Đà nẵng, ngày 12 tháng 08 năm 2016

## Kính gửi: <br> - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước <br> - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

## 1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NÃ̃NG

2. Mã chứng khoán: DNS
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẳng
4. Điện thoại: 05113842561 Fax: 05113842174
5. Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Xuân Đức
6. Nội dung thông tin công bố:
6.1 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 của Công ty CP Thép Đà Nẵng đã được kiểm toán ngày 11/08/2016 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
6.2 Các nội dung giải trình: về ý kiến ngoại trừ kiểm toán và nguyên nhân lợi nhuận tăng hơn $10 \%$ so với cùng kỳ năm ngoái.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.dnsteel.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.


Đinh Xuân Đức

# CÔNG TY CỎ PHÀ̀N THÉP ĐÀ NÃNG <br> <br> bÁo CÁO TÀ̀ Chính glữa NIÊN Đọ́ <br> <br> bÁo CÁO TÀ̀ Chính glữa NIÊN Đọ́ ĐÃ ĐƯỢC KIẼM TOÁN 

 ĐÃ ĐƯỢC KIẼM TOÁN}

Cho kỳ tài chính tù ngày 91/01/2016 đến 30/06/2016

Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán CÔNG TY CỎ PHÀN THÉP ĐÀ NÃ̃NG Kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

## MỤC LỤC

## Trang

1. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐÓC ..... $01-02$
2. BÁO CÁO KIẺ̉M TOÁN ..... 03
3. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIẺ̉M TOÁN

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2016 ..... 04-07
- Báo cáo kết quả hoạt hoạt động kinh doanh cho kỳ tài chính từ ngày ..... 0801/01/2016 đến 30/06/2016
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 09 30/06/2016
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến $10-22$ 30/06/2016


## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (gọi tắt là "Công ty") hân hạnh trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$.

## 1. Thành lập

Công ty là Doanh nghiệp cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001409 ngày 02 tháng 5 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp và theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy số 0400101549 ngày 25 tháng 07 năm 2012 .
Tên công ty viết bằng tiếng anh: DA NANG STEEL JOINT STOCK COMPANY.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 216.000.000.000 đồng.
Trụ sở chính của công ty đặt tại: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

## 2. Hoạt động kinh doanh chính

- Sản xuất sắt, thép, gang. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gồ, lưới thép, thép chế tạo thông dụng, các chi tiết gang thép;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các loại khí công nghiệp. Sản xuất và kinh doanh khí ôxy y tế;
- Đại lý. Chi tiết: Đại lý, kinh doanh mua bán vật tư, nguyên vật liệu;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo các chi tiết gang thép;
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh thép.


## 3. Các thành viên Ban Giám đốc

Các thành viên Ban Giám đốc trong năm cho đến ngày lập báo cáo tài chính như sau:

| Định Xuân Đức | Tổng Giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ngô Hữu Phú | Phó Tồng Giám đốc |
| Lê Văn Quang | Phó Tồng Giám đốc |

## 4. Đánh giá hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động của Công ty cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 được tóm tắt như saa:

Đơn vị tính:VND

- Doanh thu
543.589.338.715
- Lợi nhuận trước thuế theo kế toán
16.170.162.437


## 5. Sự kiện sau ngày lập Bảng cân đối kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ tài chính đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong các báo cáo tài chính.

## 6. Công ty Kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K đã được chỉ định kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến 30/06/2016.

## 7. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với các báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính và đảm bảo các báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong các kỳ̀ tài chính kết thúc vào cùng ngày. Để lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu:

- Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng, tùy thuộc vào sự khác biệt trọng yếu công bố và giải trình trong báo cáo tài chính; và
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ ǐhi giả thuyết Công ty sẽ tiểp tục hoạt động không còn phù hợp.

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép đầy đủ, phản ánh hợp lý chính xác tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ Chế độ Kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn thực hiện có liên quan. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản và thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa và phát hiện sai sót và các trường hợp vi phạm khác.

## 8. Ý kiến của Ban Giám đốc:

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm) đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$ và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ tài chính kết thúc vào cùng ngày.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2016


# CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỄM TOÁN VÀ ĐINH GIÁ THÃNG LONG - T.D.K 

ĐC: 42 Trần Tống, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nã̃ng. ĐT: 0511365 1818. Fax: 3651868
Email: kiemtoantdkdanang@gmail.com, www.kiemtoandanang.com.vn
VPDD (thuộc CN Đà Nẵng): 44 Trương Chí Cương, Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: 05102243.888
243 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình. ĐT: 0523855988
VPCT: $2 A$ tầng 1, sàn KT-TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT CAHN. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nọi

## BÁO CÁO KIEヒ̉M TOÁN

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến 30/06/2016

## Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến 30/06/2016 được lập ngày 11/07/2016, từ trang 04 đến trang 22 kèm theo.

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.
Co ${ }^{\circ}$ sở ý kiến
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các uớc tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

## Co sở của ý kiến kiểm toán ngoai trù̀

Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè và Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa. Theo đánh giá của chúng tôi, mức trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu của hai đơn vị này ước tính là 23.427.184.100 VND. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty sẽ giảm đi với số tiền tương ứng.

## Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề được nêu ở "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến 30/06/2016, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có tiền quan.


