# BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ̃ 

6 THÁNG ĐÅU CỦA NĂM TÀl CHíNH KÉT THƯC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

CÔNG TY CÔ PHẦN<br>TẬP ĐOÀN HÓA CHÁT ĐỨC GIANG

## MỤC LỤC

Trang

1

1. Mục lụe
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
3. Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ
4. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2019
5. Báo cáo kết quả họat động kinh doanh giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 6 tháng đầu cūa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
7. Bãn thuyết minh Báo cáo tài chính giî̃a niên độ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tầp đoàn Hóa chát Đức Giang (sau đây gọi tát là "Công ty") trình bảy báo cáo cùa mình cùng với Báo cáo tài chính giửa niên độ 6 tháng đầu của năm tà̀i chính kết thutc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chât Đức Giang (đươe đổ tên từ Công ty Có phà̀n Bợt giğt và Hóa chít Đức Giang) là cơng ty cổ phần hoạt động theo Giấy chựng nhîn đăng kỳ kinh doanh số 0103003850 ngày 05 thâng 3 nâm 2004 do Sở Kể hoạch và Đả̉u tư thành phố Hả Nội cấp.
Trong quá trinh hoạt động, Công ty đã được Sở Kê hoạch và Dầu tư thành phố Hà Nội chấp nhạn thay đối Giấy chựng nḥ̣̂n đăng ký doanh nghiṭ̂p 15 lần, trong đô, Giấy chứng nhận đảng ký doanh nghiệp điểu chinh lần thự 15 ngảy 31 tháng 05 năm 2019 vẩ việc thay đổi vón điêúu lệ.

Trụ sở chính

- Đia chi : Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Quâ̂n Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Diện thoģi : 02403827 1620
- Fax : 024038271068

Hoatt động kinh doanh chính cuia Công ty là:

- Vận taỉ hàng hơa bằng đường bồ;
- Sản xuât plastic và cao su tổng hơp dạng nguyên sinhh, chi tiêt: Sản xuất các mật hàng cao su, son, chât dèo;
- Sản xuất phân bớn và họp chất ni tơ, chi tiết: Sàn xuất các mẵt hàng phân bón;
- Sản xuất sắt, thép, gang; chi tiét: Sản xuất các mạt hàng sắt, thép;
- Sản xuất kim loại mảu và kim loại quý, chí tîtt: Sản xuất các mặt hàng kim loại màu;
- Bán buôn chuyên doanh khác chura được phân vào đâu, chi tiét: Buôn bán cảc mặt hàng cao su, son, chất dẻo, phân bón; Buôn bán nguyên liệu và các mạt hàng hóa châtt( trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Bán buôn kim loại và quặng kim loải, chi tiết: Buôn bán săt, thép, kim loại mảu;
- Sản xuất hoá chất cơ bản, chi tiêt: Sản xuát nguyên liệu và các mặt hàng hơa chất (trừ hóa chất Nhà nướe cấm);


## Hội đồng quần trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trỉ và Ban Tồng Giám đốc cưa Công ty trong kỳ̀ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

## Hội đồng quản trì

| Hội đồng quàn tri | Chức vur | Ngày bổ nhiṣ̂m/miễn nhiệm/taii bồ nhiệm |
| :---: | :---: | :---: |
| Ho và tên | Chưtich | Tái bổ nhiş̣m ngày 29 tháng 3 năm 2019 |
| Ông Đào Hỡu Huyền | Thin vien | Taii bón nhiệm ngày 29 thảng 3 năm 2019 |
| Ông Vû Nhát Tâm | Thành viên Thành viên | Tai bốnhiṭ̂m ngày 29 tháng 3 năm 2019 |
| Ong Đào Hưu Duy Anh Ông Nguyễn Văn Quang | Thành viên | Tãi bố nhiṣ̂m ngày 29 tháng 3 năm 2019 |
| Ông Phạm Văn Hùng | Thành viên | Bồ nhiệ̣m ngày 29 tháng 3 năm 2019 |
| Ông Vũ Quốc Tuấn | Thành viên | Miễn nhiệ̣m ngày 29 tháng 3 năm 2019 |

Ban Kiểm soát

| Ban Kterm soár |  | $\mathrm{Ngày}$ bổ nhiṣ̂m/miễn nhiệm/taii bố nhiç̂m |
| :---: | :---: | :---: |
| Họ và tên | Chức vur | Ngày bor nhị̂m/mica |
| Öng Nguyên Vân Kiên | Trươg ban | Tải bô nhiç̣m ngày 29 tháng 3 nâm 2019 |
| Óng Vư Văn $\mathrm{Ng}_{9}$ | Thành viên | Täi bô nhię̣m ngay 29 tháng 3 nâm 2019 |
| Bà Phąm Thi Thoa | Thành viên | Bồ nhiç̣m ngay 29 thâng 3 nâm 2019 |
| Ông Vâ Minh Thuyêt | Thành viên | Miễn nhiệm ngay 29 thang 3 nâm 2019 |

## Ban Tổng Giám đốc

|  | Chức vup | Ngày bố nhiệm |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Tồng Giám đốc | Ngày 29 tháng 3 năm 2010 |
| Ông Đào Hôu Duy Anh | Phó Tồng Giám đốc | Ṅgày 29 tháng 3 năm 2010 |
| Ông Phạm Văn Hùng | Phơ Tồng Giám đốc | Ngày 29 tháng 3 năm 2010 |

## Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp lu\{̂t của Công ty trong kỷ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Đào Hựu Huyên (bổ nhiệ̣m ngày 29 tháng 3 năm 2010).

## Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A\&C đâ được chi định soât xêt Báo cáo tài chính gîua niên độ 6 tháng đầu cûa nẳm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 cưa Công ty.

## Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tống Giâm đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh trung thực và hơp lý tình hình tài chînh, kết quá hoat động kinh doanh và luru chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong việc lập Báo cáo tải chính giưa niên độ này, Ban Tồng Giám đốc phải:

- Chọn lụa các chính saich kê toán thich họp và âp dụng caíc chính sách này một caích nhất quán;
- Thưce hiṭ̂n các xét đoán và các ước tính một cách họp lý và thận trọng;
- Nêu rô các chuần mựe kêt toán áp dụng cho Công ty có đự̛̣ tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã đươe trinh bày và giải thích trong Báo cáo tài chính giûaa niên độ;
- Lâp Báo cáo tài chính giû̃a niên độ trên cơ sớ hoạt động liên tục trừ trương họp không thể cho rà̀ng Công ty sẽ tiếp tuc hoạt động liên tuc;
- Thiét lậ̂ và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một câch hữu hiệu nhằm hạn chế rùi ro có sai sót trọng yễu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính giû̃a niên độ.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toản thich hơp đươc lưu giỡ đảy đũ để phản ảnh tinh hình tài chính của Công ty với mức độ chînh xác hợp lý tại bất kỷ thờ điểm nào và các số sách kể toán tuân thủ chế độ kế toán áp dưng. Ban Tồng Giám đốc cững chịu trách nhiệm quản lý câc tài sỉn của Công ty và do đó đã thực hiện các biện phåp thích họp để ngăn chặn và phát hiṣ̂n các hành vi gian lận vả caic vi phạm khác.
Ban Tởng Giám đốc cam kết đã tuân thử các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính giûa niễn ©

Phê duyệt Báo cáo tài chinh
Ban Tỗng Giám đốc phê duyệt Báo câo tải chính giûa niên độ đinh kèm. Báo cảo tài chính giûa niên độ đâ phản ânh trung thưc và họp lỳ tinh hinh taii chính cuia Công ty taị thời điếm ngày 30 thảng 6 nằm 2019, cûng nhut kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, phủ họp với các Chuán mực Kêt toản Việt Nam, Chế độ Kê toán dọanh nghiệ̣p Việt Nam và cảc quy đinh pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cảo tải chính giữa niễn đô.

Thay măt Ban Tồng Giảm đốc,


Ngày 14 tháng 8 năm 2019

# BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIŨA NIÊN ĐỌ? 

## Kính gừi: CÁC CÓ ĐÔNG, HOL ĐÓNG QUẢN TRI VÀ BAN TÓNG GIÅM ĐÓC CÔNG TY CÓ PHÅN TẠP ĐOẢN HÓA CHȦT ĐỨC GIANG

Chủng tồi đâ thục hiṭ̂n công việ̣c soát xét Bảo cáo tài chỉnh giûa niên độ kèm theo của Công ty Cô phà̀n Tập đoàn Hóa chát Đức Giang (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 thảng 8 năm 2019, từ trang 7 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toân giữa niễn độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2019, Báo cáo kết quả hoast đông kinh doanh giûan niễn độ, Báo cáo lưu chuyển tiễn tệ giữa niễn độ 6 tháng đẩu của năm tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Bản thuyát minh Bảo cáo tải chính giữa niên độ.

## Trách nhiệm cùa Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giâm đốc Công ty chịu trách nhị̣̂m vồ việc lập và trình bày trung thưc vả họp lý Báo cío tài chính giựa niễn độ của Công ty theo các Chuần mưc Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy đinh pháp lý có liễn quan đễn việc lệp và trỉnh bảy Báo cáo tải chính giữa niên độ và chiu u trách nhiṭ̣̂m vể kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính giûa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hợ̣̆c nhầm เẫn.

## Trách nhiệm của Kiềm toán viên

Trách nhiệ̣m cưa chúng tồi là đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính giữa niên độ dưa trên kết quả soát xét của chúng tồi. Chúng tồi đấ thực hiện công việc soát xét theo Chuẫn mưc Việt Nam về hơp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tải chính giâa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đonn vi thực hiện.

Công việc soát xét thông tin tải chính giưãa niễn độ bao gồm việc thục hị̣̂n các cuộc phỏng ván, chủ yếu là phỏng vấn như̂ng người chịu trách nhiệm vổ các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tực phân tích và các thủ tuec soát xét khác. Một cuộc soát xét vể cơ bản có phạm vi hẹp hon mồt cuộc kiểm toán được thỵc hiện theo ciic Chuần mực Kiểm toán Viêt Nam và do vậy không cho phép chúng tồi đạt được sư đảm bâo rằng chúng tôit sē̃ nhận biết được tât cả caic vẩn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiềm toán. Theo đố, chúng tôi không đua ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận cùa Kiềm toán viên
Cân cứr trên kết quả soát xét cùa chúng tô̂i, chúng tội không thây có vấn để gì khiến chûng tôi cho rằng Bío cáo tài chính giêa niên đồ đính kèm không phàn ánh trung thưc và hơp lý, trên các khia cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cố phần Tập đoàn Hóa chât Đúc Giang tại ngảy 30 tháng 6 năm 2019, cũng nhhu két quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 6 thâng đẩu cùa năm tài chính kêt thưe ngảy 31 thảng 12 năm 2019, phủ họpp với các Chuấn mưc Kế toán Việ̣ Nam, Chế đô̧ Kế toản doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tà̀ chính gitưa niênn đô.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tu vấn $\mathrm{A} \& \mathrm{C}$
Chínhânh Hà Nội
G位 đôc
Compry

A\&
Tar Ma
OA.TI
Nguyễn Hoàng Dức
Só Giááy CNDKHN kiêm toán: 0368-2018-008-1
Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2019

# CÔNG TY CỐ PHẦN BộT GIẶT VÀ HÓA CHÃ̃T ĐỨC GIANG 

Đia chi: Số 18 ngơ 44, phố Đưc Giang, phương Thự̛ng Thanh, quị̂n Long Biên, thành phó Hà Nộ BÁO CȦO TAI CHINH GIƠA NIENN DƠ
6 thång đàu cûa năm tài chinh kết thúc ngày 31 thaing 12 nalm 2019

# BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ́ <br> (Dång đầy đư) <br> Tąi ngày 30 tháng 6 nămi 2019 

Don vi tinh: VND

| TÀI SȦN | $\begin{aligned} & \text { Mã̃ } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyêt minh | Số cuốl kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A - TȦI SȦN NGȦN HAN | 100 |  | 241.340.740.405 | 391.365.323.670 |
|  | $\cdots$ |  |  |  |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V. 1 | 32.418.189.571 | 230.951.366.650 |
| 1. Tiên | 111 |  | 2.418.189.571 | 4.626.435.143 |
| 2. Các khoain tưong đương tiên . | 112 |  | 30.000 .000 .000 | 226.324 .931 .507 |
| IL. Đảu tư tai chinh ngắn hạn | 120 |  | 107.501.467.387 | - |
| 1. Chưng khoán kinh doanh | 121 |  | - |  |
| 2. Dưp phòng giàm giá chưng khoán kinh doanh | 122 |  | 107.501.467.387 |  |
| 3. Dâuu ưu nắm giự đến ngày đáo hạn | 123 | V.2a | 107.501.467.387 | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 23.133.360.150 | 96.425 .054 .543 |
| 1. Phải thu ngắn hạn cùa khách hàng | 131 | V. 3 | 15.967.872.323 | 84.669.258.721 |
| 2. Trả trước cho ngườ bán ngằn hạn | 132 | V. 4 | 5.146.723.905 | 10.362.320.934 |
| 3. Phaii thu nọi bồ ngần hạn | 133 |  | - |  |
| 4. Phải thu theo tiến đọ kể hoa̧ch hơp đồng xây dụng | 134 |  | - |  |
| 5. Phail thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | 2.018.763.922 | 1393.474.888 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khaic | 136 | V. 5 | 2.018.763.922 | 1.393.474.888 |
| 7. Dư phòng phài thu ngán hạn khó đòi | 137 |  | - |  |
| 8. Tai sản thitúu chờ xừ lý | 139 |  | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 |  | 65.608.505.087 | 51.311 .471 .725 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V. 6 | 65.608.505.087 | 51.311 .471 .725 |
| 2. Dư phòng giàm giá hàng tồn kho | 149 |  | - |  |
| V. Tài sãn ngấn hąn khác | 150 |  | 12.679.218.210 | 12.677.430.752 |
| 1. Chi phí trà trưóc ngấn hąn | 151 | V.7a | 1.782.324.913 | 1.491.245.396 |
| 2. Thutê giá tri gia tẵng đươe khâu trưr | 152 |  | 10.896.893.297 | $11: 386.185 .356$ |
| 3. Thuê và các khoàn khác phâi thu Nhà nước | 153 |  | - | - |
| 4. Giao đj̣ch mua bain lại trái phiĉ́u Chinh phủ | 154 |  | - | - |
| 5 Taii sản ngần hạn khác | 155 |  | - |  |

6 thảng đầu cùa năm tài chính két thúe ngày 31 thâng 12 nåm 2019


| TȦISȦN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Số cuối kỳ | Sô đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B - TȦI SȦN DȦI HAN | 200 |  | 3.072.326.031.818 | 3.010.050.619.884 |
| I. Cafe khoản phài thu dà hąn | 210 |  | - | - |
| 1. Phai thu dai hạn cùa khaich hàng | 211 |  | - |  |
| 2. Trà truóc cho ngườ bán dali ha̧n | 212 |  | - |  |
| 3. Vôn kinh doanh ơ đon vị true thup̣c | 213 |  | - |  |
| 4. Phäi thu nội bộ dai hạn | 214 |  | - |  |
| 5. Phai thu về cho vay dai hạn | 215 |  | - |  |
| 6. Phài thu dai hạn khác | 216 |  | - |  |
| 7. Dưr phòng phaii thu dâi hạn khó đơ̇ | 219 |  | - | - |
| II. Tali sãn cố định | 220 |  | 185.737.975.125 | 41.706.726.424 |
| 1. Taii sân cố định hưu hinh | 221 | V. 8 | 185.590.752.903 | 41.537.420.869 |
| Nguyên gláa | 222 |  | 293.018.222.665 | 140.781.339.936 |
| Giâ tri hao mȯn lùy ké | 223 |  | (107.427.469.762) | (99.243.919.067) |
| 2. Tai sin cố đijnh thuê taii chinh | 224 |  | - |  |
| Nguyên giá | 225 |  | - |  |
| Giá tri hao mòn lury ké | 226 |  | - |  |
| 3. Tai sain cố định vô hinh | 227 | V. 9 | 147.222.222 | 169.305.555 |
| Nguyên giá | 228 |  | 265.000 .000 | 265.000.000 |
| Giá tri hao mòn lity ké | 229 |  | (117.777.778) | (95.694.445) |
| III. Bât đọng sãn đầu tư | 230 |  | - | - |
| Nguyên giá | 231 |  | - |  |
| Giá tri haơ mòn lūy kế | 232 |  | - | - |
| IV. Tali sản đỡ đang đàl hạn | 240 |  | 12.988.029.778 | 135.243.830.268 |
| 1. Chi phí sản xuắt, kinh doanh đở dang dài hạn | 241 |  | - | 135.243.830.268******** |
| 2. Chi phi xây dưmg coo bån dợ dang | 242 | V. 10 | 12.988.029.778 | 135.243.830.268 |
| V. Dẩu tur tâl chinh đải hạn | 250 |  | 2.845.094.822.400 | 2.803.094.822.400 |
| 1. Dâu tư vào công ty con | 251 | V. 2 b | 2.845.094.822.400 | 2.785.094.822.400 |
| 2. Dầu tư valo công ty liễn đoanh, liên kect | 252 | V .2 b | - | 18.000.000.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khâc | 253 |  | - | - |
| 4. Dự phòng đẩu tư tài chính đâi hạn | 254 |  | - | - |
| 5. Đằu tư nắm giỡ đến ngày đåo hạn | 255 |  | * | - |
| VI. Tal sản đà hạn khác | 260 |  | 28.505.204.515 | 30.005.240.792 |
| 1. Chi phí trả trưóc dài hạn | 261 | V.7b | 28.505.204.515 | 30.005 .240 .792 |
| 2. Tai sàn thuế thu nhập hoăn lại | 262 |  | * | - |
| 3. Thiét bi, vật tư, phụ tùng thay thê dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4. Tai sân dài hạn khác | 268 |  | - | - |
| TONNG CQQG TȦISAN | 270 |  | 3.313.666.772.223 | 3.401.415.943.554 |

CÔNG TY CỐ PHẦN BỘT GIẠTT VÀ HÓA CHÃT ĐỨC GIANG
Dia chì: Số 18 nģ0 44, phó Đừ Giang, phương Thương Thanh, qự̂n Long Biên, thảnh phố Ha Nọi BÁO CÁO TẢl CHINH GIỮA NIÊN ĐÔ
6 tháng đảu của năm tài chính kêt thúc ngày 31 thâng 12 nåm 2019
Bàng cần đối kê̂ toán giợa niên độ (tiếp theo)

| NGUOON VÓN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. NOY PHȦITRȦ | 300 |  | 91.543.762.465 | 74.067.849.456 |
| L. Nợ ngắn hạn | 310 |  | 91.543.762.465 | 74.067.849.456 |
| 1. Phaii trá nguời bán ngán hạn | 311 | V. 11 | 28.018.227.782 | 39.031.890.217 |
| 2. Nguời mua trả tiền trưóce ngăn hạn | 312 | V. 12 | 1.114.461.551 | 674.038.690 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V. 13 | 7.361.261.129 | 6.096.484.895 |
| 4. Phài trà ngườ lao động | 314 |  | 4.242.774.270 | 10.629.452.825 |
| 5. Chi phi phài trà ngán hạn | 315 |  | 23.701 .668 | 44.323.466 |
| 6. Phali tư̆ nội bộ ngănn hạn | 316 |  | - | - |
| 7. Phaii trà theo tîên độ kế hoạch hopp đồng xây đụng | 317 |  | - | - |
| 8. Doanh thu chua thưc hiç̂n ngain hạn | 318 |  | - | 20920. |
| 9. Phài trà ngằn hạn khâc | 319 | V. 14 | 45.316.182.815 | 3.092.200.913 |
| 10. Vay và nơ thuê tài chính ngín hạn | 320 | V. 15 | - | 4.917.712.200 |
| 11. Dự phòng phải trà ngán hạn | 321 |  | - | - 581. |
| 12. Quŷ khen thương, phúc lọi | 322 | V. 16 | 5.467 .153 .250 | 9.581.746.250 |
| 13. Quy binh ôn giáa | 323 |  | - | - |
| 14. Giao dich mua bán lại trái phicéu Chính phư | 324 |  | - | - |
| II. Nq dài hagn | 330 |  | - | - |
| 1. Phài trả nguròi bán dai hạn | 331 |  | - | - |
| 2. Ngươi mua trà tiền trướe dăi hạn | 332 |  | - | - |
| 3. Chi phi phài trà dail hạn | 333 |  | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |
| 5. Phài trà nội bộ dâi hạn | 335 |  | - | - |
| 6. Doanh thu chura thưc hiện dài hạn | 336 |  | - | - |
| 7. Phài trả dai hạn khác | 337 |  | - | - |
| 8. Vay và nọ thuê tài chính dài hạn | 338 |  | - | - |
| 9. Trải phiĉ́u chuyễn đởi | 339 |  | - | - |
| 10. Có phiếu uu đđii | 340 |  | - | - |
| 11. Thuế thu nh\$̣̂p hoẵ lại phài trấ | 341 |  | - | - |
| 12. Dự phơng phài trà dài hạn | 342 |  | - | - |
| 13. Quy̧ phát triển khoa học và công nghẹ | 343 |  | - |  |

Đja chì: Số 18 ngồ 44, phó Đức Giang, phường Thương Thanh, quân Long Biên, thình phó Ha Nộ BÁO CÁO TẢI CHINH GIỚA NIÊN DƠ
6 thâng đầu cûa năm tải chính két thûc ngày 31 thâng 12 nâm 2019
Bảng cân đối kế toán giốa niên độ (tiếp theo)

|  | NGUȮN VÓN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuố kỳ | Số đâu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| D- NGUȮN VÓN CHƯ̇ SỠ HỠ |  | 400 |  | 3.222.123.009.758 | 3.327.348.094.098 |
|  | Vốn chủ sờ hữu | 410 | V. 17 | 3.222.123.009.758 | 3.327.348.094.098 |
|  | Vốn góp cưa chư sờ hơu | 411 |  | 1.239.736.160.000 | 1.078.038.110.000 |
|  | Cồ phiêu phô thông có quyền biếu quyêt | $411 a$ |  | 1.239.736.160.000 | 1.078.038.110.000 |
|  | Cóphiêeu unu dăi | 4116 |  | 1786.67.372, | 1786667372.400 |
|  | Thạng dư vớn cố phần | 412 |  | 1.786.667.372.400 | 1.786.667.372.400 |
|  | Quyển chọn chuyển đởi traii phiêu | 413 |  | - |  |
|  | Vốn khác cuia chû sờ hợu | 414 |  | (8.730.000 |  |
|  | Có phiéu quy | 415 |  | (8.730.000) | (8.730.000) |
|  | Chênh lȩ̣ch đánh giá lại tâi sân | 416 |  | - |  |
|  | Chênh lệch tỹ giá hối đoãi | 417 |  | 113.739.392.364 | 113739392364 |
|  | Quy đầu tư phát triển | 418 |  | 113.739.392.364 | 113.739.392.364 |
|  | Quy hô tro si̇ip xếp doanh nghiệp | 419 |  | - |  |
|  | Quỵ khác thuộc vốn chû sờ hợu | 420 |  | - |  |
|  | Lơi nhuṣ̂n sau thuế chua phân phối | 421 |  | 81.988.814.994 | 348.911.949.334 |
|  | LNST chra phân phốl lity kê dên cuốl kỳ truóc | $421 a$ |  | 25.509.492.334 | 348.911.949.334 |
|  | LNST chura phân phôit kỳ này | 42 lb |  | 56.479.322.660 | - |
| 12. | Nguồn vốn đâu tư xây dụng coo bản | 422 |  | - | - |
|  | Nguồn kính phí và quy khác | 430 |  |  | - |
|  | Nguồn kinh phi | 431 |  |  |  |
|  | Nguồn kinh phi đã hình thành tai sân cố địh | 432 |  |  | - |
|  | TÓNG COQNG NGUOON VÓN | 440 |  | 3.313.666.772.223 | 3.401.415.943.554 |
|  | Người lập biễu las |  | $1$ |  | g 8 năm 2019 m đốc <br> ll |
|  | Hoàng Thúy Hà Dà | li Mai |  | Đào Ho | Huyền |

# BẢO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỌNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 

(Dąng đày đư)
6 tháng đầu cûa nầm tài chính kêt thute ngày 31 thîng 12 năm 2019
Đon vj tinh: VND

