

## BÁO CÁO thữ̃̀ng Niên <br>  <br> ANNUAL REPORT

Lập tháng 04 năm 2017


## MỤC LỤC

Stt Nội dung Trang
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị ..... 2
I Thông tin chung ..... 3
1 Thông tin khái quát ..... 3
2 Chặng đường 10 năm phát triển ..... 3
3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ..... 5
4 Cơ cấu tổ chức, mô hình quản tri ..... 6
5 Công ty con, công ty liên kết ..... 11
6 Định hướng phát triển ..... 13
7 Các rủi ro ..... 14
II Tīnh hình hoạt đông trong năm ..... 16
1 Hoạt động sản xuất kinh doanh ..... 16
2 Tổ chức và nhân sự ..... 17
3 Tình hình đầu tư các dự án ..... 21
4 Tình hình tài chính ..... 31
5 Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư chủ sở hựu ..... 32
6 Báo cáo phát triển bển vựng ..... 33
III Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ..... 37
1 Đảnh giá kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh ..... 37
2 Tình hình tài chính về tài sản và nợ phải trả ..... 40
3 Tổng quan về thị trường và định hướng phát triển năm 2017 ..... 40
IV Đánh giá của Hội đồng quản trị ..... 44
1 Đánh giá của HDQT về các mặt hoạt động của Dream House ..... 44
2 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc ..... 44
3 Các kế hoạch, định hướng ..... 44
V Quản trị Công ty ..... 40
1 Hội đồng quản trị ..... 40
2 Ban kiểm soát ..... 49
3 Giao dịch và thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban điểu hành, Ban ..... 49 kiểm soát
VII Báo cáo tài chính ..... 50

## THÔNG ĐIỆP

## CỦA CHỦ T!̣CH HỘI ĐÒNG QUẢN TR!

## Kính thưa Quý cỗ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin gửi tới Quý cỗ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

Nǎm 2016, kinh tế Việt Nam có nhiều cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh lẫn ỗn định kinh tế vị mô. Thị trường bất động sản tiếp tục khởi sắc nhờ nhu cầu tăng.

Với Công ty CP Đẩu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House), đây là năm chứng kiến sự phát triển vượt bậc. Bám sát định hướng chiến lược là tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bên cạnh đầu tư vào các doanh nghiệp/tài sản có tiềm năng, phù hợp mưc tiêu phát triển bền vựng nhằm tối đa hóa lợi nhuạ̉n, Ban lănh đạo cùng toàn thể CB - CNV Dream House đã nỗ lực phấn đấu, mang lại hiệu quả kinh doanh rö̀ ràng, hoàn thiện mô hình cunng như đỉnh hướng phát triển, kiện toàn bộ máy nhân sự để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển, nâng cao vi thế Dream House để sẵn sảng cho bước phát triển nhanh hơn từ năm 2017. Công tác đầu tư, phát hành vốn, sử dụng vốn và thu hút các nguồn tài nguyên... đã được Ban lãnh đạo triển khai theo đúng kế hoạch, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở nhạ̊n định triển vọng thị trường BĐS tử năm 2017 trở đi sẽ tiếp tục phát triển ổn định, Hội đồng quản trị sê tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điểu hành nhằm triển khai thảnh công kế hoạch kinh doanh năm 2017 cüng như đạt được các mục tiêuu cho giai đoạn tiếp theo.

Một lần nữa, tôi xin gừi đến Quý Cổ đông lởi tri ån vl đả luôn ủng hộ, đồng hành cùng Dream House trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng, với chiến lược, mục tiêu hoạt động rö ràng cùng với nguồn lực hiện có và sự đồng lòng của cỗ đông... Dream House së hoàn thành kế hoạch năm 2017, đạt được kết quả đột biến từ năm 2018 cŭng như hoàn thành các mục tiêu/định hướng cho giai đoạn đến 2020, đưa Dream House trở thành một doanh nghiệp uy tin trên thị trường bất động sản Việt Nam, gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông, người lao động và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xă hội.

Trân trọng cám ơn!