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Mẫu B 01 - DN
Tai ngày 30 tháng 06 năm 2016
Đon vị tính: VND

|  | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | TÀI SẢN NGÅN HẠN | 100 |  | 492.512.652.961 | 399.713.254.278 |
| I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | (1) | 5.412.336.972 | 14.579.760.056 |
| 1 | Tiền | 111 |  | 5.412.336.972 | 14.579.760.056 |
| 2 | Các khoản tương đưong tiền | 112 |  | - | - |
| II | Dầu tư tài chính ngắn hạn | 120 |  | - | - |
| 1 | Chưng khoán kinh doanh | 121 |  | - | - |
| 2 | Dự phòng giàm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 |  | - | - |
| 3 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 |  | - | - |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 182.609.190.093 | 44.189.957.652 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 |  | 174.187.812.565 | 36.318 .711 .028 |
| 2 | Trả trước cho ngurời bán ngắn hạn | 132 |  | 4.044.420.463 | 3.261.944.663 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 |  | - | - |
| 4 | Phải thu theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng | 134 |  | - | - |
| 5 | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 |  | - | - |
| 6 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | (2) | 4.267.420.005 | 4.482.711.778 |
| 7 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 |  | - | - |
| 8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 |  | 109.537.060 | 126.590 .183 |
| IV | Hàng tồn kho | 140 |  | 297.473.048.684 | 324.420.834.701 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | (3) | 297.479.009.500 | 324.426.795.517 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 |  | (5.960.816) | (5.960.816) |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 7.018.077.212 | 16.522.701.869 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 |  | 2.283.548.935 | 4.221.364.292 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 |  | 3.634.252.495 | 11.201.061.795 |
| 3 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | (4) | 1.100.275.782 | 1.100.275.782 |
| 4 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 |  | - | - |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN
Tai ngày 30 tháng 06 năm 2016
Đon vị tính: VND

|  | TȦI SĂN | Mã số | $\begin{gathered} \text { Thuyết } \\ \text { minh } \end{gathered}$ | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B | TȦI SẢN di̇l hạ | 200 |  | 199.304.434.124 | 207.525.993.522 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | - |  |
| 1 | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |  | - | - |
| 2 | Trả trước cho nguời bán dài hạn | 212 |  | - | - |
| 3 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trục thuộc | 213 |  | - | - |
| 4 | Phải thu nội bộ dà hạn | 214 |  | - | - |
| 5 | Phài thu về cho vay dài hạn | 215 |  | - | - |
| 6 | Phải thu dài hạn khác | 216 |  | - | - |
| 7 | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 |  | - | - |
| II | Tài sản cố định | 220 |  | 130.153.961.769 | 138.422.131.918 |
| 1 | Tài sản cố định hưu h hinh | 221 | (5) | 130.153.961.769 | 138.422.131.918 |
|  | - Nguyên giá | 222 |  | 246.701.354.686 | 246.701.354.686 |
|  | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 |  | (116.547.392.917) | (108.279.222.768) |
| 2 | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 |  | - |  |
|  | - Nguyên giá | 225 |  | - |  |
|  | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 |  | - |  |
| 3 | Taì sản cố định vô hình | 227 |  | - | - |
|  | - Nguyên giá | 228 |  | 126.007.900 | 126.007.900 |
|  | - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 |  | (126.007.900) | (126.007.900) |
| III | Bất động sản đầu tu | 230 |  | - |  |
|  | - Nguyên giá | 231 |  | - |  |
|  | - Giá trị hao mòn luỹ kế ( ${ }^{\text {) }}$ | 232 |  | - |  |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 |  | 20.539.826.728 | 20.099.837.828 |
| 1 | Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  | - | - |
| 2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | (6) | 20.539.826.728 | 20.099.837.828 |
| v | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | 35.378.453.400 | 35.378.453.400 |
| 1 | Đầu tu vào công ty con | 251 |  | - |  |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  | - |  |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào đon vị khác | 253 | (7) | 35.378.453.400 | 35.378.453.400 |
| 4 | Dụ̣ phòng dầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 |  | - |  |
| 5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đóo hạn | 255 |  | - |  |
| VI | Tài sản dài hạn khác ${ }^{\text { }}$ | 260 |  | 13.232.192.227 | 13.625.570.376 |
| 1 | Chi phí trà trước dài hạn | 261 | (8) | 13.232.192.227 | 13.625.570.376 |
| 2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | - |  |
| 3 | Thiết bi, vật tur, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - |  |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 268 |  | - | - |
|  | TŐNG CỘNG TÀı SẢN | 270 |  | 691.817.087.085 | 607.239.247.800 |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
Mẫu B 01 - DN
Đon vị tính: VND

|  | NGUOXN VÓN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | NỢ PHẢI TRẢ | 300 |  | 510.073.376.610 | 441.665.699.762 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 310 |  | 487.775.286.580 | 417.027.105.932 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 |  | 266.809.569.890 | 217.411.027.124 |
| 2 | Nguời mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 59.660 .305 | 65.803 .040 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 |  | 28.825 .687 | - |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 |  | 2.767.589.809 | 3.515.334.429 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | (9) | 5.300.258.828 | 3.084.770.094 |
| 6 | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 |  | - |  |
| 7 | Phải trả theo tiến độ kế hoạch họp đồng xây dựng | 317 |  | - | - |
| 8 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 |  | - | - |
| 9 | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | (10) | 1.611.051.608 | 1.529.119.914 |
| 10 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | (11) | 211.196.020.073 | 191.418.740.951 |
| 11 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 |  | - |  |
| 12 | Quỹ khen thưởng, phúc lọi | 322 |  | 2.310 .380 | 2.310 .380 |
| 13 | Quỹ bình ồn giá | 323 |  | - |  |
| 14 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 |  | - | - |
| II | Nọ dài hạn | 330 |  | 22.298.090.030 | 24.638.593.830 |
| 1 | Phải trả người bán dài hạn | 331 |  | - | - |
| 2 | Ngurờ mua trả tiền trước dài hạn | 332 |  | - | - |
| 3 | Chi phí phải trả dài hạn | 333 |  | - | - |
| 4 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - | - |
| 5 | Phải trả nội bộ dài hạn | 335 |  | - | - |
| 6 | Doanh thu chura thực hiện dài hạn | 336 |  | - | - |
| 7 | Phải trà dài hạn khác | 337 |  | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 8 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | (12) | 22.278 .090 .030 | 24.618.593.830 |
| 9 | Trái phiếu chuyền đồi | 339 |  | - | - |
| 10 | Cổ phiếu ưu đãi | 340 |  | - | - |
| 11 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 |  | - | - |
| 12 | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 |  | - | - |
| 13 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | $\sim$ | - | - |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN
Tai ngày 30 tháng 06 năm 2016
Đon vị tính: VND