## CHİ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu
2. Các khoîn giăm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Ļ̧í nhuận gôp về bån hàng và cung cấp đich vụ 20
6. Doanh thu hoạt động tât chinh
7. Chí phí tài chính Trong đó: chi philai vay 22 23
8. Chí phí bân hàng 25
9. Chi phí quản lý đoanh nghiệp 26
10. Lơi nhuận thuần từ hoąt động kinh doanh 30
11. Thu nhập khác
12. Chi phí khác
13. Lơi nhuận khác 32
14. Tổng lọi nhuş̂n kế toán trước thuế
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiç̣p hiç̂n hành 51
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiş̂p hoãn la̧i
17. Lqui nhuĝ̣n sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Lai cơ bån trên cổ phiếu
19. Lẳi suy giảm trên cồ phiếu10 .
.31

Ma Thuyết số minh

01-VLI
02 VI. 2
VI. 3
VI. 4 VI. 5
VI. 6
VI. 7

# BẢO CÁO LU'U CHUYÉN TIÈN TẸ GIỬA NIÊN ĐQ̣ 

(Dasng đày đü)
(Theo phuoung pháp gián titep). 6 thàng đà̀u cûa năm tài chînh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Don vi tinh: VND

## CHī TIÊU

I. Lưu chuyễn tî̂̀n từ hoạt động kinh doanh

1. Lei ntutị̂n trườ thué
2. Diêu chinh cho câc khoăn:

- Kháu hao tài sin of́ đinh va bát đọng sin đlùu tur
- Cíc khoản dy phòng
- Laĩ, lồ chênh lệch tỳ giá hối đoai do đỉnh giáa lại calc khoain mụ tièn tộ cô gốc ngoại tệ
- Laỉ, Io từ hop̣t đọng dalu tư
- Chi phif Iti vay
- Caic khoản điếu chinh khác

3. Lpti nhuĝn tic hopt dêng kinht doanht truớc thay đối vốu luru ap̂ng

- Täng, giàm caic khoàn phài thu
- Tang, giam hàng tồn kho
- Tăng, giàm các khoản phaii tri
- Täng, giàm chii phí trà truóc
- Täng, giam chúng khoain kinh doanh
- Tièn lili vay di trà
- Thuế thu nh\$̣̣̂p doanh nghiçp đâ nộp
- Tiè̀n thu khác từ hoạt đ̧̧̣ng kinh doanh
- Tiển chi khác cho hoa̧t đ\$̧ng kinh doanh


## Lunt chnyên tièn thuân tir hoogt dẹng kinht doanh

II. Lưu chuyč̃ tiền tờ hoạt $đ$ ộng dả̉u tur

1. Tiển chi đf mua sâm, xay dq̣ng tài $\sin$ cô đinh và caic tài $\operatorname{sian}$ dài hạn khác
2. Tiè̀n thu tứ thanh $1 \hat{y}$, nhự̛ng bán tài $\sin$ oô đijnh val càc tài sỉn dà hąn khác
3. Tit̀n chí cho vay, mua cíc co̊ng cu nọ cûa đon vij khíc
4. Tî̀n thu hồi cho vay, bán lại câc công cup nợ cûa đon vi khác
5. Tî̀n chi đâu tư góp vốn vabo đon vỉ khaic 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn valo đon vi khic 26
7. Tiền thu lai cho vay, cổ tữe và lọi nhụ̣̆n đựe chia 27

Lutu chuyến tiè̀n thuần tùr hoopt đす̣ng đằu tur
57.252.897.880
27.077 .431 .220
9.451.755.420
5.161.057.476

03

| VI.5 | 2.824 .859 | $(32.515 .519)$ |
| :---: | ---: | ---: |
|  | $(59.716 .595 .386)$ | $(1.365 .787 .427)$ |
| VI.5 | 56.057 .159 |  |
|  |  |  |
|  | 7.046 .939 .932 | 30.840 .185 .750 |
|  | 74.537 .424 .705 | 107.806 .195 .035 |
|  | $(14.297 .033 .362)$ | $(14.811 .008 .833)$ |
|  | $(10.819 .247 .366)$ | $(53.735 .726 .394)$ |
|  | 1.208 .956 .760 | 540.159 .072 |
|  | $(56.057 .159)$ | - |
|  | $(5.675 .087 .158)$ | $(12.036 .282 .998)$ |
|  | - | $\sim$ |
| V.13 | $(4.114 .593 .000)$ | $(4.408 .474 .400)$ |
|  | 47.831 .303 .352 | 54.195 .047 .232 |

(32.515.519)
47.831.303.352
54.195.047.232

Mâ Thuyeft số minh Lay kế từ đàu năm đến cuối kỳ này
$\qquad$ Nām nay

Năm trưóc

## CÔNG TY CÖ́ PHĂN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHÃT ĐỨC GIANG

Dia chi: Só 18 ngor 44, phó Düc Giang, phuìng Thuqugg Thanh, quịn Long Bién, thỉnh phó Hin Nọi BÁO CȦO TẢI CHINHH GIỚA NIĖN DỌ
6 thaing đàu cua nåm taif chinh kett thue ngày 31 thaing 12 n m 2019
Báo cîo lưu chuyè̀n tiènn tç̣ gî̂̀a niên độ (tiêp theo)

## CHİTEEU

Ma Thuyêt $\qquad$
Lây kế từ đàu năm đến cuối kỳ này Năm nay Năm truớc
III. Lưu chuyễn tiền từ hoạt động tà chinh

1. Tiển thu từ phat́t hành cổ phiću, nhị̂n vốn góp cúa chú só hưu31
2. Tièn trá lại vớn góp cho cíc chù só hûu, mua lại cô phicu của doanh nghiç̣p đia phát hành
3. Tit̀n thu từ di vay
4. Tiên trầ ng góce vay
5. Tièn trà ng góc thuê tai chinh
6. Có tức, Iģi nhụ̣̂n đİ trả cho chù sở hưu

| Lıu chuyễn tiên thuà̉n tî̀ hoogt dông fà̀ chinh | 40 |  | (166.404.321.800) | (99.830.344.671) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Luu chuyçn tiên thuàn trong kẏ | 50 |  | (198.532.715.693) | (78.966.847.274) |
| Tî̂̀n và tươg đươg tiền đâku năm | 60 | V. 1 | 230.951 .366 .650 | 82.619.005.501 |



Tiền và turơng đương tiền cuối ky̆
70 V. 1
32.418.189.571
3.652.158.227

## BẢN THUYÉT MINH BÅO CÁO TẢI CHÍNH GIŨA NIÊN ĐQ̣ <br> 6 tháng đầu cùa năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

## I. ĐẲC ĐIĖM HOĄT ĐỌNG

1. Hình thức sở̉ hữu vốn

Công ty Cố phần Tập đoàn Hóa chát Đớc Giang (sau đây gọi tât là "Công ty") là công ty cố phần.
2. Linh vure kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh ccia Công ty là sản xuât công nghiệp.
3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: sàn xuât, buôn bán vật lị̣̂u và các mặt hàng hơa chất.
4. Chu kỷ sỉn xuât, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thồng thường cưa Công ty không quá 12 tháng.
5. Đą̆c điểm hoạt động của Công ty trong kỳ có ãnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 giảm gần $50 \%$ so với cùng kỳ năm 2018 nguyấn nhân chư yéu là do doanh thu bán hảng hóa xuất khầu giảm mạnh.
6. Cấu trúc Công ty

Caic Công ty con

| Tên cơng ty |  | Hoąt đọng kinh doanh chính | Ty lâ loi ich |  | $\begin{gathered} \text { Ty lę̣ quyè̉n biểu } \\ \text { quyêt } \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Só cubui ky | Só đihu năm | \$ó cuói kỳ | Só đầu nâm |
| $\frac{\text { Ten cong ty }}{\text { Cong ty TNHH }}$ | Khu Công nghiệp Tìng | Sån xufut công nghiisp | 100\% | 100\% | 100\% | 100\% |
| MTV Hóa chát Đúc | Loông. Thi Trîn Tầng |  |  |  |  |  |
| Giang - Lioc Cai | Loỏng, Huyṭ̂n Bảo Thẳng. Tinh Lato Cai |  |  |  |  |  |
| Cong ty TNHH | Ló CN5 3K, KCN Dinh | Kinh doanh kho bait và | 100\% | 30\% |  | 30\% |
| MTV Hóa chát Đúc | Vô, Phừng Đông Hail 2 , | luu giou hàng hoia |  |  |  |  |
| Giang - Dinh Vô | Quîn Haii An, Hai Phòng |  |  |  |  |  |
| (tutn goi cî: Công ty |  |  |  |  |  |  |
| Có phân Hóa chát |  |  |  |  |  |  |
| Đác Giang - Dinh |  |  |  |  |  |  |
| vo) |  |  |  |  |  |  |

Các đơn vì trục thup̣̂c không có tur cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
Tên đon vi Dia chi
Công ty Cố phần Tạ̀p đoàn Hóa chất Đưc Khu Công nghiệp Đồng An, xã Binh Hò̀, thị xã
Giang-Chi nhảnh Bình Dưong Thuận An, tinh Binh Dương
Công ty Cổ phàn Tẫp đoàn Hóa chât Đúc Lô đât LA, Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối B, xã̉
Giang-Chi nhánh Hưng Yênn Di Sữ, huyĉ̣n Mŷ Hào, tinh Hưng Yên
7. Tuyên bố vể khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Çác số liệu tương úng của kỳ trước so sánh được với số liệu của kỳ này.
8. Nhân viên

Tại ngày kêt thúc kỷ̉ kế toán Công ty có 345 nhẫn viên đang làm viộc (số đầu nãm là 301 nhân viên).

## II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VIุ TIÈN TÊ SỮ DŲNG TRONG KÉ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chînh của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Dơn vị tiền tệ sữ dựg trong kế toán

Đon vị tiển tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) đo phần lón các nghiệp vụ được thưre hiện bẳng đơn vị tiền tệ VND.

## III. CHUÅN MỨC VÀ CHÉ ĐOQ KÉ TOÁN ÁP DUVNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng câc Chuẩn mực Kế toón Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được bã̃ hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngảy 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiệ̣n chuẩn mưce kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trinh bày Bảo cáo tài chính giữa niên độ.
2. Tuyên bố vể việc tuân thũ chuấn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giảm đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuần mưcc Kế toán Yiệt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam đươe ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngady 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư hưởng dẫn thưe hiṣ̂n chuần mực kế toán của Bố Tài chính trong việc lập và trinh bày Báo cáo tải chính giữa niễn độ.

## IV. CÁC CHINH SÁCH KÊ TOÁN ÅP DƯNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tà̀ chính

Báo cáo tải chính được lập trên cơ sờ kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
2. Các giao dịch bằng ngoạ̣i tệ

Các giao dịch phát sinh bằng ngosii tệ đươe chuyền đồi theo tý giá tại ngày phát sinh giao dich. Số đư câe khoản mục tiền tệ cô gốc ngoại tệ tại ngày két thúc kỳ kế toán được quy đổi theo tỷ giá tại ngày này.

Chênh lệch tý giâ phát sinh trong năm từ các giao dieh bẳng ngoại tệ đự̛e ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hợ̂c chi phí tài chính. Chênh lệch ty̌ giá do đánh giáa lại các khoản mucc tiền tệ có gốc ngoại t tệ tại ngày kểt thúc kỷ̉ kế toản sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm được ghi nhạan vào doanh thu hoạt động tài chính hoạe chi phi tải chính.

# Dia chi: Số 18 ngō 44, phố Đức Giang, phường Thượg Thanh, quận Long Biên, thành phố Ha Nọi. 

 BȦO CİO TȦI CHINH GIỠA NIÊN BÓ6 tháng đàu cù̀a nằm tail chính két thûe ngay 31 tháng 12 nàm 2019 Bån thuyét minh Báo cáo tài chính gîîa niên đợ (tiíp theo)
 điếm phât sinh giao đjech. Ty̌ giá giao dieh thưe tố đối vỡi ciec giao dịch bằng ngoai tệ đượe xác đinh nhur sau:
 họp đồng tương lai, họp đồng quyễn chọn, họp đồng hoán đồi): tỳ gỉ̉̉ kỳ kêt trong họp đồng mua, bán ngoại tệ giuta Công ty và ngân hàng.

