CO $\begin{aligned} & \text { Digitally signed by CÔNG } \\ & \text { PHÂN TAAP ĐOÀN SARA } \\ & D N: C=V N, S=N G H E A N,\end{aligned}$
人
đoàn Sara, CN=CONG TY CÔ
OID 0.923421920
TÂP
=MST:2900556890
ĐOÀN
document
Location: your signing location
SARA
Date: 2021-03-31 14:36:36
Foxit PhantomPDF Version 9.6.0

## CÔNG TY CỎ PHÀN TẠP ĐOÀN SARA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiếm toán bởi CÔNG TY TNHH KIÉM TOÁN NHÂN TÂM VIẸT

## MUC LUC

Nồi dung

## Trang

Bào cáo cua Ban Tồng Giám đốc
Báo cáo kiềm toàn aộc lập
Bán cáo tài chính tổng hợ đã được kiểm toán
Bàng cân aối kế toản tồng họ̣冖 tại ngà̀ 31 tháng 12 năm 2020
Báo cáo kếr quai hoạt dộng kinh doanh tồng hợp năm 2020
Báo cảo lıru chuyển tièn tệ tổng hộp nàm 2020
Bän thuy'ếr minh báo cáo tài chính tồng họ̣p năm 2020
Phự lục I: Chi tiếr các khoản nọ xấu và trích lập dụr phòng nọ̣ phải thu
ngã̃n hàn khó dòi

## BÁO CÁO CỦA BAN TOXNG GIÁM DÓC

Ban Tong (iâm dôc Cong ty trinh bày báo cáo cua minh cùng với Báo cáo tải chính tống hơp cho nảm tai chimh kêt thue ngày 31 tháng 12 nãm 2020 dà dượ kiềm toán.

## Khái quat vè Cong Is

Cone ty Cô phan Tap doàn Sara (sau dây goi tà "Công ty") hoạt dộng theo Giấy chứng nhận dảng ký kimh doanh sô 2703000128 do Sờ Ké hoạch và Dầu tur tinh Nghệ An cáp lần dầu ngày 06 tháng 6 nảm 2003. Trong quá trinh hoạt dọng Cong ty dã 20 là̀n durợc Sở Kế hoạch và Đău tur tinh Nghệ An cấp bổ sung Gialy chơng mhạn däng ky kinh doanh dể phu hợ với tinh hinh hoat dộng cua Công ty. Giáy chưng nhận dãng ky kinh doanh thay đổ lần thử 20 số 2900556890 dược Sở Kế hoạch và Dầu tư tỉnh Nghệ An cáp ngày 06 tháng 10 năm 2016 về dãng ký thay dổi người dại diện theo pháp luật .
Vốn điều lệ:

$$
85.000 .000 .000 \text { VND }
$$

## Trụ sō họ̣t dộng

Dịa chi
Diện thoại
Fax
Email
Mã số thuế
: Kım số 2, Dại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tinh Nghệ An 0383594176 0383595888
: thanhvinh@sara.vn
2900556890

## Dơn vị trục thuộc:

Trương Trung Cấp Y Khoa Miền Trung

## Tinh hinh tài chính và hoat đông kinh doanh

Tinh hinh tà chính tồng hợp tại thời điềm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh tong hợp và lưu chuyén tiên tệ tong hợp cho nảm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chinh tống hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 33).

## Các sư kiện phát sinh sau ngày kết thúc nām tài chính

Ban Tóng Giám đốc Công ty khằng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 nām 2020 cho đến thởi điếm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính tồng hợp.

## Hồi đồng quàn trị và Ban điều hành, quản lý

Hội đóng quàn trị và Ban điều hành cua Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao góm:

## Hộ đồng quän trị

| Họ và tên | C |
| :---: | :---: |
| Ong Trẩn Hữu Trọng | C |
| Ông Nguyễn Thế Sơn |  |
| Ong Lê Phương Nam |  |
| Ong V Vorong Bá Lân |  |
| Ông Phạm Ngọc Dóa | T |

$\frac{\text { Chức vụ }}{\text { Chù tịch }}$

Quyền chủ tịch từ ngày 17 tháng 9 năm 2019 Chính thức bồ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2020
viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Kan Tinng Gtimm dóc

|  | hire vy |
| :---: | :---: |
| On¢ I An Dinh Can | Tong Giam doc |

## Kicm toan vien

(ong I) TNHII Kiém loan Nhân Tâm Viẹt dà kiêm toán Báo cáo tà chính fông hơp cho năm tài chính het tho mgas 31 thang 12 năm 2020 .

## Vac nhàn cua Ban Tông Giám dốc

 himh tia chinh. ket qua hoat dông kinh doanh và lơu chuyển tiền tệ cua Công ty trong năm tai chính Trong vié lap Bao cao tà chioh nay Ban Tóng Giam dóc phai:

- Xầ de̛ng và duy tri kiém soát nội bọ̀ mà Ban Tống Giám đốc và Ban quàn trị Công ty xác định là cân thiêt đé dàm bào cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lạn hoạc do nhầm lần:
- Lura chọn các chioh sách ké toán thich hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Dura ra các dảh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng:
- Néu rò các chuần mực kế toán được áp dụng có được tuân thư hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yêu đên mưc cần phải còng bố và giải thích trong Báo cáo tải chính hay không:
- Lạp và trình bảy các Báo cáo tài chinh trên cơ sở tuân thư các Chuần mực kế toán. Chế độ ké toán doanh nghiệp Việ Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chinh:
- Lạ́p cảc Báo cáo tài chính dụ̣a trên cơ sở hoạt dộng kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rà̀ng Công ty sẽ tiếp tục hoạt dộng kinh doanh.

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2020 khoàn lỗ lũy kế của Công ty là 49.197.573.559 dồng chiếm $56,8 \%$ vốn chu so hừu: Lưu chuyên tiền từ hoạt đọ̀ng kinh doanh bị âm 369.149.022 đồng; Các khoản đầu tư, phải thu bị tôn thát là khá lơn đã trich dụ̣ phòng dược nêu tại các thuyết minh Các khoán đầu tư tài chinh (thuyét minh V.2) : Các khoan phài thu ngắn hạn khách hàng (thuyết minh V.3). Trả trước cho người bán ngắn han (thuyét minh V.4). Phải thu về cho vay ngắn hạn (thuyết minh V.5), Phải thu ngắn hạn khác (thuyế minh số V.6). Những diều kiện này chi ra sụ̣ tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thé gây ra sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Cồng ty.

Tuy nhién năm 2020, Cỏng ty đang tích cụ̣c đưa ra các giải pháp để giải quyết tỉnh trạng khó khăn tài chinh cua Công ty. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 Công ty không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào khőng có kha nãng thanh toán, tỳ lệ Nọ̣ phải trả (đã loại trừ ảnh hưởng cua khoản úng trước cuaa người mua vé mua bán tài sản cố định) trên Tông tải sản hầu như không dáng kể (chi chiểm $1,38 \% /$ tông Tài sản). Tử các yéu tố nảy. Ban Tồng Giám dốc Công ty cho rằng các vấn dề nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến việc lập Báo cáo tài chính theo giả định hoạt động liên tục.

Ban Tồng Giám đốc Công ty dảm bào rằng các sổ kế toán được lưu giữ dể phản ánh tình hình tài chính cua Công ty. với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thư các quy dịnh hiện hành cua Nhà nuớc. Dồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sân cưa Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp dề ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tông Giám đốc Công ty cam kế rằng Báo cáo tài chính dã phản ánh trung thực và họ̣p lý tình hình tà chinh cua Công ty tại thời diểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hinh lưu chuyên tiển tệ cho nảm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, phư hợp với Chuần mực kế foán. Chế dộ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy dịnh pháp lý có liên quan dến việc lạp và trinh bày Báo cáo tài chinh.

## CONG TY CÔ PHAN TAP DOAN SARA



## Cam ké khás


 thong tion theo ques dinh tai thong ir so 155/2015/IT-131 ( neay 06/10/2015 va Thong tu so
 chome hhoan

Nehe An. nein 20 thimg 3 maim 2021
Hà màt Ran Tông Giám dốc.

Trầ Dinh Cầu

# BAOCAO KIEM TOÁN DOC LAP <br> Ve Ráo cáo fằ chính tông hợ năm 2020 

Kinh geri

Hộ aing quan trị. Ban Tóng Giám aóc Cong ty Cô phân Tân Aorin Sara


 diem neà 31 tháng 12 nam 2020 . Ban cán két quà hoat dông kinh doanh tông heop. Ban cao luru choyen tiên tê tong hẹp cho năm tai chinh két thúc cùng ngày và Bàn thuyét minh Báo cảo tải chính tông hopp.

## Trach nbiêm cuas Ban Tồng Giám đốc

Ban Tonge Chàm đơc Cone ty Cô phàn Tạp đoàn Sara chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thư va hop l? Bao cáo tai chinh tong hợ cua Công ty theo chuẩn mực kế toann. chế đọ ké toán doanh ņhic̣n Viẹ̀ Nam và cảc quy địh pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tải chính tống hợ la chiu trach nhiệm về kiềm soát nọ̀i bọ̉ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết đế đảm bảo cho viẹ́c lập và trinh báy Báo cáo tài chính tồng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoạ̉c nhầm làn.