Đà Nãng, ngày 11 tháng 07 năm 2016

## Người lập biểu



Đỗ Kim Long

Kế toán trưởng


Đỗ Kim Long


Đinh Xuân Đức

BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Mẫu B 02 - DN
Cho kỳ tài chinh từ ngày 01/01/2016 đến 3c/06/2016
Đon vị tính: VND


Đà Nãng, ngày 11 tháng 07 năm 2016

## Người lập biểu



Đỗ Kim Long

Kế toán trưởng


Đỗ Kim Long


Đinh Xuân Đức

## BÁO CÁO LƯU CHUYẺ̉N TIỀN TẸ

Mẫu B 03 - DN
(Theo phutơng pháp gián tiếp)
Cho kỳ tài chinh từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
Don vi tính: VND

| CIİ̉ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Từ } 01 / 01 / 2016 \\ \text { đến 30/06/2016 } \\ \hline \end{array}$ | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng kinh doanh |  |  |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế | 01 |  | 16.170.162.437 | (17.535.735.316) |
| Diều chỉnh cho các khoản |  |  |  |  |
| - Khấu hao TSCĐ và BDSĐT | 02 |  | 8.268.170.149 | 8.348.504.849 |
| - Các khoản dự phòng | 03 |  |  |  |
| - Lãi, lỗ chênh lệch TGHD do đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 |  | - |  |
| - Lãi lỗ từ hoạt động dầu tư | 05 |  | (2.114.900.307) | (1.590.546.659) |
| - Chi phi lai vay | 06 |  | 11.328.037.397 | 7.963.182.860 |
| - Các khoản điều chinh khác | 07 |  | - |  |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 |  | 33.651.469.676 | (2.814.594.266) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 |  | (130.681.287.380) | (108.329.530.362) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 |  | 26.947.786.018 | 84.179.937.180 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay, thuế TNDN phải nộp) | 11 |  | 50.970.901.525 | 5.893.629.195 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 |  | (1.891.204.606) | (144.265.132) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 |  |  |  |
| - Teîn laxi vay đã trả | 14 |  | (7.716.763.946) | (8.477.061.544) |
| - Thuế thu nlập doanh nghiệp đã nộp | 15 |  |  |  |
| - Tiền thu khác từ hoạt dộng kinh doanh | 16 |  |  |  |
| - Tiển chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 |  | - | (1.796.282.160) |
| Lưu chuyển tiền thuần tư hoạt động kinht doanh | 20 |  | (28.719.098.713) | (31.488.167.089) |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng dầu tur |  |  |  |  |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 |  | - |  |
| Tiền thu từ thanh lý, nhurọng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 |  |  |  |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đon vị khác | 23 |  |  |  |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 |  |  |  |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đon vị khác | 25 |  |  |  |
| Tiền thu hồi đầu tur góp vốn vào đon vị khác | 26 |  | - |  |
| Tiền thu lãi cho vay, cồ tức và lợi nhuận được chia | 27 |  | 2.114.900.307 |  |
| Luru chuyển tièn thuần tù hoạt động đû̀u tue | 30 |  | 2.114.900.307 |  |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng tài chính |  |  |  |  |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  |  |  |
| Tiền trả lai vốn góp cho các CSH , mua hại CP của DN đã phát hành | 32 |  |  |  |
| Tiền thu từ di vay | 33 |  | 294.954.880.116 | 304.069.394.158 |
| Tiền trả nợ gốc vay | 34 |  | (277.518.104.794) | (273.713.506.892) |
| Tiền trá nợ gốc thuê tài chính | 35 |  | (277.518.10.7 |  |
| Cổ tức, lọi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 |  |  |  |
| Lutu chuyển tièn thuî̀n tù hoạt động tài chính | 40 |  | 17.436.775.322 | 30.355.887.266 |
| Lưu chuyên tiên thuân trong kỳ | 50 |  | (9.167.423.084) | (1.132.279.823) |
| Tiễ và tương đương tiền đầu ky | 60 |  | 14.579.760.056 | 3.387.830.772 |
| Ảnh hương của thay đổi tỷ gá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 |  | 14.57.760.056 |  |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 |  | 5.412.336.972 | 2.255.550.949 |

Đà Nãng, ngày 11 tháng 07 năm 2016

## Người lập biểu

Đỗ Kim Long

Kế toán trưởng


Đỗ Kim Long


Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## I. Đặc điểm hoạt động

Công ty là Doanh nghiệp cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001409 ngày 02 tháng 5 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nã̃ng cấp và theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy số 0400101549 ngày 25 tháng 07 năm 2012.
Tên công ty viết bằng tiếng anh: DA NANG STEEL JOINT STOCK COMPANY.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 216.000.000.000 đồng.
Trụ sở chính của công ty đặt tại: Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nã̃ng.

1. Hinht thức sở hũu voốn: Công ty cổ phần

## 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất sắt, thép, gang. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gồ, lưới thép, thép chế tạo thông dụng, các chi tiết gang thép;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các loại khí công nghiệp. Sản xuất và kinh doanh khí ôxy y tế;
- Đại lý. Chi tiết: Đại lý, kinh doanh mua bán vật tư̛, nguyên vật liệu;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công, chế tạo các chi tiết gang thép;
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh thép.
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (đồng).

## III. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày $22 / 12 / 2014$ của Bộ Tài chính thay thế cho quyết định $15 / 2006 / \mathrm{Q}$ - BTC ngày 20/03/2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/09/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ tài chính
Hình thức Kế toán: Kế toán trên máy vi tính.