- Đới với nợ phải thu: tý giá mua ngoại tệ của ngân hàng thưong mại nơi Công ty chỉ đinh khách hàng thanh toán tại thời điếm giao djeh phatt sinh.
- Đới với nợ phải trả: tý giá bán ngoṣi tê̂ cuia ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dieh tại thời điểm giao đjch phát sinh.
- Đới với các giao địch mua sắm tải sỉn hợ̆cic các khoản chi phí đượ thanh toán ngay bằng ngoại tộ (không qua các tài khoản phải trà): tỷ giá mua ngoại tệ cûa ngân hàng thương mại nơi Công ty thure hiện thanh toán.
Tỷ giá sừ dụng để đảnh giá lại số dư caic khoản mupc tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc kỷ kế toán đựe xảc đỉnh theo nguyên tắc sau:
- Đới với các khoản ngoại tệ gữi ngâin hàng: tý giá mua ngoại tệ cưa ngân hàng nơi Công ty mớ tài khoản ngoại tệ.
- Dối với cảc khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đự̧e phằn loại là tài sản khác: tý giâ mua ngoại tệ cùa Ngân hàng Ngoasi thương Việ Nam - Sở Giao djch Hà Nội (Ngân hàng Công ty thường xuyên có giao dich).
- Đới vở các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tộ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch Hà Nội (Ngân hàng Công ty thường xuyên có giao dich).


## 3. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiển ṃ̣̆t và tiền gữi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tưong đưong tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn cô thơoi hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đẫu tư, có khả năng
 tiển tại thời điểm báo caio.

## 4. Các khoản đầu tự tài chính

## Các khoản đầu tur nấm giîr đến ng̣ày đảo hụn

Khoản đầu tư được phân loại là nẩm gị̛̛̣ đến ngảy đáo hạn khi Công ty có ý đinh và khá năng gioư đ̂̂́n ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đễn ngảy đáo hạn chỉ bao gồm tiễn gữi ngân hàng co kỳ hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn được ghỉ nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chí phî liên quan đến giao dich mua các khoản đầu tur. Sau ghỉ nhận ban đả̉u, câc khoản đả̀u tư này được ghi nhận theo giáa trị có thê thu hời. Thu nhâp lăi từ các khoản đầu tư nắm giữ đễn ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trện Báo cảo kêtt quả hoạt động kinh đoanh trên cơ sở dự thu. Lâi được hương trước khi Công ty nâm giữ được ghi giàm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hợ̆cc toản bộ khoản đầu tư có thể không thu
 tải chỉnh trong kỳ và giảm trừ trục tiếp gíá trị đầu tus.

## Các khoủn đả̉u tur vào công ty con, công ty hiên kết

## Công ty con

Công ty con lả đoanh nghiệp chịu sự kiểm sofit cùa Công ty. Việc kiểm soát đạt được khi Cőng ty có khả năng kiểm soát các chính sách tải chính vả hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm thu đươe lọi ich kinh tế từ các hoạt đọng của doanh nghiṭ̂p đô.

## Cong ty liên kett

Công ty liên kết là đoanh nghiệp mà Công ty có ành hương đáng kể nhưng không có quyền kiểm soait đồi với các chính sách tài chỉnh và hoatt động. Ảnh hường đáng kể thê hiện ở quyển tham gia vào việc đua ra các quyết định vồ chính sích tài chính và hoạt đọ̀ng cùa doanh nghiĉ̣p nḥ̣̂n đầu tư nhưng không kiểm soát caic chính sách nåy.

## Ghi nhần ban đầu

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết đự̛̣ ghi nhị̂n ban đầu theo giáa gớc, bao gồm giá mua hợ̣̂c khoản gốp vỗ cộng các chi phí liên quan trưc tiếp đến việc đầu tư. Trương hơp đâu
 tiền tệ tại thời điếm phát sinh.
 chinh khoản đầu tữ đô. Cổ tực và lọi nhuận cùa các kỳ sau khi khoản đẩu tư được mua được ghi nḥ̣̂n doanh thu. Cổ tức được nhận bẳng cổ phiếu chi được theo đơi số lự̛ng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

Ducphòng tổn thất cho các khoàn đâut tur vào công ty con và công ty liên kêt
Dưr phòng tồn thât cho cíc khoản đầu tự vào cồng ty con, công ty liên kết đượ trích lập khi công ty con, công ty liên kết bị lỗ vơi mức trich lập bẳng chênh lệch giữa vốn góp thưcc tế của các bên tạí cồng ty coñ, công ty liễn kết và vốn chủ sở hữu thựe có nhân với tỳ lệ góp vốn cùa Công ty so với tổng sồ vốn góp thực tế cùa các bển tại cồng ty con, công ty liễn kết. Nễu công ty con, công ty liễn kett là đối tự̛̣ng lập Báo caio tài chính hơp nhắt thì căn cữ để xảc đj̣nh dư phòng tổn thât là Báo cáo tài chính hopp nhát.

Tảng, giàm số dự phòng tồn thât đầu tữ vào công ty con, công ty liên kết cần phải trich lập tại ngày kêt thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí tải chính.
5. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu đurọc trinh bày theo giá trị ghi số trừ đi các khoàn dụr phòng phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác đượe thựe hię̣n theo nguyĉn tắc sau:

- Phải thu cúa khách hàng phản ánh cảc khoản phải thu mang tính chât thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chát mua - bán giữa Công ty và nguời mua là đơn vỉ độc lập với Công ty.
- Phải thu khác phản ánh ccic khoàn phải thu không có tinh thương mại, không liên quaan đến giao djch mua - bán.

Dự phồng phải thu khó đòi đượ lập cho từng khoàn nợ phải thu khó đòi cân cứ vào tuối nợ quá hạn của cảc khoản nẹ hợc dự kiến mức tốn thầ có thể xày ra, cụ thể như sau:

- Đối với nọ phải thu quâ hạn thanh toán:
- $30 \%$ giá tri đới với Khoăn nợ phảa thu quá hạn từ tre̛nn 6 tháng đến dưới 1 năm.
- $50 \%$ giá trị đối với khoản nợ phài thu quá hạn từ 1 năm đến đưới 2 năm.
- $70 \%$ giá tri đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- $100 \%$ giá trị đới với khoản nợ phài thu quá hạn từ 3 năm trớ lên.
- Dói vơi nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhựng khô có khả năng thu hob̀i: căn cứ vào dư kiến mức tồn thất để lập đự phòng.
Tăng, giàm số dư dự phòng nơ phải thu khô đôi cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán đượ ghi nhận vào chi phí quain lý doanh nghiṭ̂p.


## 6. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn gị̛̃a giá gốc và giá trị thuần có thể thụre hiện đượ.
Giá gốc hàng tồn kho đưṛ̛e xâc định như sau:

- Nguyên vặt liệu, hàng hóa: bao gổm chi phí mua và các chii phí liễn quan trực tiếp khác phát sinh để có được hảng tồn kho ở địa điếm và trạng thái hiş̂n tại.
- Chi phí sản xuất kinh doanh đờ dang: bao gổm chi phí nguyên vât liệu chỉnh, chì phí nhân công và cáe chi phí có liên quan trựe tiếp khác.
- Thành phẩm: bao gồm chi phí nguyân vât liệu, nhân công trưe tiếp và chi phí sàn xuất chung có liên quan trưce tiếp được phân bổ đưa trên mứe độ hoagt động bình thường.
Giá xuât kho được tính theo phuơng pháp bỉnh quân gia quyền và được hạch toán theo phưong pháp kề khai thương xuyên.
Giá trỉ thuần có thế thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sàn xuất, kinh doanh bỉnh thương trừ chii phí uớc tỉnh để hoàn thảnh và chi phi ước tính cần thiết cho việc tiêu thu chúng.

Dự phòng giàm giá hàng tồn kho đượe lâp cho từng mẵt hảng tồn kho có giáa gốc lón hon giá trí thuẩn có thê thực hiện đươo. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tổn kho cản phải trich lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán đươe ghi nhận vào gia vốn hàng bán.

## 7. Chí phí trả truớc

Chi phí trả truớc bao gồm các chi phí thưe tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quá hoat động sản xuất kinh đoanh của nhiểu kỷ kế toán. Chi phf trá trước của Công ty chủ yếu là chi phí công ệ dưng cu, chi phí sửa chữa lốn tài sản cố định và tiền thuễ đât trả̉ trước. Các chi phí trả trượe này đượe phân bố thời gian các lơi ich kinh tể tưong úng đưge tạo ra từ các chi phí nảy.

## Công cul dunng cut

Các công cu, đụng cư đã đưa vào sử dưng đực phân bố vào chì phí theo phưong pháp đường thẳng vớ thời gian phân bổ không quá $2 \mathrm{năm}$.

## Chi phit sira chữa tài sản cố địntz

Chi phí sưa chưa tài sận cố định phát sinh một lần có giá trị lơn đượe phẫn bổ vào chi phí theo phương pháp đường thằng trong 12 thâng.

## Tiền thuê đất trà trước

Tiền thuê đất trả̉ trước thể hiện khoản tiển thuê đât đẩ trà cho phẩn đất Cồng ty đang sử dụng. Tiền thuê đát trả trước đượe phần bồ vào chí phí theo phưong pháp đường thàng tương úng với thời gian thuê ( 36 năm).
8. Tai sản cố định hữu hình

Tải sân cố định hựu hình được thể hiṭ̂n theo nguyền giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sin cố đinh hựu hinh bao gồm toàn bộ câc chi phí mà Công ty phải bô ra để có được tải sản cô định tính đễn thơi điểm đưa tâi sản đó vào trạng thái sẵn sàng sừ dưng. Cảc chi phí phát sinh sau ghỉ nhâ̂n ban đả̀u chỉ đươe ghi tăng nguyên giả tài sản cố định nếu cíc chi phí này chấc chấn lảm tăng lçi ich kinh tế trong tương lai do sừ dựng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thơa mẵn điểu kiện trễn đươe ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Khi taii sỉn cố định hữu hình đự̛̣c bán hay thanh lŷ́, nguyên giá và giá trị hao mòn lûy kế đươe xóa sồ và lâi, Iỗ phảt sinh do thanh lý đượe ghi nhận vào thu nhập hay chi phi trong kỳ.

Tài sản cof định hơuu hình được khấu hao theo phương pháp đưởng thẳng dưa trên thơi gian hữu dung ước tính. Số năm khấu hao của các lọ̣i tài sản cố định hựu hình như sau:

| Logi tai sàn cố đinh | Số năm |
| :---: | :---: |
| Nhà cưa, vật kiến trúc | 6-25 |
| Máy móc và thiết bi | 2-10 |
| Phương tiện vị̂n tải, truyền dẫn | 5-8 |
| Thiett bj, dung cuı quàn lý | 3-6 |

9. Tàit sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trù̀ hao mòn lưy kê.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chỉ phî mà Công ty phài bó ra đễ có được tài sản cố định tính đên thời điểm đưa tài sán đô vào trạng thái sẵn sàng sừ dụng. Chi phí liên quan đễn tải $\sin$ cố định vô hinh phát sinh sau khi ghi nhận ban đẩu đượ ghii nhân là chi phí sản xuât, kinh doanh trong kỳ trự khi caic chí phí này gẵn liền với một tải sản cố định vô hình cụ thể và làm tảng lọi ich kinh tố từ các tài sản này.
Khi tài sàn có định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kê đươe xóa sổ và lăi, lỗ phát sinh do thanh lý đươe ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tải sỉn cố đỉnh vô hình cûa Công ty chỉ có chương trinh phần mềm máy tinh.
Chị phí liên quan đến các chương trịhh phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gấn kết với phần cû̉ng có liễn quan được vốn hóa. Nguyên giả cưa phần mểm máy tinh là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tỉnh đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mểm máy tính đự̛̣ khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.
10. Chí phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang phàn ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lâi vay có liên quan phù hơp với chính sách kế toán cùa Công ty) đến cíc tải sản đang trong quá trinh xây dưng, máy móc thiêt bi đang láp đăt độ phụe vu cho muc đich sản xuât, cho thuê và quản lý
 ghi nhị̂n theo giá gốc và không được tính khấu hao.
11. Các khoản nợ phài trả và chỉ phí phảí trả

Các khoản nọ̆ phải trả và chi phí phải trả đựe ghi nhîn cho só tiên phaii trả trong tuơng lai liên q̛uan đến hàng hóa và địch vu đãa nhận đượe. Chì phí phải trả̉ được ghi nhận dưa trên các uớe tính họp lý vê số tièn phải trả.