## Trách nhiệm cua Kiếm toán viên

I rach nhiẹ́m cua chưng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tải chính tổng hợp dựa trên kết quá của cuộc kiém toan. Chúng tô dà thực hiện cong viẹ̉c kiểm toán theo các chuẩn mưrc kiểm toán Việt Nam. Các chuán mự này yéu cầu chưng tôi tuân thù chuẩn mục và các quy dịnh về đạo đức nghề nghiệp. yêu cầu lạp hé hoach và thưc hiện đê đạt đươe sự đam bảo hợp lỷ về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp cua Cong ly có con sai só trong yếu hay không.

Cong việc kiêm toán bao gồm thực hiện các thư tục nhằm thu thập các bẳng chứng kiềm toán về các sồ liẹu va thuyết minh trên Báo cáo tài chinh tông hợp. Các thủ tục kiểm toán dược lưa chọn dựa trèn xét doán cua kiém toan viên, bao gồm đánh giả rui ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tải chinh tổng hợp do gian lạn hoạ̀c nhàm lần. Khi thục hiện đánh giá các rưi ro này, kiềm toán viên dã xem xét kiềm soát nọi bộ cua Cóng ty liên quan đến việc lập và trinh bày Báo cáo tải chính tông hợp trung thực, họp lỵ nhà̀m thiét ké các thu tục hiếm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục dich đưa ra y hién vè hiệu qua cua hiêm soát nội bộ cuaa Công ty. Công việc kiềm toán cũng bao gồm dânh giá tinh thich hợp cua các chinh sach kế toán được áp dụng và tính hợ lỳ cua các uớc tính kế toán cua Ban Töng Giam đốc cūng như đanh giá viẹ̣c trinh bày tổng thể Báo cáo tài chính tông hợp.

Chủng tô tin tương rằng cảc bằng chưng kiêm toán mà chúng tôi dã thu thập dự̛̣e là đầy dù và thich hợ lam cor sơ cho ý kiến kiêm toán cua chúng tôi.

[^0]Chi nhánh tại TP. Hó Chí Minh:
104-106 Trăn Lưu, Phương An Phú, Quạn 2, TP. Hô Chi Minh

C0 sở y hiến kiểm toán ngoai trừ
Khoàn dự phòng tồn thát các khoản đầu tư vào vào Công ty Cố phần Borsmi tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 đang được xác địh đưa trên Báo cáo tài chính năm 2015 chưa được kiểm toán. Khoản đự phòng tổn thất các khoản đầu tur vào Công ty Cổ phần Thương mại Hải Dăng, Công ty Cổ phần Viễn Thông Sara, Cỏng ty Cổ phần Sara Media và Công ty Cổ phần Dầu ưu Chứng khoán Sara tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 đang được xác định dưa trên Báo cáo tài chính năm 2016 chưa dược kiếm toán. Chúng tôi chura được cung cấp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của các công ty nêu trên nên chưa có đủ cơ sở để xác địh mức độ ảnh hưởng của các khoản lỗ phát $\sinh$ (nếu có) đến Báo cáo tải chính năm 2020 của Cong ty Cổ phần Tập đoàn Sara.

## Ý kiến kiểm toán ngoai trừ

Theo ỷ kiến chúng tôi, ngoại trừ ành hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính tổng hợp dề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tồng họ̣p và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tồng hợp.

## Vấn đề cần nhấn manh

Như đâ nêu tại Thuyết minh số VII.2, tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 khoản lỗ lũy kế của Công ty là 49.197.573.559 đồng chiếm $56,8 \%$ vốn chủ sở hữu; Lưu chuyền tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm 369.149.022 đồng; Các khoản đầu tư, phải thu bị tổn thất là khá lớn đã trích dự phòng được nêu tại các thuyết minh Các khoản đầu tư tài chính (thuyết minh V.2); Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng (thuyết minh V.3), Trả trước cho người bán ngắn hạn (thuyết minh V.4), Phải thu về cho vay ngắn hạn (thuyết minh V.5), Phải thu ngắn hạn khác (thuyết minh số V.6). Những điều kiện này chi ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sụ̣ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
Tuy nhiên năm 2020, Công ty đang tích cực đưa ra các giải pháp để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính của Công ty. Tại thời điềm 31 tháng 12 năm 2020 Công ty không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào không có khả năng thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả (đã loại trừ ảnh huờng của khoản ứng trước của người mua về mua bán tài sản cố định) trên Tổng tài sản hầu như không đáng kể (chỉ chiếm $1,38 \% /$ tổng Tài sản). Từ các yếu tố này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng các vấn đề nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến việc lập Báo cáo tài chính theo giả định hoạt động liên tục.

Vấn đề này không ảnh hương đến ý kiến của chúng tôi.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021
CÔNG TY TNHH KIẺM TOÁN NHÂN TÂM VIẸ̇T Phó Tổng Giám đốc


Nguyễn Thị Hạnh
GCNĐKHNKT số: 1690-2018-124-1

## Kiểm toán viên



Phạm Văn Tuân
GCNDKHNKT số: 4497-2018-124-1

# BÁNG CÂN DOI KĖ TOÁN TONG HƠP <br> Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Don vị tính: VND

|  | TAISAN | $\begin{gathered} \text { Má } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyêt minlı | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A - | TAISANNGAN HAX | 100 |  | 4.762.078.777 | 5.025.237.116 |
| 1. | Tiền và các khoan tuong duơng tiên | 110 | V.I | 2.065.198.235 | 2.334.308.013 |
|  | Tiền | 111 |  | 2.065.198.235 | 2.334 .308 .013 |
|  | Cack koan tuơng durong tiền | 112 |  | - | - |
|  | Dầu tu tài chinh ngắn hạn | 120 |  | - | - |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 |  | - | - |
| 2. | Dưphòng giam giá chưng khoán kinh doanh | 122 |  | - |  |
| 3. | Dầu tư nằm giữ dến ngày dáo hạn | 123 |  | - | - TP |
| III. | Các khoản phai thu ngắn hạn | 130 |  | 2.588.943.756 | 2.579.043.755 |
| 1. | Phai thu ngằn hạn cua khách hàng | 131 | V. 3 | 3.952.360.444 | 3.952 .360 .444 |
| 2. | Tra truớc cho nguời bán ngắn hạn | 132 | V. 4 | 7.612.392.204 | 7.612.392.204 |
| 3. | Phai thu nội bộ ngằn hạn | 133 |  | - |  |
| 4. | Phai thu theo tiến dộ kế hoạch hợp dồng xây dựng | 134 |  | - | - - |
| 5. | Phai thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V. 5 | 1.085.000.000 | 1.085 .000 .000 |
| 6. | Phai thu ngằn hạn khác | 136 | V. 6 | 12.931 .723 .996 | 12.921.823.995 |
| 7. | Dự phòng phai thu ngắn hạn khó đòi | 137 | V. 7 | (22.992.532.888) | (22.992.532.888) |
| 8. | Tài san thiếu chờ xừ lý | 139 |  | - | - |
|  | Hàng tồn kho | 140 |  | - | - |
| 1. | Hang tồn kho | 141 |  | - | - |
|  | Dụ̣ phòng giam giá hàng tồn kho | 149 |  | - | - |
|  | Tài sán ngắn hạn khác | 150 |  | 107.936.786 | 111.885.348 |
|  | Chi phi trà trước ngắn hạn | 151 |  | - | - - |
| 2. | Thuế giả trị gia tăng được khấu trùr | 152 |  | 107.936.786 | 111.222 .650 |
|  | Thuế và các khoan khác phai thu Nhà nước | 153 |  | - | 662.698 |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 |  | - | - |
| 5 | Tài sann ngắn hạn khác | 155 |  | - | - |

## CÔNG TY CÔ PHÂN TÂP DOÀN SARA


BAOCAO IAC CIINII IONG; IlOF
Chor nam tai chont het thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
Bang cân đối hế toán tông họp (tiếp theo)

| TAISAN | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu nãm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B - TAISANDAIHAN | 200 |  | 44.304.699.816 | 44.988.734.077 |
| 1. Các khoan phai thu dài han |  |  |  | +.988.734.07 |
| 1. Phai thu dà hạn cua Khách hàng | 210 |  | - | - |
| 2. Tra trưóc cho nevrìi bán dài han | 211 |  | - |  |
| 3. Vôn kinh doanho don vi tuc thues | 212 |  | - | - |
| 4. Phai thu nội bò dà han | 213 |  | - |  |
| 5. Phai thu ve cho vay dai | 214 |  | - |  |
| 6. Phai thu dai han khác | 215 |  | - |  |
| 7. Dut phòne phai thu dai han | 216 |  | - |  |
| (r) ${ }^{\text {a }}$ | 219 |  | - |  |
| II. Tài san cố dịnh |  |  |  |  |
| 1. Tài san cố dịnh hữu hình | 220 |  |  | 4.355.867.40¢ |
| Nuuch gid | 221 | V.8 | 3.671 .833 .143 | 4.355.867.404 |
| Già tri hao mon luy ké | 222 |  | 19.339 .336 .872 | 19339.336 .872 |
| 2. Tài san cố định thuê tài chinh | , |  | (15.667.503.729) | 11.983.469 |
| Nguven gia | 22. |  | - |  |
| Giá tri hao mon luny ké |  |  |  |  |
| 3. Tài sàn cố định vô hình | 227 | V 9 |  |  |
| Nguvèngiá | 228 | V. | 6.722 .000 .003 |  |
| Gia try hao mon liù ke | 229 |  | (6.722.000.003) | (6.722.000.003) |
| III. Bất động san đầu tu | 230 |  | - |  |
| Nguyèn giá | 231 |  |  |  |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 232 |  | - |  |
| IV. Tài san dơ dang dài hạn | 240 |  | 265.721 .156 | 265.721 .156 |
| 1. Chi phi san xuât. kinh doanh dở dang dài hạn | 241 |  | - |  |
| 2. Chi phi xây dựng cơ bán dở dang | 242 | V. 10 | 265.721 .156 | 265.721 .156 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 |  | 40.367.145.517 | 40.367.145.517 |
| 1. Dầu tư vào công ty con | 251 |  | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh. liên kết | 252 | V.2a | 38.670 .982 .092 | 38.670 .982 .092 |
| 3. Dầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.2b | 16.800.000.000 | 16.800.000.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | V. 2 | (15.103.836.575) | (15.103.836.575) |
| 5. Đẩu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 |  | - | - |
| VI. Tài san dài hạn khác | 260 |  | - | - |
| 1. Chi phí tra truớc dài hạn | 261 |  | - | - |
| 2. Tải san thuế thu nhập hoãn lại | 262 |  | - | - |
| 3. Thiết bị. vật tư. phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |  | - | - |
| 4. Tải san dài hạn khác | 268 |  | - | - |
| TONG CỌNG TȦI SȦN | 270 |  | 49.066.778.593 | 50.013.971.193 |