## IV. Tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chînh ĉủa Công ty được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

## V. Các chính sách kế toán áp dụng

Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng sử dụng để lập Báo cáo tài chính

## V.1. Nguyên tắc xác dịnh các khoản tiền và tuơng dutơng tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và ít rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## V.2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn khe

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ (-) dự phòng giảm giá và dự phòng cho hàng tồn kho lỗi thời, mất phẩm chất. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho hàng lỗi thời, hư hỏng, kém phẩm chất mà giá gốc của chúng cao hơn giá trị thuẩn có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, cùng chi phí bán hàng và phân phối phát sinh. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

## V.3. Ghi nhận và khấu hao TSCD

## Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định hũ̃u hình

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn luỹ kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sã̃n sàng sử dụng theo dự tính. Các chi phí phát sinh sau ngày ghi nhận ban đầu được tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các khoản chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản. Chi phí phát sinh khi ghi nhận chi phí ban đầu không thoả mãn điều kiện này thì được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Xác định nguyên giá trong một số trường hợp sau đây:
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính cho nhóm tài sản cụ thể như sau:

## Loại tài sản

Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tài sản cố định khác

Thời gian khấu hao (năm)
06-30
10-12
08-10 08

Nguyên tắc ghi nhận Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra ddể có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. Xác định nguyên giá trong các trường hợp: Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp dường thẳng với thời gian sử dụng ước tính là 3 năm.

## V.4. Dầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp phần vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được phản ánh trên báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc.

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)
Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng Khoán vả được xác định gíá trị ban đầu theo giá mua cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá trị ban đầu trừ các khoản giảm giá đầu tư chứng khoán.
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá trị thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

## V.5. Công cụ tài chính

## Ghi nhị̂n ban đầu

Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác, các khoản đầu tư tài chính và tài sản tài chính khác.
Công cụ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài chính của công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác, chi phí phải trả và các khoản vay.

## Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban dầu.

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

## V.6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Lãi tiền vay của khoản vay liên quan trực tiếp đến việc mua, xây dựng hay sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.
Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

## V.7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản c.hi phí khác

## Chi phí trả trước dài hạn:

- Giá trị công cụ dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn
- Tiền thuê quyền sử dụng đất
- Chi phí khác phục vụ cho nhiều kỳ sản xuất

Các khoản chi phí này được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên, được vốn hóa dưới hình thức các khoản chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 3 năm (tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại chi phí). Riêng tiền thuê quyền sử dụng đất được phân bổ theo thời gian thuê.

## V.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế sẽ không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)
các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệnh với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
Các khoản-chi phí phải trả tại Công ty bao gồm: Chi phí lãi vay, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận, chi phí bảo hiểm tài sản.

## V.9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở lũu u

Vốn đầu tư vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

## V.10. Nguyên tŭ́c và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện cụ thể sau đấy cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu.
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thờ: thỏa mãn 5 điều kiện: (1) phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua; (2) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, (3) doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, (4) Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, (5) xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ được quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 "Doanh thu và thu nhập khác", gồm:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.
Phần công việc cung cấp địch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.
Lãi từ các khoạ̉n đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.


## V.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí này được ghi nhận bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán...; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lồ phát sinh khi bán ngoại tệ, ,ỗ tỷ giá hối đoái...

## V.12. Nguyên tắc và phuơng pháp ghi nlậ̣n chi phí thuế TNDN hiện hành

* Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dụa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)
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.
Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán là $22 \%$ tính trên thu nhập chịu thuế.
Việc xác định thuế thu nhập của 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 sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tù̀y thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

## V.13. Các nghiệ̣p vụ dư phòng rủi ro hối đoái

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận vào thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.
Cuối kỳ kế toán, Công ty đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra "Đồng Việt Nam" theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính, ngoại từ các tài khoản: Trả trước cho người bán bằng ngoại tệ, doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ và các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại số dư cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được xử lý theo hướng dẫn của Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.
Việc xác định thu nhập, chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công ty không chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền


## CÔNG TY CÔ PHÀN THÉP ĐÀ NÃNĞ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## 02. Các khoản phải thu khác

```
Phải thu ngắn hạn khác
Tạm ứng ngắn hạn -
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Phải trá, phải nộp khác có số dư nợ
(i) Bao gồm:
BUOYSAIL TR. EST
Chênh lệch thuế GTGT
Công ty TNHH thép An Hung Tuờng
GLOBAL METAL SOLUTION LTD
Ngô Thị Thuẏ
Thuế TNCN nhân viên công ty
THC HOLDING PTY LTD
Trung tâm k\tilde{y} thuật tiểu chuẩn đo luờng chất lurơng
```

| 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: |
| 3.672.819.167 | 3.032.930.233 |
| 575.914.537 | 793.185 .976 |
| - | 574.770 .000 |
| 18.686 .301 | 81.825.569 |
| 4.267.420.005 | 4.482.711.778 |

    390.357 .998
        390.357 .998
        \(173.976 .284 \quad 173.976 .284\)
    2.955.286.553
        2.325.642.319
            70.690 .085
            72.462 .823
    | 72.462 .823 | 61.718 .123 |
| ---: | ---: | ---: |
| 8.365 .424 | 8.365 .424 |
| 1.680 .000 | 1.680 .000 |
| 3.672 .819 .167 | 3.032 .930 .233 |

## 03. Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu

| $\mathbf{3 0 / 0 6 / 2 0 1 6}$ |
| ---: |
| 158.415 .945 .490 |
| 25.368 .071 .988 |
| 81.841 .097 .503 |
| 24.333 .797 .817 |
| 7.520 .096 .702 |
| $\mathbf{2 9 7 . 4 7 9 . 0 0 9 . 5 0 0}$ |


| $01 / 01 / 2016$ |
| ---: |
| 134.137 .674 .874 |
| 25.493 .390 .890 |
| 108.104 .843 .093 |
| 55.951 .329 .694 |
| 739.556 .966 |
| 324.426 .795 .517 |