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

- Phâi trả người bán phàn ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao địch mua hàng hóa, dich vư, tài sản và ngươi bán là đơn vi độc lập vơi Công ty.
- Chì phi phải trả phản ánh các khoản phải trá cho hàng hóa, dịch vuı đă nhận đượ từ người bán hợ̣̂c đã cung cấp cho ngurời mua nhưng chưa chi trà do chưa có hóa đơn hộ̣c chưa đủ hồ sơ, tài liệun kế toán và các khoản phải trà cho người lao động về tiền lương nghí phép, các khoản chi phí sán xuât, kinh doanh phải trich trướ.
- Phải trả khác phàn ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đén giao dich mua, bản, cung cấp hàng hóa dich vu.
Chie khoản nợ phải trảa và chi phí phải trủ đượe phân loaii ngần hạn và đài hạn trên Bâng cân đới kế toán giữa niên độ cãn cứ theo kỷ hạn còn lại tại ngày kết thức kỳ kế toán.


## 12. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp cùa chư sờ hữu
Vốn góp của chư sở hựu được ghi nhạan theo số vốn thưe tế đã góp cùa các cô đông.

## Thặng dir vốn cổ phà̀n

Thăng dư vốn cố phẩn được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giâ cổ phiếu Khi phát hành lần đẩu hợ̣̂c phát hành bồ sung, chênh lệch giựa giáa tải phát hành và giá tri số sách của cổ phiĉ́u quỵ và cấu phần vốn của trái phiĉ̀u chuyển đổi khi đáo hạn. Chi phí trupc tiếp liên quan đốn viẹç phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỵ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.
Thăng dư vốn cổ phần phát sinh năm 2018 là 1.785 .863 .522 .400 VND , do nghiç̣p vup phát hành 57.794 .936 cổ phiêu hoán đởi vào ngày 12 thâng 9 năm 2018.

## Cồ phiếuq quỹ

Khi mua lại cố phiếu do Công ty phát hành, khoản tiển trả bao gồm câ các chi phỉ liễn quan đến giao dich được ghi nhận là cổ phiếu quŷ vả được phản ánh lả một khoản giảm trừ trong vốn chû sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giựa giá tái phát hành và giá sổ sách của cố phié́u quŷ đự̛̣c ghi vào khoản mục "Thạ̛ng dư vốn cổ phần".

## 13. Phân phối lợi nhuận

Lq̧i nhuẫn sau thuế thu nhập doanh nghiệp đượe phân phối cho các cồ đông sau khi đã trich lập các quy theo Diểu lệ của Công ty cũng như các quy đinh của pháp luật và đâ đực Đại hội đồng cô đông phê duyệt.

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông đươe cân nhắc đện các khoàn mue phi tiển tễ nằm trong lơi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hường đến luồng tiền và khả nẵng chi trả cổ tức như lăi do đảnh giáá lại tài sản mang đi góp vốn, lăi do đảnh giá lại các khoản muc tiền tề, các công $\mathrm{c} \mu$ tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cỏ tức đươe ghi nhận là nợ phải trá khi được Đại hội đồng cổ đông phê đuyç̣t.

## 14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

## Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm

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

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa, sản phầm cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa, sản phẩm như nguời sở hữu hàng hóa, sản phẩm hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, sản phầm.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qưy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thề, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và nguời mua không được quyền trả lại hàng hóa, sản phầm (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa, sản phẩm dưới hình thức đồi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác).
- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.


## Doanh thu cung cấp dịch vụ

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thề, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụt thể đó không còn tồn tại và nguời mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.
- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi 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.
Trương hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán.


## Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thụcc tế từng kỳ.

## Cổ tức được chia

Cổ tức được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức từ việc gốp vốn. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chi được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.
15. Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được điều chinh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
Trường hợp sản phầm, hàng hoá đã tiêu thụ từ các kỳ̀ trước, đến kỳ này mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, trả lại thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

- Nê̂u khoản trả lại phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính : ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ này.
- Nếu khoản trả lại phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính : ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính kỳ tiếp theo.


## 16. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.
17. Các khoān chì phí

Chi phí là nhựng khoản làm giảm lọi ich kinh tố được ghi nhận ta̧i thờ điổm giao dịch phát sinh
 hay chura.
Các khoàn chi phi và khoán doanh thu do nơ tąo ra phải đươe ghi nhận đồng thời theo nguyên tức phù hơp. Trong trường hơp nguyên tá́c phù họp xung đột với nguyên tấc thận trọng, chi phi được ghỉ nhận cã̃ cứ vảo bản chất và quy đỉnh của các chuẩn murc kề toân để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách trung thưce, hop lý.
18. Thuế thu nhập doanh nghiç̂p

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu nhập hiĉ̣n hành, là khoân thuĉ́ durơe tỉnh dựa trên thu nhập tỉnh thuế. Thu nhị̂p tỉnh thuế chênh lȩ̣ch so với lơi nhuạ̃n kế toán là do điễu chinh các khoản chênh lệch tạm thời gị̂̂a thuễ và kế toán, các chì phí không được trừ cũng như điểu chỉnh caic khoàn thu nḥ̣̂p không phải chịu thuế và các khoản lô được chuyển.
19. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soảt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chinh và hoạt động. Các bên cû̃ng được xem là bên liễn quan nếu cùng chiuu sự kiểm soât chung hay chjuu ainh hưởng đảng kể chung.

Trong viç̂c xem xét mối quan hệ cùa cíc bên liên quan, bån chất của mối quan hệ đự̛̣ chú trọng nhièu hơn hình thức pháp lý.
20. Báo cío theo bộ phận

Bộ phận theo lïnh vực kinh doanh là một phần có thế xác định riêng biç̣t tham gia vào quá trinh sản xuất hộ̣c cung cấp sản phầm, dich vụ và có nùi ro và lọi ich kinh tố khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Bô phận theo khu vurc địa lý là một phần có thể xác đjinh riêng biç̣̂t tham gia vào quá trình sản xuất hoậc cung cấp sản phẩm, dịch vu trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thế và có rùi ro và lợ ich kinh tổ khác với các bộ phạn kinh doanh trong câc môi truờng kinh tế khác.

Thồng tin bộ phận đự̛̛c lập và trỉnh bày phù hơp với chính sâch kế toán áp dụng cho việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính gị̛a niên độ của Công ty.
V. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÅC KHOẢN MUC TRİNH BÅY TRONG BÅNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN GIỪA NIÊN ĐQ

1. Tiền và các khoain turơng đương tiền

| Tiền và các khoain turong đưong tiên | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền măt | 922.157 .977 | 2.346.272.955 |
| Tiền gừi ngân hàng không kỳ hąn | 1.496.031.594 | 2.280.162.188 |
| Các khoản tương đương tiền (Tiền gừi ngânn hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) | 30.000 .000 .000 | 226.324 .931 .507 |
| Công | 32.418.189.571 | 230.951.366.650 |

Dia chi: Só 18 ng 044 , phó Đức Giang, phường Thự̛ng Thanh, quản Long Biên, thành phố Hà Nọi.
BȦO CÁO TÃ CHINH GIỮA NTÊN DÓ
6 thíng đảu cùa nîm tà̀ chính kett thưc ngày 31 thâng 12 năm 2019
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính gị̛̂a niễn độ (tiếp theo)
2. Các khooan đầu tur tài chính

2a. Đẩu tur nẳm giîr đến ngày đáo hạn
Là các khoản tî̀̉n gữi of kỳ hạn 6 tháng, lải suât từ $6,8 \%-6,9 \% /$ năm; Các khoản tiền gữi này có giá trỉ ghi sồ bầng giá gốc.

2b. Dầu tur vào công ty con và công ty liên kết

|  |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc | Dư phòng | Giá gốc |  |

Dầu tur vào công ty con
Công ty TNHH MTV Hóa chât Đức
Giang - Lào Cai ${ }^{\text {© }}$
2.785.094.822.400
2.785.094.822.400

Cőng ty TNHH MTV Hóa chát Đức
Giang - Đinh $\mathrm{Vũ}^{(0)}$
60.000.000.000

Dầu tur vào công ty hiên kết
Công ty TNHH MTV Hóa chát Đúc
Giang - Dinh $\mathrm{Va}^{(1)}$
$\overline{2.845 .094 .822 .400} \frac{18.000 .000 .000}{2.803 .094 .822 .400}$
(6) Theo Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiṭ̂p sưa đồi số 5300299830 ngày 01 thảng 10 năm 2018, Công ty đầu tur vào Công ty TNHH MTV Hóa chât Đúc Giang - Lào Cai 2.785.094.822.400 VND, tương đương $100 \%$ vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty đâ đầu tư đủ theo đăng ký, không thay đồi so với số đầu năm.
(1) Trong kỳ Công ty đđ̃ mua thêm 4.200 .000 cồ phần cuaa Công ty Cô phà̀n Hóa chât Đức Giang Đinh Vû với giâ mua lả 42.000 .000 .000 VND. Tai ngìy kết thưc kỳ kê toán, Công ty sở hữu $100 \%$ vốn điêúu lệ cưa Công ty TNHH MTV Hóa chát Đức Giang - Đỉnh Vū, tưong úng số vốn góp 60.000 .000 .000 VND. Ngày 17 tháng 05 năm 2019, Công ty con đâ chuyền đổi hình thức sở hựu từ Công ty Cố phẩn sang Công ty TNHH MTV theo Giấy chựng nhận đãng ký kinh doanh sửa đổi số 0201306816 .

Giá tri hop ly
Công ty chưa xác đinh giá trỉ hơp lý của khoản đầu tư không có giá niêm yêt do chưa có hướng dẫn cụ thể vễ việc xấc định giá trị hơp lý.

Giao dich v vói các công ty con
Các giao dich trọng yốu giữa Công ty vớ các công ty con như sau:

|  | Luŷ kế từ đầu Năm nay | cuối kỳ này Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Công ty TNHH MTV Hóa chát Đîc Giang Lào Cai |  |  |
| Nhập mua nguyên vât liệu của công ty con | 13.708.520.551 | 73.551.239.828 |
| Bán hàng và cung cấp đich vup cho công ty con | 67.606.430.874 | 133.523.969.822 |
| Mua cổ phần Hơa chất Đức Giang - Đình Vũ từ công ty con | 42.000.000.000 |  |
| Cótự, lọi nhusin đựe chia | 55.000 .000 .000 |  |
| Công ty TNHH MTV Hóa chât Dức Giang - Dình Vît |  |  |
| Doanh thu bán hàng hóa cho công ty con | 3.662 .587 | 751.582 .187 |
| Chi phit thuê kho cùa công ty con | 949.336.920 | 8.516 .452 .860 |

Đja chǐ: Số 18 ngơ 44, phố Dức Giang, phuờng Thương Thanh, quận Long Biên, thành phố Ha Nọi.
BAO CAO TAI CHINH GIỚA NIÊN DÔ
6 thing điulu cûa nalm tait chinh két thúc ngày 31 thâng 12 nim 2019
Bàn thuyết minh Bão cáo tai chính giộa niên đọ (tiép theo)
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

| Phải thu ngẵ hặn cuia khách hàng | Số cuối kì | Sô đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Phầ thu ciac bên tiên quan | 11.243.635.456 | 65.205.923.377 |
| Colng ty TNHH MTV Hóa chât Đúc Giang Lào Cai | 11.243.635.456 | 65.155.527.977 |
| Công ty Cồ Phần Phốt Pho Apatit Viột Nam |  | 50.395.400 |
| Phäi thuu các khách htàng khâc | 4.724.236.867 | 19.463.335.344 |
| Vital Chemtech LLP | 2.560.131.840 | 16.811 .641 .440 |
| Các khách hàng Khác | 2.164.105.027 | 2.651.693.904 |
| Công | 15.967.872.323 | 84.669.258.721 |

4. Trả trướe cho người bán ngấn hạn

## Trả trước cho ngırời bán khác

Số cuf̂́i kỳ̀
$\frac{\text { Số đầu năm }}{10.362 .320 .934}$

Công ty Cố phẩn Dầu tư Xây dụng và PCCC Hưng Yên
Công ty Cố phần Thưong mại và Ky Thup̂t Minh

$$
\begin{array}{ll}
2.018 .702 .258 & 2.018 .702 .258
\end{array}
$$

Dương
Công ty Xây dựng Thành Co̊ng
Công ty TNHH Đâu tư và Phát triển Công nghiệp
Âu Lac
Các nhả cung cấp khíc
$\frac{3.128 .021 .647}{5.146 .723 .905}$
Cộng
5. Phải thu ngắn hặn khác