## CÔNG TY CỐ PHÂN TÂP ĐOÀN SARA

引ia ch 人m in 2. dai líl é Nin, va Nghi Phis, thành phố Vinh, linh Nghệ An
HAO( AO IAI (IINII IONGHOP
(ho wam tai chinh ket thic ngay 31 thang 12 nam 2020
Bang cân dố ke toan tồng hop (liep theo)

| NGUON VON | $\begin{gathered} \text { Mâ } \\ \text { sô } \end{gathered}$ | Thuyêt minh | Sô cuôi năm | Sôt đầu nåm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C- NQ PHAI TRA | 300 |  | 11.677 .053 .601 | 11.585.463.75K |
| 1. Nọ ngằn hạn | 310 |  | 11.677.053.601 | 11.585.463.758 |
| 1. Phai tra ngurời hán ngằn hạn | 311 | V. 11 | 223.301 .400 | $223.301 .40 \%$ |
| 2. Người mua tra tiền trước ngắn hạn | 312 | V. 12 | 11.000 .000 .000 | 11.000 .000 .000 |
| 3. Thuê và các khoan phai nọ̀p Nhà nước | 313 | V. 13 | - | 3.850 .157 |
| 4. Phai trà ngườ lao động | 314 |  | 173.821 .772 | 177.781 .772 |
| 5. Chi phi phai tra ngấn hạn | 315 |  | - |  |
| 6. Phai tra nọi bộ ngằn hạn | 316 |  | - |  |
| 7. Phai tra theo tiến đọ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 |  | - |  |
| 8. Doanh thư chưa thực hiện ngắn hạn | 318 |  | - |  |
| 9. Phai tra ngắn hạn khác | 319 | V. 14 | 179.930 .429 | 180.530 .429 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chinh ngắn hạn | 320 |  | 100.000.000 |  |
| 11. Dự phòng phâi trà ngắn hạn | 321 |  | - |  |
| 12. Quỵ khen thuơng. phúc lội | 322 |  | - |  |
| 13. Quỳ binh ôn giá | 323 |  | - |  |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 |  | - |  |
| II. Nọ̣ dài hạn | 330 |  | - |  |
| 1. Phai trà người bán dài hạn | 331 |  | - |  |
| 2. Ngươi mua tra tiền trước dài hạn | 332 |  | - |  |
| 3. Chi phi phai trà dài hạn | 333 |  | - |  |
| 4. Phai trà nọ́i bộ về vốn kinh doanh | 334 |  | - |  |
| 5. Phai trà nội bộ dài hạn | 335 |  | - |  |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 |  | - |  |
| 7. Phai trà dai hạn khác | 337 |  | - |  |
| 8. Vay và nợ thuê tải chính dài hạn | 338 |  | - |  |
| 9. Trái phiếu chuyền đôi | 339 |  | - |  |
| 10. Cô phiếu ưu đãi | 340 |  | - |  |
| 11. Thuế thu nhạ̣p hoãn lại phải trà | 341 |  | - |  |
| 12. Dự phòng phài trà dài hạn | 342 |  | - |  |
| 13. Quỹ phát triến khoa học và công nghệ | 343 |  | - |  |

## CÔNG TY CÔ PHÂN TÂP DOÀN SARA

 BAO (NO I AI (IINNI ION(. IIOP
Cho nam tai chmb ket thic ngey 31 thang 12 nam 2020
Bang cân đối ké toán tóng hơp (tiêp theo)

## NGION VON

D- NGUON VON CHU SOHOUU

1. Vôn chu sọ hū̀
2. Von gón cia chu sờ hốu
(is phén phe thring co què̀n biêu quet

3. Thạng dur vốn cô phần
4. Quyền chọn chuyển đồi trái phiếu
5. Vồn khác cua chu sơ hũ̃u
6. Cò phiću quy
7. Chênh lẹch đánh giả lại tài sàn
8. Chênh lệch ty giá hối doái
9. Quỳ đãu tu phát triên
10. Qụ̆ hṑ trọ sắp xếp doanh nghiệp
11. Quỹ khác thuệc vốn chù sở hữu
12. Lợi nhuận sau thué chura phàn phổi

LNST chura phân phồi huy kê đến cuối kỳ rrước
LNST chura pluin phöi ky nà
12. Nguồn vốn đầu tur xây dựng co bản
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phi
2. Nguồn kinh phi đã hình thành tài sản cố định

TONG COQNG NGUỎN VÓN

## Kế toán truởng



430
431
Mâ Thuyêt
số minh
1.126.705.399
17.848 .152
(49.197.573.559)
(48.158.791.116)
(46.666.027.067)
(1.038.782.443)
1.126.705.399
(1.492.764.049)
38.428 .507 .435
38.428.507.435 85.0000 .000 .0001 85.000000000 00\%1
442.745 .000
49.066 .778 .593
50.013.971.193


Trần Đình Cầu

## CÔNG TY CỐ PHÂN TÂP ĐOÀN SARA

 BAOCAOTAI ClliNII TONG IIOP<br>Cho nàm tai chinh hêt thice ngày 31 tháng 12 nåm 2020

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOATT ĐỘNG KINH DOANH TÓNG HỢP

Nă! 2020

## CHI TIEX

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mã
só

01
2. Cáckhoan giam trù̀ doanh thu
3. Doanh thư thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lọi nhuận gộp vè̀ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính

21
7. Chi phí tài chính

Trong dó: chi phí lãi vay
22
8. Chi phí bán hàng 25
9. Chi phí quan lý doanh nghiệp
10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
11. Thu nhập khác
12. Chi phi lihác
13. Lợi nhuận khác 40
14. Tống lọ̣i nhuận kế toán trước thuế
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Lãi co ban trên cố phiếu

Kế toán truờng


Trần Thị Chuyên


## CONG TY CO PHAN TAP DOAN SARA





# BAOCAOIUT CHIVENTIEN TE TONG HOP <br> (Theo phumag pháp true tiép) <br> Năm 2020 

Dem vi tính: VND

## CHI TÎ

1. Lem chuyên tiền tư hoąt aọng kinh doanh
2. Tièn thu bân hàng. cung cấp dịch vu và
doanh thu h hác
3. Tièn chi tra cho ngừìi cung câp hàng hóa và dịch vụ

3 Tien chi tra cho ngươ lao dọng
4. Tien chi tra lài vas
5. Tien chi nop thuê thu nhập doanh nghiẹp
6. Tien thu hhac tir hoat donge kinh doanh
7. Tién chi hhac cho hoạt dọng kinh doanh

Luru chuven tičn thuìn tir hog̣t ậng kinh doanh
II. Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiênn chi đê mua sấm. xây dựng tài sản cố định và các tài san dài hạn khác
2. Tien thu tư thanh lỳ. nhượng bán tài sán cố dịnh và các tài san dài hạn khác
3. Tiến chi cho vay. mua các công cụ nợ cua dơn vị khác
4. Tiên thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cưa dơn vị hhác
5. Tièn chi đâu tur. góp vốn vào đon vị khác
6. Tiên thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiên thu lâi cho vay. cô tức và lợi nhuận được chia ..... 27
Lıru chuỵ̂̀n tiền thuàn tư họ̣t dệng dà̀u tur ..... 30

2425
Mâ Thoyêt
sô minh Nåm nay Nåm trướe01

## CONG TY COO PHÂN TAAP DOȦN SARA




Bion can lew chusen tien th wicp them)

III. Lun chuyến tiền tù houat aộng tài chinh


Nguời lập biểu
 Kế toán trưởng

## cher



Trần Đinh Cầu

CONG TY CO PHAN TẠP DOȦN SARA<br>Dia chit Kim sô 2, Dại lò Lê Nin, xã Nohi Phii, thành phố Vinh, tinh Nghệ An BAOCAO TAI CHINII TONG IIOP<br>Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

## BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÔNG HỢP

Năแl 2020

## 1. DẠC DIÉM HOẠT DỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thứe sở hĩ̛u vốn : Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Giáo dục, dào tạo
3. Hoạt dộng kinh doanh chính trong năm : Giáo dục nghể nghiệp, dảo tạo cao dẳng, dịch vụu hỗ trọ̣ giảo dục (tur vấn du học, hướng nghiệp), đào tạo đại hoc và sau đại học, đại lý chứng khoán.
4. Chu kỳ̀ sản xuất, kinh doanh thông thường: Trong vòng 12 tháng
5. Cấu trúc doanh nghiệp:

+ Văn phòng Cong ty;
+ Trường Trung cấp Y Khoa Miền Trung

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC:

Số liệu BCTC nãm 2020 hoàn toàn nhất quán và đảm bảo tính so sánh được với số liệu Báo cáo tài chính nãm 2019.
7. Nhân viên

Tại ngày kết thúc năm tài chính công ty có 5 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 5 nhân viên).
II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIÈN TẸ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Năm tài chính

Nãm tài chinh cuaa Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng nãm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

## III. CHUÁN MỬC VÀ CHÉ ĐỌ̉ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 của Bộ trương Bộ Tài chính và các thông tur hương dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuấn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam đuợc ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trương Bộ Tài chinh cũng như các thỏng tư hướng dẫn thực hiện chuấn mực và chế độ kế toán cua Bộ Tài chinh trong việc lập Báo cáo tài chinh.