Trong giá trị hàng tồn kho nêu trên, "giá trị ghi sổ của hàng tồn kho bình quân luân chuyển dùng để thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng là: 120.000 .000 .000 VND ;

## 04. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

|  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Thuế xuất, nhập khẩu | 112.156 .608 | 112.156 .608 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | 988.119 .174 | 988.119 .174 |
|  | 1.100.275.782 | 1.100.275.782 |

## 05. Tài sản cố định hữu hình

|  | Nhà cửa, Vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tả̉, truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | , 128.070.735.734 | 100.407.579.227 | 17.646.097.053 | 576.942 .672 | 246.701.354.686 |
| Mua trong năm | - | - | - | - | - |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 128.070.735.734 | 100.407.579.227 | 17.646.097.053 | 576.942.672 | 246.701.354.686 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm | 22.747.546.038 | 75.986.259.403 | 9.030.163.746 | 515.253.581 | 108.279.222.768 |
| Khấu hao trong năm | 3.939.910.954 | 3.365.319.794 | 948.306 .178 | 14.633 .223 | 8.268.170.149 |
| Thaph lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 26.687.456.992 | 79.351.579.197 | 9.978.469.924 | 529.886.804 | 116.547.392.917 |
| Giá trị còn lại |  |  |  |  |  |
| Tại ngày đầu năm | 105.323.189.696 | 24.421.319.824 | 8.615.933.307 | 61.689 .091 | 138.422.131.918 |
| Tại ngày cuối hăm | 101.383.278.742 | 21.056.000.030 | 7.667.627.129 | 47.055.868 | 130.153.961.769 |

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

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

|  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 20.539.826.728 | 20.099.837.828 |
|  | 20.539.869.279 | 20.099.880.198 |
| Bao gồm các dư án XDCB sau: |  |  |
| Dư án hút bưi lò trung tần | 7.812.939.232 | 7.812.939.232 |
| Dưa án lò trung tần | 3.487.938.144 | 3.487.938.144 |
| Đầu tu XDCB khác | 9.238.949.352 | 8.798.960.452 |
|  | 20.539.826.728 | 20.099.837.828 |

## 07. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

|  | 30/06/2016 |  | 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Đầu tư dài hạn khác | Số lượng | Giá trị (VND) | Số lượng | Giá trị (VND) |
| Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (*) | 80.884 | 1.554.403.500 | 80.884 | 1.554.403.500 |
| Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (*) | 1.084 .629 | 32.972.733.000 | 1.084 .629 | 32.972.733.000 |
| Cong ty Cổ phần Thép tấm Miền Nam | 66.233 | 851.316 .900 | 66.233 | 851.316 .900 |
|  | 1.231 .746 | 35.378.453.400 | 1.231 .746 | 35.378.453.400 |

Công ty CP Thép Đà Nã̃ng đã đầu tu cổ phiếu vào các công ty trên với muc đích đuợc liên kết, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý; không nhằm muc đích nắm giũ để bán kiếm lời.
(*): Công ty đã thế chấp 542.250 cổ phiếu của Công ty CP Thép Biên Hòa và 45.717 cổ phiếu của Công ty CP Thép Nhà Bè đề đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dà Nã̃ng.
Công ty cũng đđã thế chấp 542.379 cổ phiếu của Công ty CP Thér Biên Hòa và 35.167 cổ pliếu của Công ty CP Thép Nhà Bè để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thrơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Dà Nã̃ng.

## 08. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn

| 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: |
| 13.232.192.227 | 13.625 .570 .376 |
| 13.232.192.227 | 13.625.570.376 |
| 4.464.400.389 | 4.532.733.045 |
| 7.950.498.627 | 8.082.160.299 |
| 310.929.120 | 315.917 .286 |
| - | 50.920 .722 |
| 123.924.156 | 154.896.781 |
| - | 20.940 .150 |
| 382.439 .935 | 468.002.093 |
| 13.232.192.227 | 13.625.570.376 |

## 09. Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi phí phải trả ngắn hạn
Bao gồm:
Tiền nước tiêu thu
Lãi vay còn phải trả
Chi phi điện năng
Chi phi vận chuyển giao nhân Phế liệu
Chi phi phu tùng thay thế
Chi pù bí bán hàng
Chi phí khác
Chi phi thuê đất

Bao gồm:
Chi phi thuê thêm đất 1,3 ha đất Liên Chiểu
Chi phí thuê thêm đất 2,5 ha đất Liên Chiểu
Phi hạ tầng
Bàn ghế trang bị cho văn phòng
Tài sản không đuu điều kiện ghi nhận tài sản cố định
$382.439 .935-$
Chi phi sưa chũa tram SVC

| $30 / 06 / 2016$ |  |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  |  | $01 / 01 / 2016$ <br> 5.300 .258 .828 .258 .828 |

43.347.237
165.501.301

$\begin{array}{rr}2.146 .211 .534 & 2.232 .339 .808 \\ 1.050 .714 .766 & 78.500 .593\end{array}$
655.488.814
346.885 .928
524.444.991
557.848 .079
500.000 .000
5.300.258.828
40.636.164
3.084.770.094

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## 10. Phải trả ngắn hạn khác

Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: |
| 49.109 .800 | 55.272 .578 |
| 336.875 .756 | 328.059.383 |
| 2.473 .248 | 2.473 .248 |
| 1.222.136.504 | 1.140.699.468 |
| 1.611.051.608 | 1.529.119.914 |

## 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

|  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản đi vay ngắn hạn | 211.196.020.073 | 191.418.740.951 |
| Nợ thuê tài chính ngắn hạn | - | - |
|  | 211.196.020.073 | 191.418.740.951 |
| Bao gồm: |  |  |
| Vay ngân hàng Vietinbank | 111.808.839.693 | 95.335.437.608 |
| Vay ngân hàng Vietcombank | 99.387.180.380 | 96.083.303.343 |
|  | 211.196.020.073 | 191.418.740.951 |

$\left({ }^{*}\right)$ Ngoài các tài sản thế chấp đã được thuyết minh tại các khoản mục có liên quan. Theo Họ̣p đồng thế chấp đảm bảo tài sản nợ vay số $55 / \mathrm{NHNT}$ - ĐN ngày 5/6/2008, Công ty còn thế chấp tại mọi thời điểm, giá trị tài sản là 75.000 .000 .000 VND trong tổng giá trị tài sản thể hiện trên Bảng cân đối kế toán của Công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TM.CP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nã̃ng.

