dụng chuẩn mục kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn cụ thể cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính theo giá trị hợp lý. Tồng công ty đã trình bày giá trị hợp lý của công cụ tài chính theo hướng dẫn về thuyết minh báo cáo tài chính của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính tại một số thuyết minh ở phần trên.

## Muc tiêu quản lý rùi ro tài chính

Các hoạt động của Tồng công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ và rùi ro lãi suất), rüi ro tín dụng và rùi ro thanh khoản.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đặt mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản về quản lý rùi ro tài chính cho Tổng công ty. Ban Giám đốc lập các chính sách chi tiết như nhận diện và đo lường rùi ro, hạn mức rùi ro và các chiến lự̛̛c phòng ngừa rủi ro. Việc quản lý rủi ro tài chính được nhân sự thuộc bộ phận tài chính thục hiện.
Các nhân sự thuộc bộ phân tài chính đo lường mức độ rùi ro thực tế so với hạn mức được đề ra và lập báo cáo thường xuyền để Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc xem xét. Thông tin trình bày sau đây là dựa trên thông tin mà Ban Giám đốc nhận được.

- Rủi ro thị trường
- Rüi ro tiền tệ:

Việc kinh doanh của Tổng công ty phải chịu rủi ro từ đồng Đô la Mỹ (USD) vì các giao dịch mua hàng, bán hàng lớn đều bằng USD. Tổng cồng ty quản lý rủi ro này bẳng cách cân đối các hợp đồng giữa số phải thu bằng ngoại tệ và phải trả bằng ngoại tệ.

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ | $\begin{array}{r} 01 / 01 / 2017 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tài sản tài chính | 45.902.930.280 | 48.299.144.758 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.375.152.458 | 3.474.944.002 |
| Phải thu của khách hàng | 42.527.777.822 | 44.824.200.756 |
| Nợ tài chính | - | 20.426.677.000 |
| Vay và nợ thuê tài chính | - | 20.426.677.000 |
| (Nợ)/Tài sản tài chính thuần | 45.902.930.280 | 27.872.467.758 |
| Cộng: cam kết mua ngoại tệ | - | - |
| Trừ: mua bán ngoại tệ kỳ hạn | - | - |
| Mức độ rủi ro tiền tệ | 45.902.930.280 | 27.872.467.758 |
| - Rủi ro tín dụng |  |  | đư tà sàn đảm bảo phù hợp nhằm giàm rủi ro tín dụng. Đối với các tài sản tài chính khác, chính sách cua Tong cong ty là giao dịch với các to chức tài chính và các đôi tác khác có xêp hạng tín nhiệm cao.

Mức rủi ro tín dụng tối đa đối với mỗi nhóm tài sản tài chính bằng với giá trị ghi sổ của nhóm công cụ tài chính đó trên bảng cân đối kế toán. Các nhóm tài sản tài chính lớn của Tổng công ty là tiền gửi ngân hàng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu của khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác.

- Các tài sản tài chính không quá hạn cũng không bị giảm giá

Tiền gửi ngân hàng không quá hạn cũng không bị giảm giá là các khoản tiền gửi chủ yếu tại các ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cao theo xác định của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác không quá hạn cũng không bị giảm giá chủ yếu là từ các đối tượng có quá trình thanh toán tốt cho Tổng công ty.

- Tài sản tài chính quá hạn hoặc giäm giá

|  | $\begin{array}{r} 31 / 12 / 2017 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { 01/01/2017 } \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tài sản tài chính quá hạn |  |  |
| Quá hạn từ 03 năm trở lên | 1.195.321.577 | 1.195 .321 .577 |
| Cộng | 1.195.321.577 | 1.195.321.577 |

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)
Tài sản tài chính quá hạn (phải thu quá hạn) nêu trên đã được Tổng công ty phòng ngừa rủi ro bằng cách trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Ngoài các khoản nêu trên, Tồng công ty không có các nhóm tài sản tài chính quá hạn hoặc giảm giá khác.

## - Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rùi ro Tổng công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ gắn liền với các khoản nợ tài chính được thanh toán bằng cách giao tiền mặt hoặc một tài sản tài chính khác.

Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng. Các số tiền được trình bày trong bảng sau là các dòng tiền theo hợp đồng không chiết khấu.