# CONG TYCOPHAN TAPDOAN SARA 

Kill so 2. Dai lọl è Nin. vã Nghi Phio, thành phố Vinh, timh Nghệ An
HAOCAO I Al GIINII IONGBIIOF
Cho năm tai chionh ket thuc ngay 31 thang 12 nãm 2020
Ban thuyét minh Bảo cáo tài chính tông họ̣p (tiếp theo)

## IV. CAC CHINH SACHKE TOÁN ÁP DUNG

1. Co só lập Báo cáo tài chính

Bào cảo tài chinh duợc lạ̀p trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng (ic̃).
2. Nguŷen tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản turơng dương tiền

Tienn bao gôm tiền mặt tại quỹ, tiền gưi ngàn hàng không kỳ hạn, vàng tiển tệ sử dụng với các chức nãng cấl trĩ giá trị khōng bao gồm các loại vàng derọ̣c phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục dich là nguỵ̂n vật liệu dể sản xuất sản phẩm hoặc hàng hóa dể bán.

Các khoàn tương dương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể tư ngày mua. dễ dàng chuyển đổi thảnh một lượng tiển xác định cũ̃ng như không có nhiều rui ro trong việc chuyển dổi thành tiền.

## 3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Công ty liĉn kết
Công ty liên kế là doanh nghiệp mả Doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiềm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc dưa ra các quyết định về chính sách tài chinh và hoạt động của doanh nghiệp nhận dầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách này.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tur. Trường hợp đầu tur bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tải sản phi tiền tệ tại thời diêm phát sinh.
Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trích lập khi công ty liên kết bị lỗ với mức trich lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên kết và vốn chủ sở hữu thực có nhân với tỳ lệ góp vốn của Doanh nghiệp so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên kết. Nếu công ty iên kết là đối tượng lập Báo cáo tài chính hợp nhất thì căn cứ để xác định dự phòng tổn thất là Báo cáo tài chính hợp nhất.

Tăng, giàm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính toán được ghi nhận vào chi phí tài chính.

## Các khoän dầu tu vào công cụ vốn cuiun dơn vị khác

Đầu tư vảo công cụ vốn của đơn vị khác bao gồm các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng Doanh nghiệp không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tur.

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí trụ̣c tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư. Cổ tức và lọỉ nhuận của các kỳ trước khi khoann đầu tư được mua được hạch toán giàm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư dược mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tãng thêm, không

# CÔNG TY CO PHȦN TẠP DOȦN SARA <br> Kim sô 2. Bại lọ Lè Nin, xã Nghi Phư, thành phố Vinh, tinh Nghệ An <br> BAO CAO TAl CHINH TÓNG HOP <br> Cho naam tài chinh kêt thuc ngay 31 tháng 12 nã니 2020 <br> Ban thuyết minh Báo cáo tài chinh tống họ̣p (tiếp theo) 

ghi nhạ̀n giá trị cổ phiếu nhận được theo mệnh giá (trừ công ty nhà nước thực hiện theo quy dịnh hiện hành cuia pháp luật).

Dẹ̣ phòng tồn thắt cho các khoản đầu tur vào cỏng cụ vốn của đơn vị khác dược trích lập nhưr sau:

- Đối với khoàn dầu tư vào cổ phiếu niém yết hoặc giá trị hợp lý khoản đầu tư dược xác định tin cậy. viẹ̉c lập dự phòng dựa trên giá trị thị trương của cổ phiếu.
- Dối với khoản dà̀u tur khỏng vác dịnh dược giá trị hợp lỷ tại thởi điểm báo cáo, việc lập dự phỏng dược thực hiện cãn cứ vào khoàn lổ của bẻn được đẩu tư với mức trich lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại dơn vị khác và vốn chư sở hữu thực có nhân với tỷ lệ gôp vốn của Doanh nghiệp so với tổng số vốn góp thực tế của cảc bên tại đơn vị khảc.

Tăng. giàm số dụ̂ phòng tổn thất dầu tư vào công cụ vốn của dơn vị khác cần phải trích lập tại ngày kết thúc nãm tài chính dược ghi nhận vào chi phí tải chính.

## 4. Nguyên tẳc kế toán nọ̣ phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sồ trừ đi các khoàn ḍ̛̣ phòng phải thu khó đòi.

Việc phàn loại các khoan phai thu là phai thu khách hàng. phài thu nội bộ và phài thu khác dược thực hiện theo nguyèn tắc sau:

- Phai thu cưa khách hàng phán ánh các hooan phai thu mang tính chát thương mại phát sinh từ giao dịch có tỉnh chất mua - bán giữa cỏng ty và người mua là đơn vị độc lập với Tổng công ty. bao gồm cà các khoản phai thu vè tiền bán hàng xuát khấu uy thác cho dơn vị khác.
- Phài thu khác phán ánh các khoan phaii thu khỏng có tinh thương mại, không liên quan dến giao dịch mua - bán.

Dự phòng phải thu khó đòi dược lập cho tưng khoan nợ phài thu khó đòi cãn cứ vào tuối nợ quá hạn của các khoản nợ hoạ̃c dụ̂ kiển mức tổn thắt có thé xayy ra, cụ thé như sau:

- Đối với nợ phai thu quá hạn thanh toan:
- $30 \%$ giá trị đối với hhoan nợ phải thu quá hạn từ trèn 6 tháng dến dưới 1 năm.
- $50 \%$ giá trị đối vói hhoan nợ phải thu quá hạn từ 1 nảm đến dưới 2 năm.
- $70 \%$ giá trị đối với khoản nọ̣ phai thu qua hạn từ 2 nảm đến dưới 3 nǎm.
- $100 \%$ giá trị đối với khoan nợ phai thu quá hạn trên 3 nãm.
- Đối với nọ phai thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khà năng thu hồi: căn cứ vào dự kiển mức tổn thất để lập dự phòng.
Tāng. giam sồ dư dự phỏng nọ phai thu khó đỏi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tải chính đuợc ghi nhạ̀n vào chi phí quan lý doanh nghiệp.


## 5. Nguyèn tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sann có định đượ thé hiện theo nguyèn giả trừ hao mỏn lũy kế. Nguyên giá tài sản có định bao
 tài san đó vào trạng thải sẵn sàng sử dụng. Các chi phi phát șinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tāng nguyèn giả tải sản cố dịnh nếu cảc chi phi nà chăc chắn làm tảng lợi ich kinh té trong tương lai do sừ dụng tài sàn đó. Các chi phi khỏng thỏa mãn điếu kiẹ̉n trên được ghi nhận ngay vào chi phi.

# CONG: TYCOPIAN TA̧PDOAN SARA 



Cho man bai chobh hé thouc ngey 31 thang 12 mam 2020
Bän thyét minh Báo cáo tà chính tông hop (tiép theo)
Khi tai san cố dinh derere bán hay thanh lý, nguyên giá và khán hao läy ké durợ xóa số và bát ky khoan là lồ nào phá sinh do việe thanh ly dếu derẹe timh vào thou nhọp hay chi phi trong nâm.

Tài san cón dịh dượe khán hao theo pherong pháp dương thăng dưa trên thợi gian hợu dụng ước tinh. Sô nãm khâu hao cuà các loại taí sàn cố dịnh nhur sau:

Loai taii san cón dinh
Nhà craa, vạ̀ kiến trúc
May móc va thiét bị
Thiét bị, dung cur quan lý
Tài san cố dịnh khác

Số năm
06-25
05-12
03-05
03-08

## 6. Nguyên tắc ghi nhận nọ́ phải trả và chí phí phaii trả

Các khoan nọ̣ phai tra và chi phi phai trà dượ ghi nhận cho số tiển phải trá trong tưong lai liên quan dén hàng hóa và dịch vụ dã nhận dược. Chi phí phải trả dược ghi nhận dựa trên các ước tỉnh, hợp lý vê số lièn phải trà.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trà người bán, chi phí phải trả, phải trả nội bộ và phải trầ khác dượ thự hiện theo nguyên tắc sau:

- Phai trả người bản phản ánh các khoản phải trà mang tính chất thương mại phát sinh từ giaó dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập công ty, bao gồm cả các khoản phai trả khi nhập khầu thông qua người nhận ưy thác.
- Chi phí phài trả phản ánh các khoàn phaia trả cho hàng hóa, dịch vụ dã nhận dược từ người bán hoặc dã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa dủ hố sơ, tài liệu kế toán và các khoản phai trả cho người lao động về tiền lương nghi phép, các khoản chi phí sán xuất, kinh doanh phải trich trưóc.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán. cung cấp hàng hóa dịch vụ.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

## Vón dà̀u tur cüa chiu sơ hï̃u

Vốn đầu tư của chư sở hữu dược ghi nhận theo số thục tế đã đầu tư của các cổ đông.

