CÔNG TY MẸ - TẠP ĐOȦN HÓA CHÁT VIẸTT NAM

## bÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2016

Bo'n vị báo cáo: Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chẩt Việt Nam Eịa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nộ̀i
(Ban hàuh theo Thông tu số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chúnh)

## BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN GIỬA NIÊN ĐỘ <br> (Dang tóm luợc)

Tai ngày 30 tháng 6 năm 2016
Won vị tính: triệu dồng

| TȦl SẢN | $\begin{aligned} & \text { Mā } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | 30/6/2016 | 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | 2 | 3 | 4 |
| A-- XȦI SAN NGÁN HAN ( $100=110+120+130+140+150$ ) | 100 | 3.500 .476 | 3.826 .094 |
| I. Tiền và các khoan tưong đương tiền | 110 | 705.505 | 971.523 |
| II. Các khoan đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 151.500 | 477.000 |
| III. Các khoàn phài thu ngắn hạn | 130 | 2.545 .601 | 2,138.035 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | - | 149 |
| V. Tài sàn ngán hạn khác | 150 | 97.870 | 239.387 |
|  |  |  |  |
| B-TȦI SẢN DȦY HACN $200=210+220+230+240+250+260)$ | 200 | 18.916 .780 | 18.566 .730 |
| I- Các khoản phải thu dài han | 210 | 8.651 .922 | 8.327 .538 |
| II. Tài sàn cố định | 220 | 3.361 | 3.770 |
| III. Bất động sàn đầu tư | 230 | 8.397 | 8.397 |
| IV. Tài sàn dờ dang dài hạn | 240 | 229.726 | 229.046 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 10.017.153 | 9.991 .738 |
| VI, Tài sàn dàj hạn khác | 260 | 6.221 | 6.241 |
| TỞNG CỘNG TÀ̇ SẢN ( $270=100+200$ ) | 270 | 22.417 .256 | 22.392 .824 |
|  |  |  |  |
| NGUȮN VÓN | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | 30/6/2016 | 01/01/2016 |
| A - NƠ PHÅI TRÄ ( $300=310+330$ ) | 300 | 8.597 .168 | 8.651 .066 |
| L. Nợ ngắn hạn | 310 | 1.290 .224 | 1.337 .144 |
| II. Nọ dài hạn | 330 | 7.306 .944 | 7.313 .922 |
| B - VÓN CHÚ SỞ HỮU $(400=410+430)$ | 400 | 13.820.088 | 13.741.758 |
| I. Vốn chủ sờ hữu | 410 | 13.818 .318 | 13.739 .953 |
| Il. Nguồn kinh phí và quŷ khác | 430 | 1.770 | 1.805 |
| TỎNG CÔNG NGUOON VÓN ( $440=300+400$ ) | 440 | 22.417 .256 | 22.392.824 |



Đơn vị báo cáo: Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Địa chi: Số 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIŨA NIÊN ĐỘ

(Dang tóm lược)
Kỳ kế toán tù ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đon vị tinh: triệu đồng

| CHİ TIÊU | Mã <br> số | Kỳ này | Kỳ trước |
| :--- | :---: | :---: | ---: |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | 3.341 | 1.652 |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác | 31 | 256.746 | 316.672 |
| 3. Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 209.210 | 255.269 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 209.210 | 250.429 |

Hà Nôt, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu


Trần Quốc Cương


円onn vị báo cáo: Công ty mẹ - Tập đoỏn Hóa chất Viĉ̣t Nam Dịa chi: Số 1 A Tràng Tiĉ̀n, quậı Hoàn Kiĉ́m, TlP Hà Nội

BÁO CÁO LU'U CHUYẺN TIÉN TẸ
(Dang tóm lược)
Kỳ̀ Kế toán tù ngày 01/01/2016 dến ngày 30/06/2016

| Don vị linh: triêu doông |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| CHİ TIÊU | $\begin{gathered} \text { Mãã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Kỳ này | Kỳ trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Lưu chuyền tiền thuần tử hoạt động kinh doanh | 20 | 111.340 | (276.653) |
| 2. Lưu chuyền tiền thuần từ hoat đông đầu tư | 30 | (334.865) | 441.203 |
| 3. Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (42.493) | (60.436) |
| 4. Lın chuyền tiền thuần trong kỳ ( $50=20+30+40)$ | 50 | (266.018) | 104.115 |
| 5. Tiê̂n và tương đưong tiền dầu kì | 60 | 971.523. | 705.037 |
| 6. Ảnh hường cưa thay đồi tỳ giá hối đoái quy dổi ngoại tê | 61 |  |  |
| 7. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( $70=50+60+61$ ) | 70 | 705.505 | 809.151 |
| 1 |  |  |  |

Ngưở lập biểu


Trần Quốc Cương

Kế toán trưởng