Tại 31/12/2017
Phải trả người bán

## Cộng

| Đến 01 năm VND | Trên 01 năm VND |
| :---: | :---: |
| 41.143.542.238 | - |
| 41.143.542.238 | - |
| 31.789.590.095 | - |
| 797.547 .215 | - |
| 20.426.677.000 | - |
| 53.013.814.310 | - |

## - Đo lường theo giá trị hợp lý

Giá gốc dự phòng (nếu có) đối với đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phải thu khách hàng, phải thu về cho vay, phải thu khác, phải trả người bán, chi phí phải trả, vay và nợ thuê tài chính là gần bằng với giá trị hợp lý của chúng.

## 33. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Tổng công ty được chia thành 02 bộ phận hoạt động: bộ phận sản xuất hàng may mặc và bộ phận cung cẩp dịch vụ. Tổng công ty lập báo cáo bộ phận theo 02 bộ phận kinh doanh này.

Hoạt động chủ yếu của 02 bộ phận kinh doanh trên như sau:

- Bộ phận sản xuất hàng may mặc: sản xuất và phân phối các sản phẩm hàng may mặc.
- Bộ phận cung cấp dịch vụ: cung cấp dịch vụ cho thuê nhà và một số dịch vụ khác.

Các thông tin bộ phận về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty như sau:

THUYÉTMINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIÉP THEO)
MẢU SÓ B09-DN
(Cảc thuyết minh từ trang 10 dến trang 37 là bộ phận hơp thành cuaa báo cáo tài chinh)
Năm 2017
Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2017
Đơn vị tính: VND

|  | Sản xuất <br> hàng may mặc | Cung cấp dich vu | Oơn vị tinh: VND Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tài sản |  |  |  |
| Tài sản bộ phận | 530.776 .505 .863 | - | 530.776.505.863 |
| Tài sản không phân bổ |  |  |  |
| Cộng |  |  | 530.776.505.863 |
| Nợ phải trả |  |  |  |
| Nợ phải trả bộ phận | 245.315 .311 .329 | - | 245.315 .311 .329 |
| Nợ phải trả không phân bổ |  |  |  |

Cộng $\quad \underset{245.315 .311 .329}{ }$
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017


|  | Sản xuất <br> hàng may mặc | Cung cấp <br> dịch vư | Đơn vị tính: VND <br> Cộng |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Doanh thu |  |  |  |
| Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài | 526.024 .910 .033 | 458.017 .231 | 526.482 .927 .264 |
| Giá vốn hàng bán | 326.173 .734 .354 | -326.173 .734 .354 |  |
| Chi phí không phân bổ |  | 135.626 .793 .750 |  |
| Dóanh thu hoạt động tài chính | 34.302 .222 .295 |  |  |
| Chi phí tài chính | 2.000 .595 .953 |  |  |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 96.984 .025 .502 |  |  |
| Lãi (lỗ) khác | 355.825 .543 |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế | 97.339 .851 .045 |  |  |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 13.679 .383 .122 |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  | $\mathbf{8 3 . 6 6 0 . 4 6 7 . 9 2 3}$ |  |

## Năm 2016

Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2016

## Tài sản

Tài sản bộ phận
Tài sản không phân bổ

## Cộng

497.171.123.610

Nợ phải trả
Nợ phải trả bộ phận 235.870.396.999

- 235.870.396.999

Cộng
235.870.396.999
(Cảc thuyết minh tì trang 10 đến trang 37 là bộ phận hơp thành cuia báo cáo tài chinh)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
Đơn vị tính: VND

|  | Sản xuất <br> hàng may mặc | Cung cấp <br> dịch vu | Cộng |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Doanh thu |  |  |  |
| Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài | 478.369 .789 .314 | 787.642 .236 | 479.157 .431 .550 |
| Giá vốn hàng bán | 288.057 .817 .579 | 288.057 .817 .579 |  |
| Chi phí không phân bổ |  | 138.662 .623 .148 |  |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 35.444 .835 .162 |  |  |
| Chi phí tài chính | 4.530 .194 .374 |  |  |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 83.351 .631 .611 |  |  |
| Lãi (lỗ) khác | 1.686 .968 .848 |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế | 85.038 .600 .459 |  |  |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 10.373 .632 .672 |  |
| Lọi nhuận sau thuế | $\mathbf{7 4 . 6 6 4 . 9 6 7 . 7 8 7}$ |  |  |

## BÔ PHÂN THEO KHU VƯC ĐIA LÝ

Ban Giám đốc cho rằng Tổng công ty chỉ có một bộ phận địa lý là Việt Nam nên không lập báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.

## 34. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Người lập biểu


Cáp Thị Chinh