## Thụ̆ng dur vốn cồ phà̀n

Thặng dư vốn cố phần được ghi nhận theo số chênh lệch giưa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu Khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách cua cố phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hảnh cô phiếu quỹ dược ghi giam thặng dư vốn cổ phần.

## Cổ phiĉ́u quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phi liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cố phiếu quỹ và dược phan ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành. chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cồ phiếu quỹ dược ghi vảo chi tiêu Thặng dư vốn cồ phần.
Các quỹ dược trích lập và sứ dụng theo Diểu lệ Công ty

# CONR, TY COPISANTAFHOAN SAKA 



Ban thesta miah Per the nuey 31 thang 12 nám 2020
Ban thoyta minh Bar, can tai chinh tomg hop (tiép theo)
8.

Ngoyén tác va phưong pháp ghi nhån chi phi thué thu nhâp doanh nghiệp hiç̣n hành

 lech tam thor geira thue chenh léch a weit lef nhuán ké toán la do diéu chinh các khoan chênh nhap thong phai chir che toan. cac chi phi khong dưoc trü cüng nhur diéu chinh các khoan thu porai chiu thes va cac khoan lỏ ducge chuyen.

Cóng ty có nghia vu nọp thué thu nháp doanh nghic̣p vớ thuế suát $20 \%$.
9. Nguvén tác sá phơợg pháp ghi nhąn doanh thu
a) Doam/t Itı cumg cấp dich ven

Doanh thu cung câp dich su dướ ghi nhán khi đöng thơi thòa mãn các điêu kiện sau:

- Doanh thu desoc xác dịnh tưong đói chác chán:
- Cókha náng thu duoco lgi ich kinh té tur giao dịch cung cáp dịch vụ đó;
- Xác dịh dưoc phán cóng vic̣c đã hoán thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

Xác dịnh đươ chi phi phát sinh cho giao dịch và chi phí đé hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đo

## b) Doanht thu hoạt dọng tài chinh

Doanh thu phàt sinh tự tién lãi tién ban quyén, có tực. Iqui nhuạ́n dược chia và các khoản doanh thu hoat đơng tai chinh khác duggc ghi nhạn khi thóa mãn đòng thời hai ( 02 ) điều kiện sau:

- Có kha nāng thu được lagi ich kinh té tư giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

10. Nguỳén tắc kế toán giá vốn hàng bán

Già vôn hàng bán trong nảm được ghi nhặn phú hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo wàn thu nguyén tắc thạn trọg.

Dói với chi phi nguyeen vật liẹ̉u trực tiếp tiéu hao vượt mức binh thường, chi phí nhân cóng, chi phí sản xuât chung có định khóng phán bó vào giá trị sản phả̀m nhạ̣p kho, kế toản phai tính ngay vào giá vón hang hán (sau khi trự đi các khoàn bôi thường, nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa đượ xác định là liéu thụ.

Khoan dự phòng giam giá hàng tồn kho được tính vảo giá vón hàng bán trên cơ sở số lượng hàng tốn kho va phán chénh lẹ̣ch giữa giá trị thuán có thé thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho. Khi xác dịnh khố lương hàng tôn kho bị giam giá càn phai trích lập dự phòng, kế toán phai loại trư khói lương hang tón kho dã ky dượ hợp đông tiẻu thụ (có giá trị thuẩn có thề thực hiện dược khóng tháp hơn già trị ghi só) nhưng chưa chuyên giao cho khách hàng nếu có bẳng chưng chắc chấn vé viẹ̣c khách hàng sẽ khōng tư bo thực hiện hợp đồng.

## 11. Nguyén tắc ké toán chi phí tài chính

Phan ánh những khoan chi phi hoạt đọng tải chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ lién quan đén các hoạt đọng dáu tư tà chính. chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh. lién két. lổ chuyèn nhương chưng khoán ngán hạn, chi phi giao dịch bán chứng khoán; Dự phong giàm giá chứng khoan kinh doanh. dự phòng tôn thát đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh hhi bán ngoại tẹ. lō tỵ giá hối đoai....
12. Nguỵén tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phi bán hàng phan ánh các chi phi thực tê phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung câp dịch vụ. bao góm các chi phi chào hàng. giới thiệu sản phầm, quảng cáo sản phẩm, hoo
hồng bán hàng, chi phí baoo hành sản phâm, hàng hoá (trì̛ hoạt động xây lấp), chi phi bảo quàn,
dông gôi. vạn choyén...

Chi phi quan ly doanh nghiệp phàn ánh các chi phí quàn lý chung cua doanh nghiệp gổm các chi phi vé luong nhàn viên bộ phạ̀n quan ly doanh nghiệp (tiền lurơng, tiển công, các khoản phụ
 quan ly doanh nghiệp; chi phi vạt liệu vīn phòng, cong cul lao dộng, kháu hao TSCD dung cho quan ly doanh nghiẹp: tiên thuê dất, thuế môn bài; khoản lập dụr phơng phai thu khó dỏi; dịch vụ

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phi thué thu nhạ̀p doanh nghiệp là thuế thu nhạ̣p hiện hành, durợc tinh dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thué chênh lẹ̣ch so với lợi nhuận kế toán là do điều chịnh các khoản chênh lệch tạm thơi giữa thué và kế toán, các chi phí không dược trừ cũng như diều chinnh các khoàn thu nhập khòng phai chịu thuế và các khoan lỗ được chuyển.

## 14. Công cụ tài chính

## i. Tài san tài chính

## Phän loai tài san tài chinh

Công ty phản loại các tài sản tài chính thành các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị họ̣p lỷ thông qua Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh, các khoan đầu tur nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tải chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chinh này phụ thuộc vào bàn chất và mục đích của tài sản tài chính và dược quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Täi sàn tài chinh đưrọ̣c ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cão két quà hoạt đọng kinh
doanh
Tải san tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị họ̣p lỷ thông qua Báo cáo két quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ đề kinh doanh hoặc dược xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thỏng qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh néu:

- Dược mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;
- Công ty có ý định nắm giữ nhằm mục dich thu lọi ngắn hạn;
- Công cụ tài chinh phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).


## Các khoàn đàu tur nắn giîr đến ngày đảo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày dáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ dáo hạn cố định mà Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

## Các khoain cho vay và phäi thu

Các khoàn cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoạac có thể xác dịnh và không dược niêm yết trên thị trương.

## Täi sàn tài chinh sẵn sàng đê bán

CONG TY CO PHAN TAP DOAN SARA<br>Kmsín 2. Dai lê Lê Nin, xầ Nghi Phư, thành phố Vinh, tinh Nghẹ́ An<br>BAOCAOTAI CIINII TONG HOP<br>Cho nam tait chinh két thue ngagy 31 tháng 12 nám 2020<br>Bàn thuyét minh Báo cáo tài chính tông hơp (tiếp theo)

Täi san tài chinh sẳn sàng đế bán là các tài sản tài chinh phí phái sinh đurge xác định là sãn sàng đế bân hoậc khòng dự̛̣ phân loại là các tài sàn tài chính ghi nhận theo giá trị hơp lý thông qua Báo cáo kết quả hoậ động kinh đoanh, các khoản đầu tư giỡ đến ngảy đáo hạn hoạ́c cảc khoàn cho vay và phai thu.

## Giá tri ghi sô ban đäu cua tài sam tài chính

Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dîng ghi nhận tại ngày bán. Tại thới điểm ghí nhận là̀n đầu, tài sản tài chi̛nh được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sán tài chính đó.

## ii. Nọ phải trả tài chính

Công ty phân loại nợ phải trả tài chính thành các nhóm: nợ phài trà tài chính được ghi nhận theo giá trị hơp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trá tải chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phản loại cảc khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bàn chất và mục đich cua khoan nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nọ phai trà tài chinh đurợc ghi nhận theo giả trị hợp lỷ thông qua Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Nợ phải trả tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nợ phải trả tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh nếu:

- Được phát hành hoạ̃c tạo ra chủ yếu cho mục đích mua lại trong thời gian ngắn;
- Cong ty có ý định nắm giữ nhằm mục đich thu lọi ngắn hạn;
- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một họ̣p đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).


## Các khoan nợ phai tra tài chinh đirợc xác định theo giá trị phân bố

Nọ phải trả tài chinh được xác định theo giá trị phân bổ được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu cua nợ phải trả tài chỉnh trừ đi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tinh theo phương pháp lãi suất thực tế cuia phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giàm trừ (trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng một tài khoản dự phòng) do giam giá trị hoặc do không thề thu hồi.

Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc một nhóm nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoạ̃c chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tỉnh sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòng đởi dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuần của nợ phài trả tài chính.

Giá trị ghi sổ ban đầu cua nợ phải trả tài chính
Tại thởi điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính dược xác định theo giá phát hành cộng các chi phi phát sinh liên quan trụ̣c tiếp đến việc phát hành nợ tài chinh đó.

## iii. Công cụ vốn chủ sỏ̉ hữu

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp dồng chứng tỏ dược những lợi ích còn lại về tài sản của Công ty sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.