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá tri Dự phòng | Giá tri | Dur phòng |
| 2.018.763.922 | 1.393.474 |  |
| 1.649.407.708 | 701.786 |  |
| 31.750 .000 | 31.750 |  |
| 281.837 .744 | 619.059 |  |
| 55.768.470 | 40.879 |  |
| 2.018.763.922 | 1.393.474 |  |

6. Hàng tồn kho

Nguyên lię̂u, vạt liệu
Công cu, düng $\mathrm{c} \mu$
Thành phâm
Cộng

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: |
| Giá gốc Dự phòng. | Giá gốc Dự phòng |
| 36.349.493.497 | 18.167.094.516 |
| 9.893.353 | 13.903.305 |
| 29.249.118.237 | 33.130.473.904 |
| 65.608.505.087 | 51.311.471.725 |

## 7. Chi phí trả trước

7a. Chi phit trả trước ngắn hạn

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 1.025 .101 .936 |
| 757.222 .977 |  |
|  | 1.304 .178 .608 |
|  | 1.497 .066 .788 |

Dia chì: Số 18 ngó 44, phố Dức Giang, phương Thượg Thanh, quạn Long Biên, thánh phó Hà Nọi. BÁO CÁO TȦI CHINH GIỚA NIÊN ĐÓ
6 thing đâu cùa nåm tail chînh két thưe ngay 31 tháng 12 năm 2019
Bàn thuyêt minh Baso cáo tài chính giôa niên $\mathbb{Q}$ (tiêp theo)

7b. Chí phí trả trước dài hạn

| Clurimimat | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phithue dit | 120.335 .477 | 137.523.791 |
| Chi phit thue dat <br> Chi phí thuê sân tập cho đội bóng chuyền | 832.000 .000 | 1.222.000.000 |
| Tiền thuê lại đất phục vụ dự án xây nhà máy khu Phố Nốt - Humg Yên (*) | 27.552.869.038 | 28.600.000.000 |
| Chi phí trả trước khác phục vup dur án xây dụng nhà máy khu Phố Nối - Hung Yên |  | 45.717.001 |
| Cồng | 28.505.204.515 | 30.005.240.792 |

( ${ }^{\circ}$ ) Tiển thuê đất có thời gian thuê đã trai trước là 36 năm (từ năm 2017 đến năm 2053). Tiển thuê đất này đự̛̣ phân bổ từ tháng 1 năm 2019
8. Tài sản cố định hữu hình

|  | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc và thiêt bi | Phương tiện vận tải, truyền $\qquad$ | Thitet ble, dụng cu quãn ly | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giâ | 18.527.347.713 | 56.957.900.900 | 64.900.105.654 | 395.985.669 | 140.781.339.936 |
| Muat trong ky | 449.939.063 | 5.535 .687 .256 | 355.209.091 |  |  |
| Datu tu XDCB hoain thành | 66.416.316.427 | 81.044.348.623 <br> (428.568.822) | (1.136.048.909) |  | $\begin{array}{r} 147.460 .665 .050 \\ (1.564 .617 .731) \\ \hline \end{array}$ |
| Thanh lyy, nhương bân Sốcuối ky̆ | 85.393.603.203 | 143.109.367.957 | 64.119.265.836 | 395.985.669 | 293.018.222.665 |
| Trong do: |  |  |  |  |  |
| Da khíu hao het nhumg valn còn sừ dung | 10.857.414.221 | 43.394.341.217 | 8.769.488.501 | 395.985.669 | 63.417.229.608 |
| Chơ thanh ly |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Só dảu nåm <br> Khtuy hao trong ky | $1.407 .540 .397$ | $3.521 .201 .437$ | 4.500.930.253 |  | 9.429.672.087 |
| Thanh ly, nhuygng bán Só cuôi kỳ |  | (110.072.483) | (1.136.048.909) |  | (1.246.121.392) |
|  | 15.163.135.696 | 51.711.006.754 | 40.157.341.643 | 395.985.669 | 107.427.469.762 |
|  |  |  |  |  | 41.537.420.869 |
| Só diu năm $\quad \frac{4.771 .752 .414}{70.230 .467 .507} \frac{8.658 .023 .100}{91.398 .361 .203} \xlongequal{28.107 .645 .355}$ |  |  |  |  | 185.590.752.903 |
| Sô cuobi kỳ | 70.230.467.507 | 91.398.361.203 | 23.961.924.193 |  |  |

Trong đó:
Tạm thời chura sứ
dipng
Đang chờ thanh lý
Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 7.367.041.214 VND đã đưge thế chấp, càm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Công ty con (Công ty TNHH MTV Hóa chắt Đúc Giang Lào Cai) ta̧i Ngân hàng TMCP Ngosii Thương Việt Nam - Sớ giao dich Hà Nội với số dư ng gốc và tiền lâi củng các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ số nợ gốc nảy tối đa lả 600.000 .000 .000 VND.
9. Tài sãn cố định vô hình

|  | Nguyên giá | Hao mòn lûy kế | Giá tri còn lai |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số đầu năm | ${ }_{2} \mathbf{2 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | 95.694.445 | 169.305 .555 |
| Khâu hao trong kỳ |  | 22.083.333 | (22.083.333) |
| Số cuối kỳ | 265.000.000 | 117.777.778 | 147.222.222 |

10. Chí phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phi khai thác mó quăng Apatit ${ }^{6} \quad 9 \quad 9.191 .957 .389$

Chỉ phi phát Kết chuyễn vào Số đầu năm sinh trong kỳ TSCD trong kỳ̀ Số cuố kỳ Công trình nhà máy Hưng Yên ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$
$126.051 .872 .879 \quad 24.864 .677 .560$ (147.460.665.050) $\quad 3.455 .885 .389$
Tồ họp chung cur Đức
Giang
Cộng
$\overline{135.243 .830 .268} \frac{35.204 .864 .560}{(147.460 .665 .050)} \frac{340.187 .000}{12.988 .029 .778}$
(0) Dı̧̧ ân Khai thác mó Apatit taii xãa Quảng Kim và xã Bản Qua, huyện Bát Xât, tỉnh Lào Cai. Tồng mức đầu tư đự kiến là 100.000 .000 .000 VND . Hiện taii Công ty đâ hoản thành công tác đánh giá trữ lương tài nguyên, chua hoàn thành thú tue xin cấp giấy phép khai thác.
(0) Dપ̛ án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại chất tầy rửa, hóa chắt phục vu ngành tầy rửa, hốa chất tỉnh khiết theo Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư ngày 27 tháng 02 năm 2017; tại Lô đât L4, KCN dệt may Phố Nối B, xả Dị Sừ, huỵ̛̂n Mŷ Hào, tinh Hung Yên với tổng mức đẩu tự là 210.000 .000 .000 VND . Thời gian xây dựng dy̛ kiến thực hiệ̀n dự án trong vòng 24 tháng kể từ ngày nhân Giấy chửng nhận đăng ký đẩu tur. Trong kỳ Công ty đang tiếp tuc đâuu tư hạng mục Phân xưởng bao bì. Đến ngày kết thúc kỳ kế toán, giá trị đâ đầu tư là 3.455 .885 .389 VND .
11. Phải trả người bán ngắn hạn

## Phảai trả các bên liên quan

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Dình Vû
Công ty TNHH Vãn Minh
Phải trả̉ các nhà cung cấp khác
Ho Tung Chemical Corp
Chengzhou Hengli Machinery Co Ltd
Các nhà cung cấp khảc
Cộng
12. Nguời mua trả tiền trước ngắn hạn

Trả trước cùa các khácht hà̀ng khác Công ty TNHH XNK Bình Nguyên Xanh Các khách hàng khác
Cộng

| Số cuối kỳ |
| ---: |
| 1.114.461.551 |
| 106.095 .121 |
| 1.008 .366 .430 |
| 1.114 .461 .551 |

CÔNG TY CÖ PHÂN TÂP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
Dja chí Só 18 ngō 44, phố Đúc Giang, phuờng Thượng Thanh, quạin Long Biên, thành phố Hà Nọi.
BÃO CİO TAI CHINH GIÓA NIÊN ĐÓ
6 thàng đalu cùa nlim taí chính kett thác ngày 31 thing 12 năm 2019
Bin thuyêt minh Báo cio tài chính giêra niên độ (titip theo)
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| - | Số đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đă thưc nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thut GTGT hàng nhị̂p |  |  |  | 1.221.150 |
| khâu |  | 4.098.976.812 392.076 .914 | (4.097.755.662) | 12.211.500 |
| Thuế xuât, nhập khấu |  | 392.076.914 | (379.865.414) |  |
| Thue thu nhập doanh nghiệp | 5.675.087.158 | 773.575.220 | (5.675.087.158) | 773.575 .220 <br> 574.253 .259 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 421.397 .737 | 7.183.448.392 | (1.030.592.870) | 6.574.253.259 |
| Thuế nhà đât, tiền thuê đât |  | 1.773 .343 .427 5.000 .000 | $\begin{array}{r} (1.773 .343 .427) \\ (5.000 .000) \end{array}$ |  |
| Các loại thuế khác |  |  | (12.961.644.531) | 7.361.261.129 |
| Cọng | 6.096.484.895 | 14.226.420.765 | (12.961.644.531) | 7.361.261.129 |

Thuế giá tri gia tăñg
Công ty nộp thuế giả trỉ gia tăng theo phương phâp khấu trừ. Thuế suất thuế giâ trỉ gia tăng nhur
sau:

- Doanh thu bán hàng xuát khẩu $0 \%$
- Doanh thu bán hóa chát theo danh mục
- Doanh thu bán hàng và cung cấp đjch vú trong nước


## Thuếxuất, nḥ̣̣p khấut

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

## Thuế thu nhṭ̣̂p doanht ngfiṭ̂p

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho caic khoản thu nhập tính thuế với thuế suất $20 \%$.
Thuê̂ thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tinh nhur sau:
Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Tồng ḷ̛i nhuận kế toản trước thuế
Các khoản điều chình tăng, giàm Ị̣i nhuận kế toán để xác định lọi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Các khoản điểu chinh tăng

| Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: |
| 57.252.897.880 | 27.077.431.220 |
| 1.614.978.222 | 1.846.332.381 |
| 1.614.978.222 | 1.846.332.381 |
| 58.867.876.102 | 28.923.763.601 |
| (55.000.000.000) |  |
| 3.867.876.102 | 28.923.763.601 |
| 20\% | 20\% |
| 773.575 .220 | 5.784.752.720 |

Việc xảc định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nô̂p của Công ty đươe cản cứ vào các quy định hiện hành vể thuế. Tuy nhiên, nhựng quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định vể thuế đới vỡi nhiểu loại giao dịch khác nhau cô thể đượe giaii thich theo nhiểu cách khác nhau. Do vầy số thuế được trinh bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đồi khi cơ quan thué kiểm tra.

- Các khoản điều chỉnh giảm

Thu nhập chịu thuế Thu nhặp đượ mič̃n thué
Thu nhập tinh thuế
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiẹ̃p
Thuế thu nhập doanh nghiệ̣p phải nộp
1.614.978.222
1.614.978.222
58.867.876.102
55.000 .000 .000 )

20\%
773.575.220

Đỉa chi: Số 18 ngō 44, phớ Đưc Giang, phường Thương Thanh, quà̀n Long Biên, thành phố Hâ Nọi. BAO CAO TAI CHINH GIƠA NIEN ĐÓ
6 tháng diuu cuaa nâm tai chinh két thúc ngay 31 thaing 12 nalm 2019
$\underline{\text { Bân thuyêt minh Bâo cáo tài chinh giồa niên độ (tị̂̂p theo) }}$
Tiền thuê đất
Cőng ty phải nộp tiền thuê đấ đối với diện tich 54.312 m 2 và $1.739,8 \mathrm{~m} 2$ đát đang sứ dụng với mức Thuê̂ tần lượt là $3.245 .177 .454 \mathrm{VND} / \mathrm{n}$ ăm và $62.495 .356 \mathrm{VND} /$ năm theo quy định tagi thông báo của co quan thute.

## Thuế nhà đất

Thuế nhả đât đượe nộp theo thông bảo của cơ quan thuê.