## 12. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

|  | 30/06/20 | 0101/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản đi vay dài hạn | 22.278.090.030 | 24.618.593.830 |
| Nợ thuê tài chính dài hạn | - | - |
|  | 22.278.090.030 | 24.618.593.830 |
| (i) bao gồm: |  |  |
| Vay ngân hàng Vietcombank | 22.278.090.030 | 24.618.593.830 |
|  | 22.278.090.030 | 24.618.593.830 |

## 13. Vốn chủ sở hữu

### 13.1. Biến động vốn chủ sở hữu

|  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lãi/(Lỗ) tích lũy | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số dư đầu năm trước | 216.000.000.000 | 7.250.000.000 | 641:000.000 | (24.271.675.584) | 199.619.324.416 |
| Tăng vốn trong năm trước | - | - | - | - | - |
| Lãi trong năm trước | - - | - | - | (34.045.776.378) | (34.045.776.378) |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảm vốn trong năm trước | - | - | - | - |  |
| Lỗ trong năm trước | - | - | - | - |  |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm truớc | 216.000.000.000 | 7.250.000.000 | 641.000.000 | (58.317.451.962) | 165.573.548.038 |
| Số dư đầu năm nay | 216.000.000.000 | 7.250 .000 .000 | 641.000.000 | (58.317.451.962) | 165.573.548.038 |
| Tăng vốn trong năm | - | - | - | - | - - |
| Lãi trong năm | - | - | - | 16.170.162.437 | 16.170.162.437 |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Giảrı vốn trong năm | - | - | - | - | - |
| Lỗ trong năm | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 216.000.000.000 | 7.250 .000 .000 | 641.000.000 | (42.147.289.525) | 181.743.710.474 |

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

### 13.2. Cơ cấu vốn chủ sở hữu

|  | Vốn góp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gần nhất) |  | Vốn đầu tư thực tế |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 30/06/2016 |  | 01/01/2016 |  |
|  | Số tiền (VND) | Tỉlệ \% | Số tiền (VND) | Tỉ lệ \% | Số tiền (VND) | Tỉ lệ \% |
| Cổ dông sáng lập | 140.380 .010 .000 | 65 | 140.380.010.000 | 65 | 140.380.010.000 | 65 |
| Tổng Công ty Thép Việt Nam | 67.301 .090 .000 | 31,16 | 67.301 .090 .000 | 31,16 | 67.301 .090 .000 | 31,16 |
| Nguyễn Bảo Giang | 70.024.930.000 | 32,42 | 70.024.930.000 | 32,42 | 70.024.930.000 | 32,42 |
| Đinh Xuân Đức | 3.053 .990 .000 | 1,41 | 3.053 .990 .000 | 1,41 | 3.053 .990 .000 | 1,41 |
| Các cổ dông khác | 75.619.990.000 | 35 | 75.619 .990 .000 | 35 | 75.619 .990 .000 | 35 |
| Huỳnh Thị Quỳnh Thur | - | - | 7.909 .700 .000 | 3,66 | 7.909.700.000 | 3,66 |
| Công ty TNHH Thép An Hưng Tưòng | - | - | 34.936 .400 .000 | 16,17 | 34.936 .400 .000 | 16,17 |
| Các cồ đông khác | - | - | 32.773 .890 .000 | 15,17 | 32.773 .890 .000 | 15,17 |
| Cộng | 216.000.000.000 | 100 | 216.000.000.000 | 100 | 216.000.000.000 | 100 |

### 13.3. Cổ phiếu

## Chỉ tiêu

| $\mathbf{3 0 / 0 6 / 2 0 1 6}$ | $01 / 01 / 2016$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 21.600 .000 | 21.600 .000 |
| 21.600 .000 | 21.600 .000 |
| 21.600 .000 | 21.600 .000 |

+ Cổ phiếu phổ thông
21.600.000
21.600.000
+Cổ phiếu ưu đãi

| - | - |
| ---: | ---: |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 21.600 .000 | 21.600 .000 |
| 21.600 .000 | 21.600 .000 |

+ Cổ phiếu phổ thông
21.600 .000
21.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi

$$
10.000
$$

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bác cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

## 14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán các thành phậm

| đến 30/06/2016 | $\text { đê̂n } 30 / 06 / 2015$ |
| :---: | :---: |
| 139.481.468.560 | 23.457.649.080 |
| 401.438.459.150 | 483.209.398.800 |
| - | - |
| 2.669.411.005 | 1.525.245.109 |
| 543.589.338.715 | 508.192.292.989 |

15. Giá vốn hàng bán

Giá vốn bán hàng hóa
Giá vốn bán các thành phẩm
Giâ vốn cung cấp dịch vụ
Giá vốn khác

| $\begin{aligned} & \text { Tù̀ 01/01/2016 } \\ & \text { dến } 30 / 06 / 2016 \end{aligned}$ | Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
| :---: | :---: |
| 138.713.629.474 | 22.995.299.930 |
| 364.743.173.292 | 481.025.720.415 |
| - | - |
| 1.942.095.759 | 1.279.186.835 |
| 505.398.898.525 | 505.300.207.180 |