GONG; TI COPHANTAR DOANSARA



Aan thuift minh Raoc cantai chinh tong hopp (trep theo)

## 15. Bù trì càc công cẹt tài chinh

Cac tà can tà chonh aà ner phai trà tài chính chi dược bì tri̛ với nhau và trình bày giá trí thuần trên
Bang call dou ke toan khi da chi khi Cong ty

- Coy yuyen hepp pháp dé bí trír giá trí da derere ghi nhán: và
- Cir dur dinh thanh toán trèn cơ sơ thuàn hoậc ghi nhạ̀n tài sán và thanh toán nơ phái trà cùng met than diem.

16. Bảo cảo theo bộ phận

Rô phặn theo linh vure kinh doanh là một phà̀n có thể xác dịnh riêng biĉ̣t tham gia vào quá trinh can vuât hoạ̃c cung cầp sân phấm. dịch vụ̂ và có ruii ro và lọi fich kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh thac

Bẹ phain theo hhu vưe địa lý là mọ̀t phàn có thé vác dịnh rièng biệt tham gia vào quá trình sán xuất hoạ̀c cung câp san phầm. dịch vụ trong phạn vi mọ̀t môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ich kinh tê khảc vỡi các bọ̀ phạ̀n kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.
17. Bên liên quan

Cac bén durợc coi là liên quan nếu một bèn có kha năng kiềm soát hoặc có ảnh hưởng dáng kể đối đơi bén hia trong viẹc ra quyêt định cảc chinh sách tài chính và hoạt động. Các bẻn cūng dược xem lả bén lièn quan nếu cùng chịu sụr kiêm soát chung hay chịu anh huơng dảng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ cùa các bèn liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiéu hon hinh thức pháp ly.

Giao dịch với các bên có liên quan trong nãm được trình bày ở thuyết minh số VII.I.

CONG: TY COPHAN TAP OOAN SARA


Cho näm tait chosh ké thoc ngay 31 thang 12 nàm 2020
Ban thuŷ̂́ minh Báo câo tà chinh tông hop (tiêp theo)
V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOȦN MUC TRINH BȦ TRONG BÄNG CÂN DÓI KE TOAN TONG, HOP

1. Tiền và cảc khoàn trong drơng tiền

|  | Số cuối năm | Số đầu nám |
| :---: | :---: | :---: |
| 1cı mã | 2.044 .401 .259 | 2.314 .131 .210 |
| Tien giri ngân hàng không kỳ hạn | 20.796 .976 | 20.176 .803 |
| Cong | 2.065.198.235 | 2.334.308.013 |

2. Các khoản đầu tu tài chính
a) Dầu tơ vào công ty liên doanh, liên kết

| Cong ty Có phần Borsmi | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|  | 28.370.982.092 | 3.310 .820 .168 | 28.370.982.092 | 3.310 .820 .168 |
| Conge ty Cô phà̀n Dầu tur Chưng khoán Sara | 3.900 .000 .000 | 1.526 .807 .830 | 3.900 .000 .000 | 1.526.807.830 |
| Conng ty Cô phần Cóng nglộ Sara | 4.400 .000 .000 | 4.400 .000 .000 | 4.400 .000 .000 | 4.400 .000 .000 |
| Conge ty Có phà̀n Vinaken | 2.000 .000 .000 | 2.000.000.000 | 2.000 .000 .000 | 2.000 .000 .000 |
| Công | 38.670.982.092 | 11.237.627.998 | 38.670.982.092 | 11.237.627.998 |

b) Đầu tư góp vốn vào dơn vị khác
Công ty Cổ phần Thương mại
Hai Dãng
Công ty Cô phần Viền thông
Sara
Công ty Cô phằn Sara Media
Cong ty Cồ phần Sara Window
Truơng Dại học Dông Dô (*)
Cọng

| Số cuối năm |  | Số đầu nãm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| 450.000 .000 | 450.000 .000 | 450.000 .000 | 450.000 .000 |
| 1.700.000.000 | 1.016.520.239 | 1.700 .000 .000 | 1.016.520.239 |
| 1.800 .000 .000 | 560.271 .197 | 1.800 .000 .000 | 560.271 .197 |
| 3.850 .000 .000 | 1.839 .417 .141 | 3.850 .000 .000 | 1.839.417.141 |
| 9.000 .000 .000 | - | 9.000 .000 .000 | - |
| 16.800.000.000 | 3.866.208.577 | 16.800.000.000 | 3.866.208.577 |

(*) Khoản đầu tư góp vốn vào Dại học Đông Dô theo Hợp đồng góp vốn ngày 12 tháng 11 nām 2017. Theo đó Công ty Cồ phần Tập doàn Sara góp vốn 9.000.000.000 VND tương úng 450.000 cố phần. Dến thời điếm 31 tháng 12 năm 2020, Công ty dã góp đư vốn theo cam kết.
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Số cuối năm
Số đầu năm

|  | Số cuối năm |  | Số đâu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dư phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn | 1.558.411.449 | 1.558.411.449 | 1.558.411.449 | 1.558.411.449 |
| Học phi các lớp | 2.049.299.439 | 2.049.299.439 | 2.049.299.439 | 2.049.299.439 |
| Các khách hàng khác | 344.649 .556 | 344.649 .556 | 344.649 .556 | 344.649 .556 |
| Công | 3.952.360.444 | 3.952.360.444 | 3.952.360.444 | 3.952.360.444 |

CONG TY CO PHAN TẠP DOȦN SARA
Kın sỏ 2, Dại lộ Lé Nin, xà Nghi Phú, thảnh phó Vinh, tinh Nghệ An BAO CAO TAI CHINH TONG HOP
Cho nām tâ chinh kêt thưc ngày 31 thàng 12 nãın 2020
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tống hợp (tiép theo)
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

| Trã trırớc cho ngırời bán khác | Số cuối năm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá trị | Dư phòng | Giá trị | Dự phòng |
|  |  |  |  |  |
| Bà Trần Thị Binh | 5.100 .000 .000 | 5.100 .000 .000 | 5.100 .000 .000 | 5.100 .000 .000 |
| Ong Tràn Vãn Nam | 1.800.000.000 | $1.800 .000 .000$ | 1.800 .000 .000 | 1.800 .000 .000 |
| Các nhả cung cấp khác | 712.392 .204 | 712.392 .204 | 712.392 .204 | 712.392 .204 |
| Cọng | 7.612.392.204 | 7.612.392.204 | 7.612.392.204 | 7.612.392.204 |

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

## Phaii thu các cá hlaân khác Bà Tràn Thị Hiền Cọng

| Số cuối nãm |  | Số đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá tri | Dư phòng | Giá trị | Dự phòng |
| 1.085 .000 .000 | 1.085.000.000 | 1.085 .000 .000 | 1.085 .000000 |
| 1.085.000.000 | 1.085.000.000 | 1.085 .000 .000 | $1.085 .000 .040$ |
| Số cuối năm |  | Số dầu năm |  |
| Giá trị | Dư phòng | Giá trị | Dự phòn |
| 1.997.599.000 | - | 1.997.599.000 |  |
| 1.997 .599 .000 | . | 1.997 .599 .000 | - |

Phäi thư các bên liền quan
Thành vién Ban lãnh dao
Plaaii thu cảc tổ chiŕc và cá nhân

| Khác | 10.924 .224 .995 | 10.342 .780 .240 | 10.581 .597 .080 | 7.952 .084 .178 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

Tạm úng
3.090.696.062 $3.090 .696 .062 \quad 3.090 .696 .06$
3.090 .696 .062

Cóng ty Cố phần Vinaken $20.000 .000 \quad 20.000 .000$
Công ty Có phà̉n đầu tu xây

| 20.000 .000 | 20.000 .000 | 20.000 .000 | 20.000 .000 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 35.000 .000 | 35.000 .000 | 35.000 .000 | 35.000 .000 |

Cong ty Có phà̀n dược vật tur y té
Nghẹ̉ An
Bà Trần Thị Hương
$5.768 .000 \quad 5.768 .000$
5.768 .000
5.768 .000
$250.000 .000 \quad 250.000 .000$
250.000 .000
250.000 .000
$\begin{array}{llll}583.846 .712 & 583.846 .712 & 583.846 .712 & 583.846 .712\end{array}$
$6.187 .469 .466 \quad 6.187 .469 .466 \quad 6.187 .469 .466 \quad 6.187 .469 .466$
Dà́u tư dư án Vân Canh
Cac khoan phai thu ngắn hạn
hhac
$761.3+4.756 \quad 170.000 .000 \quad 751.444 .755$
170.000 .000

Cộng
$\begin{array}{llll}12.931 .723 .996 & 10.342 .780 .240 & 12.921 .823 .995\end{array}$
10.342 .780 .240
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Sô đàu nàm | (22.992.532.888) | (22.992.532.888) |
| Trich lạ̣p dự phòng bô sung | - | - |
| Hoàn nhạ̀p dụr phòng | - | - |
| Số cuối năm | (22.992.532.888) | (22.992.532.888) |

Chi tiét dự phòng phaia thu khó đöi được trình bày tại phụ lục 1 .
CONG TY CO PHAN TAP DOAN SARA
Km sô 2. Dại lộ Lê Nin. xã Noghi Phứ, thành phố Vinh, tinh Nohệ An báo cáo tal chính tóng hợp
Cho năm tai chinh kết thúc ngày 31 thâng 12 nảm 2020
Ban thuyết minh Báo cáo tài chinh tồng họ̣p (tiếp theo)
8. Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Số đầu năm
Số cuối năm
Trong đó:
1.025.313.121