## Các logit thuế khác

Cóng ty kê khai và nộp theo quy định.
14. Phải trả ngắn hạn khác

Phäai trả các bên liên quan
Công ty TNHH MTV Hóa chất Đíc Giang Lào Cai -

| Số cuối kỳ |  | Số đầu năm |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  |  |
| 42.000 .000 .000 |  |  |
| 42.000 .000 .000 |  |  |
| 3.316 .182 .815 | 3.092 .200 .913 |  |
| 88.627 .867 | 149.052 .096 |  |
| 2.284 .141 .370 | 2.200 .694 .439 |  |
| 943.413 .578 | 742.454 .378 |  |
| 45.316 .182 .815 | 3.092 .200 .913 |  |

15. Vay ngắn hạn

Lả khoả̉n vay ngấn hạn Ngấn hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dich theo họp đồng cấp tín dụng số $01.2017 / \mathrm{HDTDK}$ ngày 28 tháng 12 năm 2017. Hạn mưc tîn dưng 50.000 .000 .000 VND . Mục đich vay để bổ sung vồn lưu động, mở LC và phát hành bảo lãnh thanh toán phuc vụ hoạt đông sản xuất kinh doanh, lâi suât quy định cụ thể theo tùng khé uớc nhận ng̛. Khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

Chi tiết số phát sỉnh vể các khoản vay ngắn hạn trong kỳ như sau:
Sô đầu năm 4.917.712.200

Số tiền vay phát sinh
Tâng do chênh lệch tý giá phát sinh
Giàm do chênh lệch ty̌ giá phát sinh
Trả nọ vay bằng tiền
Trà nợ vay thông qua bù trừ chiết khâu LC
Số cuối kỳ
16. Quỵ khen thưởng, phúc lọi

Quy khen thương Quŷ phúc lọi
Cộng

| Số đầu năm | Tăng do trích lập từ lọi nhuận | Chi quŷ trong kỳ | Số cuối kỳ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7.415.399.193 |  | (3.676.088.000) | 3.739.311.193 |
| 2.166.347.057 |  | (438.505.000) | 1.727.842.057 |
| 9.581.746.250 |  | (4.114.593.000) | 5.467.153.250 |

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÂN HOA CHÂT ĐUÚC GIANG Long Biên，thành phố Hà Nọi． Dia chi：

6 thâng đâu cuaa năm tài chinh kêt thưe ngay 31 thâng 12 nấ
17．Vồn chủ sở hữu 17a．Bảng đối chiêúu biên động cuaa vôn cha
Sô đầu nảm truớc Ļ̧i nhuận trong kỳ truóc


17b．Cổ phiếu

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| ---: | ---: |
| 123.973 .616 | 107.803 .811 |
| 123.973 .616 | 107.803 .811 |
| 123.973 .616 | 107.803 .811 |
|  |  |
| $(873)$ | $(873)$ |
| $(873)$ | $(873)$ |
|  |  |
| 123.972 .743 | 107.802 .938 |
| 123.972 .743 | 107.802 .938 |

Mệnh giá cồ phiêúu đang lưu hành： 10.000 VND ．

17c. Phân phốt lụi nhuện
Nghị quyč́t Đa̧i hợi cổ đồng thưòng niên năm 2019 số 02/2019/NQ-DHDCD ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Công ty đã thông qua phưong án phân chia lọi nhuận năm 2018 như sau:

|  | VND |
| :--- | ---: |
| $:$ | 80.424 .793 .284 |
| $:$ | 48.254 .875 .971 |
| $:$ | 161.704 .407 .000 |
| $:$ | 161.704 .407 .000 |

Trong kỳ, Công ty đã hoản thành việc chia cố tức cho cồ đông bằng tiền măt, số tiền 161.704.407.000 VND và bẳng cổ phiêu, số tiền 161.698.050.000 VND, tương úng 16.169.805 cổ phiếu (số cô phiếu lể không phât hảnh hết là 635 cố phiếu).

Công ty chura thực hiện trich quy đầu tư phát triễn và qự̂ khen thuởng, phúc lợi, do Công ty con chưa điểu chuyển lq̣i nhuận phải trả công ty mê. Việc trích các quỳ nảy sễ đưọc thưre hiện ngay khi Công ty con điểu chuyển lọi nhuận năm 2018 vể công ty mẹ.

## 18. Các khoản mục ngoài Bảng cîn đối kế toán giû̃a niên độ

18a. Ngoại ţ̧̣ các loại
Tại ngảy kêt thưc kỳ kêt toán, tiền bao gồm 2.606,32 USD (số đầu năm là 16.579,31 USD).
18b. Ng khó đòi đã xừ lý

| Khơ đòi đă xuŕly | Số cuối kỳ | Số đầu năm | Nguyĉn nhân xóa số |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh nghiị̂p tư nhân Hung Thái | 280.294.078 | 280.294.078 | Phá sản |
| DNTN Tân Nguyẽ̃n Huy Hoàng (Võ Kim Thu Hồng) | . 132.163.584 | 132.163.584 | Phá sàn |
| Bùi Ng gec Nhung | 100.045 .073 | 100.045.073 | Bỏ trốn |
| Lê Viết Dũng | 43.760 .507 | 43.760 .507 | Bò trốn |
| Các đối tự̛̣g khác | 144.280.707 | 144.280.707 | Bó trốn |
| Cộng | 700.543 .950 | 700.543 .950 | , |

## VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MUVC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CẢO KÉT QUẢ HOĄT ĐỌNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỌ?

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tống doanht thu

Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cáp dich vu
Cồng

| Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |  |
| :---: | :---: |
| Năm nay | Năm trước |
| 27.030.399.717 | 89.415.400.219 |
| 81.073.959.695 | 161.364.720.722 |
| 37.363.118.123 | 39.262.730.011 |
| 145.467.477.535 | 290.042.850.952 |

1b. Doanh thu bán hàngg và̀ cung cấp dicch vư cho các bền liên quan
Ngoải các giao dịch vể bán hàng và cung cấp dieh vụ cho các công ty con, công ty liễn kết đượ trinh bày ơं thuyết minh sô V.2, Công ty còn phát sinh caic giao dich vê bán hàng và cung cáp dich vụ cho các bên liên quaan không phải là công ty con, công ty liên kêt như sau:

|  | Luỹ kêt từ đầu | ố kỳ này |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Năm nay | Năm trước |
| Cong ty TNHH Văn Minh | 17.555.663.555 | 19.344.107.596 |
| Công ty Cô phân Phốt pho Apatit Vięt Nam | 25.692.639 |  |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu Là khoản hàng bán bị trá lại.
3. Giá vốn hàng bán

Giả vốn của hàng hóa đã bán
Giâ vốn cùa thành phầm đã bán
Giáa vón cùa dịch vụđã cung câp
Cộng
Luŷ kễ từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay
24.748.673.931
66.198.108.920
27.758.608.848
118.705 .391 .699

Năm trước 64.172.559.589 137.035.558.227 34.696.834.159
235.904.951.975
4. Doanh thu hoạt động tài chính

Luỹ kế từ đẩu năm đến cuối kỳ này

|  | Năm nay | Nãm trứ̛̛c |
| :---: | :---: | :---: |
| tiền gưti có kỳ hạn | 4.570.355.827 | 1.365.787.427 |
| Lãi tiền gừi không kỳ hạn | 4.533.644 | 2.500 .175 |
| Cô tức, lại nhuận đượ chia | 55.000.000.000 |  |
| Lãi chênh lệch tý giá phát sinh | 161.849.666 | 708.070 .842 |
| Lãi chênh lệch tẏ giả do đánh giá laii các khoản muc tiền tệ có gốc ngoait tệ |  | 32.515.519 |
| Cộng | 59.736.739.137 | 2.108.873.963 |

5. Chi phí tài chính

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phi lait vay | 56.057.159 |  |
| Chiết khấu thanh toán cho người mua |  | 97.122.921 |
| Lơ chênh lệch tẏ giá phát sinh | 200.938.093 | 246.911 .970 |
| Lỡ chênh lệ̣ch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mup tiển tệ có gốc ngoait tệ | 2.824.859 |  |
| Cồng | 259.820.111 | 344.034.891 |

Đia chi: Số 18 ngō 44, phố Đưc Giang, phưòng Thựng Thanh, quận Long Biên, thành phô Hà Nọi BÁO CÁO TȦ CHINH GUỚA NTÊN DÓ
6 thàng diuu cùa nam taii chính kett thức ngay 31 thaing 12 nåm 2019
Bản thuyčt minh Báo caio tài chính giụ̂a niên độ (tiíp theo)
6. Chì phí bán hàng

|  | Năm nay | Năm trức |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí cho nhân viên | 6.256.939.365 | 4.728 .522 .515 |
| Chi phit vạt liȩ̧u, bao bi | 227.693.255 | 1.643 .616 |
| Chi phî dưng cuı, đô dùng | 465.028.969 | 215.937.033 |
| Chi phit khâu hao taii sàn cổ định | 606.902.666 | 327.995 .616 |
| Chi phif dich vu mua ngoài | 7.877.066.530 | 13.060.112.974 |
| Các chi phí khác | 1.231.257.472 | 2.296.894.991 |
| Cộng | 16.664.888.257 | 20.631.106.745 |

7. Chí phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí cho nhân viên
Chi phi vật liệu quàn lý
Chi phí khấu hao tải sản cố định
Thuế, phí và lệ̣ phí
Chi phí dich vu mua ngoài
Các chi phí khác
Cộng
Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ̀ này

| Chip | Luŷ kế từ đẩu năm đến cuối kỳ̀ này |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Năm nay | Năm trước |
| Chi phí cho nhân viên | 4.755.306.224 | 4.056.975.225 |
| Chi phi văt liệu quản lý | 1.258 .939 .316 | 126.116.376 |
| Chi phí khấu hao tải sản cố định | 2.690 .394 .241 | 707.687.370 |
| Thuê, phí và lệ phi | 1.778.343.427 | 1.777.343.427 |
| Chi phí dich vup mua ngoài | 818.328.831 | 204.865.977 |
| Cáe chi phi khác | 1.082.034.083 | 965.644.493 |
| Cộng | 12.383.346.122 | 7.838.632.868 |

8. Thu nhập khác

Lải thanh lý, nhượng bán tài sàn cố định
Tiển bồi thường
Cộng
Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ nảy

| Năm nay | Nãm trước |
| ---: | ---: |
|  |  |
| 146.239 .559 |  |
| 299.270 .223 |  |

9. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

Thông tin về la̛i trên cồ phî́úu được trình bày trênn Báo cáo tài chính họp nhất gitưa niên độ.
10. Chi phỉ sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

| Năm nay | Năm trứ̛́c |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | 74.718 .822 .887 |
| 21.999 .054 .928 | 14.859 .160 .148 |  |
| 22.210 .741 .831 | 5.161 .057 .476 |  |
| 9.451 .755 .420 | 13.264 .978 .951 |  |
| 17.238 .000 .215 | 5.039 .882 .911 |  |
| 6.827 .813 .267 |  |  |
| 137.727 .365 .661 | 113.043 .902 .373 |  |

Đia chì: Số 18 ngo 44, phố Đức Giang, phuò̀ng Thựng Thanh, quạn Long Biên, thành phô Hia Nộ
BÁO CAO TAI CHINH GIƠA NIÊN ĐÓ
6 thâng đilu cûa nâm tài chính két thúc ngày 31 tháng 12 nâm 2019
Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chính giôa nit̂n độ (titep theo)

## VII. NHỠNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bễn liên quan với Công ty bao gồm: caic thành viên quản lý chư chớt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chớt và các bên liên quan khác.
 thành viên quän lý chưu chốt
Các thành viên quản lý chù chốt gồm: các thành viên Hội đờng quản trị và ciic thành viên Ban Tởng Giám đốc. Các cá nhân có liễn quan với các thành viễn quản lý clứ chớt là các thành viên mạt thiết trong gia đình các thành viên quản lý chư chốt.

Giao djch với câc thk̀nh viên quản lý chủ chốt và cấc cá nhân có liênn quan với các thành viên quản by chù chốt
Công ty không phát sinh giao dich bán hàng và cung cấp diech vụ cūng như cíc giao dich khác với eác thành viên quản lý chư chốt và cả́c cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chû̀ chốt.

Công nơ với các thành viên quản lý chù chốt và các cá nhấn có liến quan với các thành viên quàn lý chù chốt
Công ty không có công nơ với các thành viên quản lý chư chốt vả các cá nhân cơ liễn quan với chic thảnh viên quăn lý chừ chốt.