## CÔNG TY CÔ PHÂN THÉP ĐÀ NÃNG

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN
Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## 16. Doanh thu hoạt động tài chính

## Lãi itền gừi

Lãi bán hàng trả chậm

| Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 | Tù̀ 01/01/2015 đến 30/06/2015 |
| :---: | :---: |
| 16.522.912 | 24.390 .364 |
| 2.098.377.395 | 1.566.156.295 |
| 2.114.900.307 | 1.590.546.659 |

## 17. Chi phí tài chính

## 18. Chi phí thuế TNDN hiện hành

## Lợi nhuận kế toán trước thuế

Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế:
Lỗ phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ
Chi phí không được trừ khác
Doanh thu cung cấp dịch vụ tính thuế của năm hiện hành
Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế:
Doanh thu đã tính thuế năm trước
Doanh thu nhận trước
Lợi nhuận của hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế
Chi phí nợ phải thu khó đòi
Lãi phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN chưa bao gồm các khoản điều chỉnh $10 \hat{0}$

Từ $01 / 01 / 2016$
đốn 30/06/2016
16.170.162.437

| - | - |
| :---: | :---: |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - |  |

16.170.162.437

Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
(17.535.735.316)
(17.535.735.316)

Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 7.963.182.860
7.963.182.860

## VIII. Thông tin khác

## 19. Công cụ tài chính

## Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dữ nguồn vốn và công nợ.
Cấu trúc vốn của công ty bao gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay và vốn nhận ủy thác đầu tư phải trả (nếu có) trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền) và phần vốn thuộc chủ sở hữu của các cổ đông (bao gồm phần vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).
Hệ số đòn bẩy tài chính
Hệ số đòn bẩy tài chính tại ngày kết thúc niên độ như sau:

|  | 30/06/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: |
| Các khoản vay vốn và vốn nhận uỷ thác đầu tư | 233.474.110.103 | 216.037.334.781 |
| Trừ: Tiền và các khoản tương đurơng tiền | 5.412 .336 .972 | 14.579.760.056 |
| Nợ thuận | 228.061.773.131 | 201.457.574.725 |
| Vốn chủ sờ hữu | 181.743.710.475 | 165.573.548.038 |
| Hệ số đòn bẩy tài chính | 125,49\% | 121,67\% |

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Các chính sách kế toán chủ yếu
Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà 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, công nợ tài chính và công cụ vốn được trình bày chi tiết tại thuyết minh số IV.

## Các loại công cụ tài chính

Tài sản tài chính
Tiền và các khoản tương đương tiền
Phải thu khách hàng
Trả trước cho người bán
Phải thu khác
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn
Tài sản tài chính khác

| $30 / 06 / 2016$ |  | $01 / 01 / 2016$ |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| 5.412 .336 .972 |  | 14.579 .760 .056 |
| 174.187 .812 .565 |  | 36.318 .711 .028 |
| 4.044 .420 .463 |  | 3.261 .944 .663 |
| 4.267 .420 .005 |  | 4.482 .711 .778 |
| - |  | - |
| 35.378 .453 .400 |  | 35.378 .453 .400 |
| - |  | - |
|  |  | 94.021 .580 .925 |

Công nợ tài chính
Các khoản vay và nợ thuê tài chính
Phài trả người bán
Người mua trả tiền truớc
Phải trả khác
Chi phí phải trà

| $\mathbf{3 0 / 0 6 / 2 0 1 6}$ |  | $01 / 01 / 2016$ |
| ---: | ---: | ---: |
| 233.474 .110 .103 |  | 216.037 .334 .781 |
| 266.809 .569 .890 |  | 217.411 .027 .124 |
| 59.660 .305 |  | 65.803 .040 |
| 1.631 .051 .608 |  | 1.549 .119 .914 |
| 5.300 .258 .828 |  | 3.084 .770 .094 |
| $\mathbf{5 0 7 . 2 7 4 . 6 5 0 . 7 3 4}$ |  | 438.148 .054 .953 |

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2009 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và công nợ tài chính.

## Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nằm phản ảnh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của công ty.
Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

## Rủi ro thị truờng

Hoạt động kinh doanh của công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

## Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ̉ giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa do các giao dịch có gốc ngoại tệ tại công ty là không đáng kể.

Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$
(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

## Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có thể có được lãi suất có lợi cho công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.

## Quản lý rủi ro về giá cổ phiếu

Các cổ phiếu do công ty nắm giữ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro thị truờng phát sinh từ tính không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tữ. Hội đồng quản trị của công ty cũng xem xét và phê duyệt các quyết định đầu tư vào cổ phiếu như ngành nghề kinh doanh, công ty để đầu tữ....

## Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không.

## Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được công ty quản lý nằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ưng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.
Các bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có và dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính theo ngày sớm nhất mà công ty phải trả. Các bảng này trình bày dòng tiền của các khoản gốc. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của công ty khi tính thanh khoản được quản lý dựa trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

|  | Từ 1 năm trở xuống | Từ 1 dến 5 năm | Trên 5 năm | Cộng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tại ngày 31/12/2016 |  | $\cdots$ |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.412.336.972 | - . | - | 5.412.336.972 |
| Phaii thu khách hàng và phải thu khác | 182.499.653.033 | - | - | 182.499.653.033 |
| Đầu tư ngắn hạn | - | - | - | - |
| Đầu tư dài hạn | - | - | 35.378.453.400 | 35.378.453.400 |
| Tài sàn tai chính khác | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 187.911.990.005 | - | 35.378.453.400 | 223.290.443.405 |
| Tại ngày 31/12/2016 |  |  |  |  |
| Các khoản vay | 211.196.020.073 | - | 22.278.090.030 | 233.474.110.103 |
| Phải trả người bán và phäi trà khác | 271.247.871.612 | 20.000.000 | - | 271.267 .871 .612 |
| Chi phí phải trả | 5.300.258.828 | - | - | 5.300.258.828 |
| Tồng công | 487.744.150.513 | 20.000.000 | 22.278.090.030 | 510.042.240.543 |
|  |  |  |  |  |
| Chênh lệch thanh khoản thuần | (299.832.160.508) | (20.000.000) | 13.100.363.370 | (286.751.797.138) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |

Cho kỳ tài chính từ ngày $01 / 01 / 2016$ đến $30 / 06 / 2016$ (Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)
20. Giao dịch trọng yếu và số dư các bên liên quan
20.1. Mốí quan hệ với các bên liên quan

Các bên liên quan
Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa
Công ty TNHH Thép An Hưng Tường
Tổng Công ty Thép Việt Nam
Công ty TNHH Nhân Lạc
Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ
Mối quan hệ̂
Cấc bên liên kết
Cổ đông lón lớn
Bà Huỳnh Thị Quỳnh Thu là cổ đông lón
Cổ đông lớn cua Công ty (Công ty TNHH Thép An Hưng Tuờng)
cũng đồng thời là cồ đông của Công ty Cồ phần sản xuất Thép
Việt Mỹ

Cổ đông lón
Cổ đông lón
Bà Huỳnh Thị Quỳnh Thư là cổ đông lón Cổ đông lớn của Công ty (Công ty TNHH Thép An Hưng Tường) cũng đồng thời là cổ đông của Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ

| Tên các bên liên quan | Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 |  | Tại ngày 30/06/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Mua hàng | Bán hàng | Số du Phải trả | Số dư phải thu |
| Tồng Công ty CP Thép Việt Nam (*) | - | - | - | - |
| Công ty CP thép Biên Hoà | - | - | - | - |
| Công ty CP sản xuất thép Việt Mỹ | 118.091.436.930 | 371.559.338.223 | - | 145.358.093.503 |
| Công ty TNHH Thép An Hưng Tường | 267.414.015.450 | 63.399.625.300 | 237.337.124.991 | - |
| Công ty THHH Nhân Lạc | - | 332.012.172 | - | 21.588.779.508 |

${ }^{(*)}$ ) Trong năm Công ty CP Thép Đà Nẵng và Tổng Công ty Thép Việt Nam không phát sinh giao dịch mua bán nào, mà chi tồn tại nhưng giao dịch mang tính chất ủng hộ phúc lợi xã hội.

## 21. Những sự kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hay công bố trong báo cáo tài chính.
22. Thông tin về hoạt dộng liên tục

Trong kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 không có giao dịch hoặc sự kiện phát sinh nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Vì vậy Báo cáo tài chính riêng được lập trên cơ sở Công ty sẽ hoạt động liên tục.

## 23. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh dược lấy theo Báo cáo tài chính năm trước đã dược kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K.

## IX. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Các báo cáo cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 đã được Tổng Giám đốc công ty phê duyệt và phát hành.

Đà Nã̃ng, ngày 11 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu


Đỗ Kim Long

Kế toán trưởng


Đỗ Kim Long


CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NÅ̃NG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỬ NGHĨ̃ VIẸTT NAM
Số: 0452 /DNS
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(V/v giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được kiểm toán)

Đà Nãng, ngày 12 tháng 08 năm 2016

## Kính gửi: - ỦY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NU'ÓC - SỞ GIAO DỊCH CHÚNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ ý kiến ngoại trừ của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K trong Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng xin giải trình như sau:
Về các khoản trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Thép Biên hòa và Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè: Do 02 Đơn vị sản xuất thép này là 02 đơn vị cùng thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP có đội ngũ chuyên gia giỏi và có rất nhiều kinh nghiệm về luyện thép. Mục dich của Công ty dầu tư vào 02 doanh nghiệp này không phải để nhận được cổ tức từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh hoặc là từ việc tăng, giảm giá cổ phiếu, mà nhằm mục đích liên kết để nhận được sự giúp đỡ thường xuyên về mặt kỹ thuật, cũng như kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất thép của các đơn vị này, do đó Công ty không thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư này.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng đối với các vấn đề ngoại trừ của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K. Kính đề nghị Ưy ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét.

## Trân trọng. そlont-

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.


CÔNG TY CÓ PHÀN THÉP ĐÀ NÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ̉ NGHĨA VIẸTT NAM
Số: .....8.5......DNS
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
( $\mathrm{V} / \mathrm{v}$ giải trình kết quả kính doanh 6 tháng đầu năm 2016 tăng hơn $10 \%$ so với cùng kỳ năm trước)

Đà Nã̃ng, ngày 12 tháng 08 năm 2016

## Kính gửi: - ỦY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO D!̣CH CHỨNG KHOÁN HÀ NỌI

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng giải trình về việc tăng lợi nhuận hơn $10 \%$ so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm trước như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016: 16.170.162.437 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2015: - 17.535.735.316 đồng

- Nguyên nhân là do:

Trong 06 tháng đầu năm 2016 doanh thu thuần tăng $6,97 \%$ so với 6 tháng đầu năm 2015; tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng rất ít $0,02 \%$ làm cho lợi nhuận gộp thực hiện đạt 38,19 tỷ đồng. Đây là lý do làm do Công ty đạt được lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2016.

Chi phí tài chính 6 tháng đầu năm 2016 tăng $28,37 \%$ chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng cao hơn, do giá trị hàng tồn kho bình quân 6 tháng đầu năm 2016 tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng giảm 20,69\% so với 6 tháng đầu năm 2015 là do Công ty thực hiện việc bán hàng chủ yếu cho khách hàng ở gần, nên giảm được chi phí vận chuyển hàng bán.

Từ những nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2016 của Công ty chuyển từ lỗ sang lãi: 16,17 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, kính đề nghị Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét.

Trân trọng