1.025 .313 .121

| Thiết bị, dụng cụ <br> quản lý |
| :---: |
| 129.911 .216 |
| 129.911 .216 |

129.911.216

| 129.911 .216 |
| ---: |
| 129.911 .216 |



$\begin{array}{r}\begin{array}{c}\text { Tài sản cố dịnh } \\ \text { khảc }\end{array} \\ \hline 549.099 .000 \\ \hline 549.099 .000 \\ \hline\end{array}$
549.099.000
549.099.000



## CONG TY CO PIIAN TAP DOȦN SARA


BAOCAO I AI ClliNII TONG Hop
Cho năm thi chinla hé thone llop
Ban thuyêt minh Bat ngay 31 thang 12 nâm 2020

- Cơng họp (tiếp theo)

10. Chi phí xây dựng co bản dở dang

Xày dụng trường học tại Lào

| Số cuối năm | Số dầu năm |
| ---: | ---: | ---: |
| 265.721 .156 |  |
| $\mathbf{2 6 5 . 7 2 1 . 1 5 6}$ | 265.721 .156 |

11. Phải trả ngıoòi bán

| Công ty Cồ phần Thương mại Anh Đức | Số cuối năm |  | Số dầu năm |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | 186.932 .000 |  | 186.932 .000 |
| Cong ty TNHH Hài Yến | 36.369 .400 | 36.369 .400 |  |
| Cộng | $\mathbf{2 2 3 . 3 0 1 . 4 0 0}$ |  | $\mathbf{2 2 3 . 3 0 1 . 4 0 0}$ |

12. Nguời mua trả trước tiền hàng

La khoan ứng trước tiền mua tài sản cố định của bên liên quan là Công ty Cồ phần Đầu tư NDH, số tiền 11.000 .000 .000 VND
13. Thuế và các khoān phải nộp Nhà ntrớc


## Thué giá trị gia tăng

Công ty nọ̣p thuế giá trị gia tãng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế $10 \%$. Riêng hoạt động giáo dục đào tạo không chịu thuế Giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất $10 \%$ đối với hoạt động đào tạo, $20 \%$ đối vởi các hoạt động kinh doanh khác.

Các loại thuế khác
Các loại thuế khác công ty kê khai và nộp theo quy định
14. Phải trả ngắn hạn khác

|  | Số cuối năm | Số đầu năm |
| :---: | :---: | :---: |
| Kinh phí công doản | 32.980 .404 | 33.580 .404 |
| Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 146.950 .025 | 146.950 .025 |
| Cọng | 179.930.429 | 180.530.429 |



## CONG TY CO PHAN TẠP DOÀN SARA

Kim số 2. Dai lô Lè Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, timh Nghệ An
BAOCAOTAI CIIINII TONG HOP
Cho nãm tai chinh kêt thuc ngay 31 thang 12 nâm 2020
Ban thuyêt minh Bảo cáo tài chính tổng hợp (tiêp theo)

## Côphiĉ́n

Số lự̛ng cổ phiĉ́u dãng kỷ phát hành
Số lương cổ phiĉ́n dã bán ra công chủng

- Cóphicuphó thong
- Cóphićll uru dãi

Số luọng cổ phiếu dực mua lại

- Cóphiću phó thông
- Cóphiču uru đãi

Số lượng cô phiĉ́u dang lưu hành

- Cóphiču phó thông
- Có phiĉ́u uru đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND .
VI. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BȦY TRONG BÁO CÁO KÉT QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOXNG HỢP

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động đào tạo

Doanh thu thuần $\quad$| Năm nay |
| :--- |
|  |

2. Giá vốn hàng bán
Giá vốn hoạt động đào tạo

Cộng

| Năm nay | Năm trức |
| :---: | :---: |
| 135.968 .323 |  |
| 135.968 .323 |  |

3. Doanh thu hoạt động tài chính

|  | Năm nay | Năm trước |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 39.244 | 8.252 .496 |
| Cọng | 39.244 | 8.252 .496 |

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí cho nhân viên
Chi phi khấu hao tài sàn cố định
Thuế, phí và lệ phi
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Các chi phí khác
Cộng

| Năm nay | Năm trước |
| ---: | ---: |
| 284.944 .228 | 301.705 .860 |
| 684.034 .261 | 920.189 .281 |
| 4.000 .000 | 3.000 .000 |
| - | 15.135 .654 |
| 41.390 .972 | 45.746 .200 |
| $\mathbf{1 . 0 1 4 . 3 6 9 . 4 6 1}$ | $\mathbf{1 . 2 8 5 . 7 7 6 . 9 9 5}$ |

## CONG TY CO PHAN TA̧P DOXAN SARA

Km só 2. Dai lô lé Nin. צà Nghí Phu, thành phó Vinh, tionh Nghệ An PAOCAOIAI IIINII IONG, llop
Cho näm lai chonh kel thue ngày 31 thang 12 năm 2020
Ban thuŷ́t minh Báo cáo tâ chinh tồng hơp (tiêp theo)
5. Thu nhập khác

| Tru | Năm nay | Năm trurúc |
| :---: | :---: | :---: |
| Itoa hông moi | 64.228 .638 | 41.849 .601 |
| Thu nhập khȧc | 3.850 .157 |  |
| Cọng | 68.078.795 | 41.849 .601 |

6. Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thué TNDN hiện hành năm 2020 dược dự tính nher sau:

Năm nay
(1.038.782.443)

Tỏng lơi nhuận kế toán truởc thuế
Các khoan điều chinh tăng, giàm lợi nhuận kế toán để vảc dịnh lợi nhuận chịu thué thu nhập doanh nghiệp

- Các khoan diều chinh tăng
- Các khoản điều chinh giảm

Thuu nhạ̣p chịu thué
$\square$
Thu nhập tinh thué
Thué suất thuế TNDN đối với hoạt động dào tạo
Thuế suấ thuế TNDN đối với họat động khác
Thuĉ́ thu hhộp doanh nghị̣̂p phaii nộp Chi phi thuế TNDN hiện hành

(1.492.764.049) nghiệp
Các khoàn điểu chinh tăng lợi nhuận kế toán đề xác định lọi inhuận phân bố cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phố thông
Lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cổ phiếu
Số lượng binh quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông dang luru hành trong năm
$\frac{\text { Nām trước }}{(1.492 .764 .049)}$

## 7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh

Năm nay
(1.038.782.443)
(1.038.782.443)

| 8.500 .000 |
| ---: |

$(122,21)$

CONG: TICOPHAN TAP DOAN SARA


Ban thené chinh hé thice neay 3 thang 12 nam 2020
Ban thoset minh Bü口 colo tà chinh tông hop (tiép theo)
8. Chi phí sän vuât kinh domblh theo yến tô

Chi phi nhàn conng
Chi phi hhán hao tài sàn có̉ dinh
Chi phi dich un mua ngodi
Chi phi khac
Công

## VII. NHÜNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch vơi các bên liên quan

Các thành vièn quan lỷ chu chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thảnh viên Hội đồng quản trị. Ban Tờng Giám dồc, kế toán trửng và các thành viên mật thiét trong gia dình các cá nhân này.

Tại ngày kếl thúc nãm taii chinh công nọ̣ của các bên liên quan dược trình bày tại thuyét minh V. 6 .

## Giao dịch với caic bên liên quan khac

Cac bén lièn quan khác với Công ty gồm:

## Bên liên quan

Công ty Cố phần Borsmi
Cong ty Chưng khoán Sara
Công ty Cỏ phần Công nghệ Sara
Công ty Cổ phằn Vinaken

## Mối quan hệ

Công ty liên kết
Công ty liên kết
Cong ty liên kết
Công ty liên kết

Trong nãm Công ty không phát sinh giao dịch với các Bên liên quan khác.
Tại ngày kế thúc nãm tài chính, không có số dư công nợ với các Bên liên quan khác.

## 2. Khả năng hoạt dộng liên tục

Tại ngày 31 tháng 12 nãm 2020 khoản lỗ lũy kế của Công ty là 49.197.573.559 dồng chiếm $56,8 \%$ vốn chư sơ hữu; Lưu chuyển tiền từ hoạt dộng kinh doanh bị âm 369.149.022 dồng; Các khoản đầu tur, phải thu bị tồn thất là khá lớn dã trich dọr phòng dược nêu tại các thuyết minh Các khoản đầu tư tài chính (thuyết minh V.2) : Các khoàn phải thu ngằn hạn khách hảng (thuyết minh V.3), Trà trước cho người bán ngắn hạn (thuyết minh V.4), Phải thu về cho vay ngắn hạn (thuyết minh V.5), Phải thu ngắn hạn khác (thuyết minh số V .6 ). Những diểu kiện nảy chi ra sụ̣ tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thê gây ra sụ̣ nghi ngờ về khá năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên năm 2020, Công ty dang tích cực dưa ra các giải pháp dề giải quyết tình trạng khó khăn tài chính cua Công ty. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 Công ty không có bất kỳ khoản nọ̣ dến hạn nào không có kha nãng thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trà (dã loại trìr anh hương cua khoàn img trước cuia người muat vè mua hán tài sàn cố dịnhl) trên Tổng tài sàn hầu như không đáng kể (chi chiếm $1,38 \% /$ tông Tài sản).