Thu nhập cuia các thành viên quán lŷ chủ chốt
Tiễn lương
Thù lao
Cộng

| Kỳ này | Ky truóc |
| :---: | :---: |
| 50.295.519 | 62.659.673 |
| 269.937.039 | 207.600.000 |
| 320.232.558 | 278.659.673 |

1b. Giao dịch và số dur với các bên liên quaan khảc Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan khác
Tạp đoản Hóa chất Việt Nam
Công ty TNHH MTV Hóa chât Đức Giang - Lào Cai Công ty con
Công ty TNHH MTV Hóa chât Đức Giang Đinh Vũ Công ty liên kết (dến ngảy 17 tháng 5 năm (tên goi cũ: Công ty Cổ phần Hóa chát Đức Giang Binh Vū)
Công ty TNHH Văn Minh
Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Mối quan hệ
Cố đồng síng lập
2019)

Công ty con (từ ngày 17 tháng 5 năm 2019)
Bên liên quaan cùa Chủ tịch HDQT
Bên liễn quan của Chû tịch HDQT

Giao dịch vớ các bên hiên quan khác
Ngoài các giao djch phát sinh với các công ty con và công ty liên kết đỉ được trinh bảy ở thuyết minh sổ V .2 b cūng như cáe giao dịch vể bán hàng và cung cấp dịch vụ cho câc bên liên quan khác không phải là công ty con và công ty liên kêt đã đượ trînh bảy ở thuyét minh sô VI.lb, Công ty còn phát sinh caic giao đjech khác vớ các bên liên quan khác như sau:

Công ty TNHH Văn Minth
Mua hàng hóa dich vu
Luŷ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay
Năm trước

Công ty Cố phần Phốt pho Apatit Viẹt Nam
Mua nguyên vật liệu
37.215.929.252
37.075.186.861

Giá hàng hóa, dịch vu cung cấp cho các bên liên quan khác là giá thị trương. Việc mua hàng hóa, dich vu tử cicic bên liên quan khác đurge thưc hiện theo giá thị trương.

Công ng với câc bến liến quan khác
Công nợ với các bển liền quan khác được trinh bảy tại các thuyết minh số V.3, V.11, V. 14.
Các khoản công nợ phải thu câc bến liễn quaan khác không có bảo đâm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoain dự phòng phải thu khô đơi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bền liên quan khác.

## Cam két, bào lãnh

Công ty cam kết bảo đầm cho khoản vay cuà Công ty Cố phần Phốt pho Apatit Việt Nam tại Ngân hảng TNHH MTV HSBC Việt Nam - Chi nhảnh Hà Nội với số dư nợ gốc và tiền lâi cùng các nghīa vụ tải chinh phát sinh tứ số nợ gó́c này tôi đa lả 5.200 .000 USD

Công ty đùng máy móc thîêt bỉ, quyển sữ dụng đất và tài sản trễn đât thuộc sở hữu của minh, để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Hóa chát Đúc Giang Lào Cai taii Ngân hàng TMCP Ngoại Thuơng Viẹt Nam - Sở giao địch Hà Nội với số dư nợ góc và tiển. lăi cùng các nghīa vụ tài chính phát sinh từ số nọ̣ gốc này tối đa là 600.000 .000 .000 VND (xem thuyĉ́t minh số V.8).
2. Thông tin về bộ phận

Bảo cáo bộ phận chính yéúu lâ theo lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bồ cùa Công ty đưge tố chức và quản lý theo tính chấ của sản phẩm và dich vụ cung cấp với mỗ một bộ phận là một đơn vi kinh doanh cung cấp các sản phẩm khác nhau và phục vụ cho các thị truòng khác nhau.

## 2a. Thông tin we thath vurc kinht doanh

Công ty có các linh vupe kinh doanh chính sau:

- Linh vurc 1: $\operatorname{Sån}$ xuát $B$ ợt giăt và Hóa chất
- Lĩnh vực 2: Hoạt động buôn bán thưong mại hóa chát
- Lĩhh vure 3: Cung cấp dich vụ vận chuyển, cho thuê kho

Đia chi: Số 18 ngō 44, phố Dức Giang, phuờng Thượng Thanh, quạ̃n Long Bién, thành phố Hà Nọi BÁO CÁO TAI CHINH GIỨA NIÊN DÔ
6 thàng dau cùa nalm taí chinh két thêe ngay 31 thaing 12 năm 2019
Bàn thuyêt minh Bâo cáo tai chính gị̛̂a niên độ (tiép theo)

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tà̉ sản đài hạn khác và giả tri câc khoản chí . phí lơn không bằng tiền của bô̂ phận theo lỉnh vưc kinh doanh của Công ty như saut:

| - | LThh vire sån xuât | Linh vype thuorng mai | LInh vure dich vu | Cobng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ky này |  |  |  |  |
| Doanh thu thulin về bán hàng và cung cifp djch via ra ben ngoài | 80.836.816.310 | 27.030.399.717 | 37.363.118.123 | 145.230 .334 .150 |
| Doanh thu thuần vể bán hàng và cung cåp dich vp giûa các bô phân |  |  |  |  |
| Tồng doanh thu thuàn ve bain laàng và cung cáp dich vu |  |  |  | 145.230.334.150 |
| Két qua kinh doanh theo bô phîn | 14.638.707.390 | 2.281.725.786 | 9.604.509.275 | 26.524.942.451 |
| Các chi phí không phân bó̀ theo bồ phịn |  |  |  | (29.048.234.379) |
| Lgio nhuln từ hoat đọng kinh doanh |  |  |  | (2.523.291.928) |
| Doanh thu host đọng tai chinh |  |  |  | 59.736 .739 .137 |
| Chi phit tai chinh |  |  |  | (259.820.111) |
| Thu nhap khác |  |  |  | 299.270.782 |
| Chi phi khic |  |  |  |  |
| Chi phit thué thu nhập doanh nghiẹp hiẹn hành |  |  |  | (773.575.220) |
| Chi phif thuê thu nhâp doanh nghiệp hoaln lại |  |  |  |  |
| Lẹi nhụ̣̂n sau thuê thu nhị̂p doanh nghitip |  |  |  | 56.479.322.660 |


Tỏng chi pht khấn haoo wà phân bố chi
phit trà trứ̛c dàt hg̣n

> Tổng già tri câc khoain chi phi lơn không bäng tièn (trì̀ chit phit khâu hao và phân bó chí phit trà trưốc dài hạn)

Ky trức
Doanh thu thualn ved bán hàng và cung cấp dich vụ ra ben ngoaii
$\begin{array}{lllll}160.916 .576 .250 & 89.507 .977 .475 & 39.262 .730 .011 & 289.687 .283 .736\end{array}$
Doanh thu thuîn về bắn hàng và cung cấp
dich vp gila các bố phitn
Tống doanh thu thuà̀n vê bân hàng và cung cofp dich vu

Kf̂t quà kinh doanh theo bô phị̂n $\begin{array}{llll}23.929 .522 .066 & 25.286 .913 .843 & \\ \text { 4.565.895.852 } & 53.782 .331 .761\end{array}$
Các chị phí khồng phân bồ theo bộ phộn (28.469.739.613)

Lyi nhuł̣in từ hoạt động kinh doanh 25.312.592.148

Doanh thu hop̣t đọng tâi chinh
2.108.873.963

Chi phit tai chinh
(344.034.891)

Đia chì: Số 18 ngõ 44, phố Dức Giang, phuờng Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phó Hâ Nọi BAO CAO TÅ CHINH GIỚA NIÊN DÓ
6 thang dâu cuia nåm taic chính kett thác ngày 31 thing 12 nim 2019
Bàn thuyťt minh Báo cáo tà chính gî̂aa niên độ (tiêp theo)

Thu nhîp khác


Chi phi khaic
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiţ̣p hisịn
hành
Chi phif thuế thu nhṭ̂p doanh nghiç̂p holn lai
Left ntuỵn saut thue thut nhtpp doanh nghtitp

Töng chi phi đấ phät sinh ad̉̉ mua tàl sỉn có đujht và các tâi sàn dàt hạn Khác $\qquad$
Tỏng chl phit khâu hao và phân bó chi phil trâ truốc dàil hagn
3.274.604.285 1.214.571.479 $\quad 533.061 .399$
5.022.237.162

Tổng gid trị cíc khoảnn chi phit lôn không
bàng tièn (trì chi phi kháut hao và phân
 $\qquad$
Tải sản và nợ phải trả eủa bộ phận theo lĩnh vưc kinh doanh của Công ty như sau:

|  | Linh vure sàn xuât | Linh vưe thwong mai | $\begin{gathered} \begin{array}{c} \text { Linh vyue diech } \\ \text { vu } \end{array} \\ \hline \end{gathered}$ | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuôi ky |  |  |  |  |
| Taii sin truce tiêp cua bọ phôn | 168.288.753.516 | 31.809.250.077 | 28.107.645.355 | 228.205.648.948 |
| Tai sastn phân bó cho bộ phôn |  |  |  |  |
| Các tài sản khơng phân bổ theo bo phatn |  |  |  | 3.085.461.123.275 |
| Tóng tài sàn |  |  |  | 3.313.666.772.223 |


| Nọ phài trà trục tiếp của bộ phịn | 8.550.405.726 | 15.580.543.557 | 24.130.949.283 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nọ phài trà phân bổ cho bộ phịn |  |  |  |
| Ng phài trá khờng phân bó theo bos phinn |  |  | 67.412.813.182 |
| Tông ng phài trà |  |  | 91.543,762.465 |


| S $¢$ athu năm |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tai sain trute tietp của bô phịn | 205.678.044.273 | 16.811.641.440 | 70.455.236 | 222.560.140.949 |
| Tài sìn phân bố cho bộ phạn |  |  |  |  |
| Cace tail sinn không phân bố theo 3.178.855.802.605 |  |  |  |  |
| Tông tầ sản |  |  |  | 3.401.415.943.554 |
|  | 12.087.641.748 |  | 18.817.688.100 | 30.905.329.848 |
| No phai trà tryce tiêp cuã bộ phân <br> N co phâi trà phån bó cho bô phṭ̂n |  |  |  |  |
| Ng phài trà không phain bố theo bs phtin |  |  |  | 74.067.849.456 |
| Töng na̛ phäl trà |  |  |  | 74.067.849.456 |

## 2b. Thông tin vè khut vự dija ly

. Chi tiét doanh thu thuần vể bán hàng và cung cấp địch vụ ra bền ngoài theo khu vựe đija lý dưa trên vi tri của khách hảng nhur sau:

Khu vure trong nưóc
Khu vure nướe ngoài

| Kỳ này | Kẏ trưóc |
| :---: | :---: |
| 137.883.096.605 | 208.213.168.951 |
| 7.347.237.545 | 81.474.114.785 |
| 145.230.334.150 | 289.687.283.736 |

3. Sư kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Nghi quyêt HDQT số $12 / 2019$ NQ- HDQT ngày 18 tháng 06 năm 2019 thông qua phuoong án phát hành cô phitúu theo chương trình lưa chọn cho người lao động trong Công ty đế bố sung vốn luuu động, số lương cổ phiếu dưr kiến phât hảnh 5.390 .000 cổ phiếu, giá phát hành 10.000 VND , thời gian thưc hiện dư kiến trong Quý 3 năm 2019.

Cô phiéfu phát hành cho người lao đông (ESOP) 2019 sẽ̉ bi hạn chế chuyển nhurơng trong thời hạn 03 (ba) nẳm kể từ ngày hoàn thành đọt phát hành. Các CBCNV vi phàm kỷ luạt với Công ty vớ hinh thứe sa thaỉ hợ̆c xin chuyển công tác saing Công ty khác trong thời gian hạn chế chuyễn nhương sẽ bị thu hồi toản bô số cố phiĉ́u ESOP đã mua trong đơt phât hành nảy, giá thu hôi bàng giă đã phát hành.
Theo Nghị quyết HDQT số 14/2019/NQ-HĐQT ngảy 1 tháng 8 năm 2019, kết thúc ngày 30 tháng 7 năm 2019, người lao động đă mua 4.800.035 Cô phić́u. Số Cổ phiếu chua phân phối hết lâ 589.965 Cổ phiĉ́u sě đưge tiếp tục phân phối cho người lao động, thời gian nộp tiền từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2019.
 chưong trinh ESOP này.

Ngoài sur kiện trên, không có sur kiện trọng yê̂u nảo khác phát sinh sau ngày két thúc kỳ kế toán cầnphải điểu chỉnh số lię̣u hợ̛̣c công bố trên Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Lâp, ngày 14 tháng 8 nẵm 2019
Người lập biễu