# CONG: TV COPHAN TAPIOANSARA 



Ban thusé minh Báncén neat 31 1háng 12 nam 2020
ocán thi chinh tông hơp (tién theo)
 viéc lap Bao cáo thi chinh theo già dinh hoat dông liên fuc.

## 3. Thông tin bồ phận

Thing tin bô phân ducere trinh bay theo linh vure kinh doanh và khu vưe dia lý Báo cáo bé phận chinh yén la theo linh vere kinh doanh dera trên cor cán tô chức và quan ly nọi bọ va hé thóng Bao cao tai chinh noi bó cua Cong ty do các hoat dong kinh doanh cua Cong ty derẹc tó chúr va quan
 kinh doanh cung cap càc sán phàm khác nhau và phuc vu cho các thị trừng khà nhau.

## Linls vurc Kinlı Joanh

Hoạ dọng kinh doanh chinh trong nām của Công ty là hoạt dộng giáo dục dào tạo, ngoài ra công 1) Khong co hoat dông trên linh vự khác.

## Khu verc dia ly:

Ngoài tru sở dạ̃t tại Km số 2. dại lộ Lè Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tịnh Nghệ An. Cōng ty không có cong ty con hay chi nhánh nào khác. Do dó, Công ty không có nghĩa vụ phải trình bày Báo cáo bọ phạ́n theo hhu vực dịa lý theo quy dịnh cua Chuấn mực kế toán Việt Nam VAS số 28 Báo cáo bọ phận.

## 4. Rui ro tín dụng

Rui ro tin dụng là ruii ro mà một bên tham gia trong hợp dồng không có khả nãng thực hiện được nghĩa vụ cua minh dần đến tổn thắt về tài chính cho Công ty.
Công ty có các ruii ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chînh (tiền gừi ngận hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

## Phai thu khách hàng

Cong ty giàm thiểu ruii ro tín dụng bằng cách chi giao dịch với các dơn vị có khả năng tải chính tốt, yêu cấu mo thu tîn dụng đối với các đơn vị giao dịch lần đầu hay chura có thông tin về khà năng tài chính và nhản vièn kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu dể đôn đốc thu hồi. Trên cơ sơ này và khoàn phải thu của Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nhau nên rui ro tín dụng không tập trung vào một khách hàng nhất dịnh.

## Tiền gi̛i ngân hàng

Phần lởn tiền gữi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

## 5. Rüi ro thanh khoản

Rui ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thụrc hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý ruii ro thanh khoàn. Rủi ro thanh khoản cual Công ty chư yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời diểm dáo hạn lệch nhau.

Công ty quan lý ruii ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương dương tiển phù họ̣p và các khoản vay ở mức mả Ban Tổng Giám dốc cho là đủ dể đáp úng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng cua những biến động về luồng tiền.

\author{

# CONG TY COPIIAN TAP DOAN SARA 

 <br> Km số 2. Dai lo Lè Nir, bó DOAN SARA <br> BAOCAO TAl Chingl Tơng hhi Phut, thành phố Vinh, tinh Nghệ An <br> Cho nâm tai chinh hú mac <br> Ban thuyêt minh Bato cie ngily 31 thàng 12 nân 2020 <br> 者}

Thời hạn thanh toán cüa các khoàn nợ phaii trà taỉ chính dưa trên các khoản thanh toán dụ̣ kiến theo họp dông chura duọe chiĉ́l khâu nhur sau:
Số cuối năm
Vay và nọ
Phai tra nguò̀i bán
Các khoàn pháa trả khác
Cộng

| Tir 1 năm trò vuống | Trên I năm dến 5 năm | Trên 5 nǎm | Cọng |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100.000 .000 | - | - | 100.000 .000 |
| 223.301 .400 | . | - | 223.301 .400 |
| 353.752 .201 | - | - | 353.752 .201 |
| 677.053.601 | - | - | 677.053.601 |

## Số dầu nãm

Phai tra nguời bán
Các Khoàn phài trà khác
Cộng

| 223.301 .400 | - | - | 223.301 .400 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 180.530 .429 |  |  |  |
| $\mathbf{4 0 3 . 8 3 1 . 8 2 9}$ | - | - | 180.530 .429 |

Cong ty cho rằng múc đọ̀ tập trung rưi ro dôi với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh oán các khoản nợ dến hạn từ dòng tiển tì̛ hoạt dộng kinh doanh và tiền thu tư các tai sản tải chính đáo han.

Giá trị hợp lý cùa tài sản và nợ phài trả tài chính

## Tài sản tài chính

| Giá trị sổ sách |  | Giá trị hơp ly |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Số cuối năm | Số dầu năm | Số cuối nãm | Số dầu năm |
| 2.065.198.235 | 2.334 .308 .013 | 2.065.198.235 | 2.334 .308 .013 |
| 2.588 .943 .756 | 2.579.043.755 | 2.588.943.756 | 2.579 .043 .755 |
| 40.367.145.517 | 40.367 .145 .517 | 40.367.145.517 | 40.367.145.517 |
| 45.021.287.508 | 45.280.497.285 | 45.021.287.508 | 45.280.497.285 |

Nọ phải trả tài chính

| Vay và nợ | 100.000 .000 | - | 100.000 .000 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Phài tra nguời bán | 223.301 .400 | 223.301 .400 | 223.301 .400 | 223.301 .400 |
| Các khoan phả trà khác | 353.752 .201 | 180.530 .429 | 353.752 .201 | 180.530 .429 |
| Cọng | 677.053.601 | 403.831.829 | 677.053.601 | 403.831 .829 |

Giá trị hợp lý cua các tài sán tài chính và nợ phải trả tài chính dược phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chinh có thể dược chuyển đồi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đư hiểu biết và mong muôn giao dịch.
Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau để uớc tinh giá trị hợp lý:

- Giá trị họ̣p ly̆ cua tiền mạat, tiền gưi ngân hảng ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải tra cho người bán và nợ phải trả ngân hạn khác tương dương giá trị sô sách của các khoản mục này do những cong cụ nảy có ky hạn ngắn.
- Giả trị hợp lý cua các khoan phai thu và cho vay có lãi suất cố định hoặc thay đồi được đánh giá dựa trên các thông tin như lãi suất, rủi ro, khả năng trả nợ và tinh chất rủi ro liên quan đến hhoàn nọ. Trên cơ sở đánh giá này Công ty ước tính dự phỏng cho phần có khá năng không thu hồi dượ.
- Giả trị hợ lý cua các tài sản tài chinh sã̃n sàng để bán được niêm yết trên thị trường chứng Khoán là giả công bố giao dịch tại ngày kêt thúc nǎm tài chính. Giá trị hợp lý của các tài sản tài chinh sã̃n sàng đê bán chura niêm yết được ước tỉnh bằng các phương pháp định giá phù họp.


## CONG, TYCOPHAN TAுDOOAN SARA


RAOCAOI I CIIINI TONG; IIO
Cho nüm tai chioh két thoc ngay 31 thang 12 näm 2020
Ban thoyêt minh Bảo cho tài chinh tông hơp (tiêp theo)

## 6. Ruii ro thị troròng

Rai ro thi truong là rii ro mà giá tri hơp ly hoăc các luông tiên trong tưong lai cua cong cur tai chinh sè biến dông theo nhơng thay dổi cuia giá thị trương. Rii ro thi trương bao gốm 3 loại: rui ro ngoą tệ, rui ro lãi suát và mii ro vê giá khác.

Các phân tich về dộ nhạy trinh bày dưới dây dược lập trên cơ sở giá trị các khoản nợ thuần, tỷ lệ giữa các khoan nơ có lãi suất cố dịnh và các khoản nợ có lãi suấ thả nổ là không thay đồi.

## Rui ro ngoại tệ

Rui rongoại tẹ là rui ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tải chính sẽ biến động theo nhỡng thay dồi cua tỳ giá hối doái.

## Rui ro lãi suất

Rui ro lãi suất là rui ro mà giá trị họ̣p lý hoặc các luồng tiển trong tương lai của công cụ tải chính sẽ biên động theo những thay dồi của lãi suấ thị trường.
Rui ro lãi suât cua Công ty chủ yếu liên quan dến tiển và các khoản vay.
Cong ty quan lý rui ro lãi suất bằng cách phân tích tinh hinh thị trương dể có được các lãi suất có lọi nhất và vã̃n nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

## Rüi ro vè giá khác

Rủi ro vè̀ giá khác là rủi ro mà giá trị họ̣p lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tải chinh sẽ biên động theo những thay dổi của giả thị truờng ngoài thay dổi của lãi suất và tỷ giá hối doái.
7. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc nãm tài chính

Ban Tông Giám dốc Công ty khằng dịnh không có sụ̣ kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 cho đến thời diểm lập báo cáo nảy mà chưa được xem xét diều chinh số liệu hoặc công bô trong Báo cáo tài chinh tồng hợp.
8. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh đầu nãm được lấy theo Báo cáo tài chinh tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

## Người lập biểu



Kế toán truởng


Trần Thị Chuyên


Trần Đinh Cầu
CONG TY CO PHAN TAP DOAN SARA
Km số 2. Dại lộ Lè Nin. xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tinh Nghệ An BAO CAO TAI CHINH TÓNG HỌP
Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tống hợp (tiếp theo)
Phụ lục 01: Chi tiết các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đỏi



[^0]:    Try Só Chinh:
    
    
    Chi nhánh tai Hà Nôi:
    S6 21 ngá 80, ptól luhàn Hoa, Phuơng Nhán Chinh. Quăn Thanh Xuân, IP. Hà Nộ