## I. THÔNG TIN CHUNG

## 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch : Công ty Cở phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
Tên tiếng Anh : Dream House Investment Corporation
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 nǎm 2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 06 tháng 10 năm 2016

Vốn điều lệ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Trụ sở chinh
: 490.000.000.000 đồng

Trusa chinh
: 490.000.000.000 đồng
Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quâ̂n 1, TPHCM

Điện thoại
: (84.8) 38223771
Fax
: (84.8) 38223727
Website :www.dreamhouse.vn
Mã cổ phiếu
: DRH

## 2. CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIÊN

| 2016 | - Tháng 04/2016, phát hành riêng lè cho cở đông chiến lược tăng vốn điều lệ từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng. |
| :---: | :---: |
| 2015 | - Thực hiện tái cấu trủc toàn diện Công ty, chuyển hướng mạnh sang hoạt động đầu tư đự án. |
| 2010 | - Tháng $10 / 2010$ Công ty tăng vốn điều lệ lên 184 tỷ đồng từ mức 149, 9 tỷ đồng <br> - Tháng 07/2010, gần 15 triệu cổ phiếu của Công ty được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chi Minh <br> - Tháng 03/2010 trở thảnh Công ty đại chúng |
| 2009 | - Tăng vốn điều lệ lên 149,9 ty̌ đồng |
| 2008 | - Tăng vốn điều lệ lên 120,5 tỳ đồng |
| 2007 | - Tháng $06 / 2007$ tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng <br> - Tháng 04/2007 tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng |

2006 - Cuối năm 2006, các cỗ đông sáng lập góp thêm vốn với vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

- Tháng 03/2006, 07 cổ đông sáng lập thảnh lập Công ty CP Xây dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước (tiền thân của Công ty cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước) với vốn điều lệ 16,35 tỷ đồng


## * Các giải thưởng đạt đượ

- Chứng chỉ hệ thống Quản lý Chất lượng phù̀ hợp tiê̂u chuẩn ISO 9001-2000 trong lĩnh vực môi giới bất động sản, do Trung tâm chứng nhận Quacert - Tổng cục đo lường và quản lý chất lương chứng nhận ngày 06/02/2007. Năm 2010 được nâng cấp chuyền đổi thành hệ thống quản lýy chất lượng phù hợp tiêuu chuẩn ISO 9001-2008, do Quacert chứng nhận phù hợp ngày 04/10/2010
- Cúp vàng "Thương hiệu Việt hội nhập WTO nẳm 2008", do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tạp chí Thương hiệu Việt chứng nhận ngày 10/01/2008
- Cúp vàng "Thương hiệu - Nhăn hiệu" lần 3 năm 2008, do UBTW Mặt trận Tổ quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp vửa và nhỏ Việt Nam cấp ngày 30/08/2008
- Cúp vàng ISO lần 4 - năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận cho đơn vi xuất sắc trong việc áp dụng các hệ thống quản lỳ chất lượng theo chuẫn quốc tế
- Danh hiệu "Thương hiệu tinh hoa Việt Nam năm 2008", do Bộ ngoại giao, Báo thế giới và Việt Nam chứng nhận
- Danh hiệu "Top 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008", do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tạp chí thương hiệu Việt chứng nhận ngày 12/10/2008
- Chứng nhận "Doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu 2008", do Bộ Công thương cấp ngày 09/01/2009
- Danh hiệu "Thương hiệu nổi tiếng quốc gia" do Bộ Công thương, Hội Sở hữu tri tuệ VN, Cục Sở hữu trí tuệ VN và Mạng Nhản hiệu Việt trao tặng tháng 09/2010
- Bằng công nhận Bộ sách "Công trình Tri thức TPHCM chào mừng kỳ niệm 1.000 nǎm Thăng Long - Hà Nọi", gồm 23 đầu sách đă được chủ trỉ biên soạn và xuất bản bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước, là "Công trình kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội". do Ửy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng tháng 11/2010
- Danh hiệu "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển lần 4 năm 2010" do Bộ Công thương, Ban Tuyên giáo Trung Ương,... trao tặng tháng 01/2011 cho các doanh nghiệp có thành tich xuất sắc trong hội nhập quốc tế

|  |  | Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ' sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuê |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\checkmark$ | Kinh doanh nhà |
| Giấy phép số | $\checkmark$ | Môi giới bất động sản |
| 0304266964 do | $\checkmark$ | Tư vấn đầu tư |
| Sở Kế hoach và Đẫu tư TP.HCM cấp ngày 06 | $\checkmark$ | Dich vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dich vụ internet); |
| tháng 03 năm | $\checkmark$ | Đào tạo nghể |
| 2006, thay đôi | $\checkmark$ | Kinh doanh khách sạn |
| lần thứ $13 \mathrm{ngày}$ | $\checkmark$ | Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản |
| 06 tháng 10 | $\checkmark$ | Dich vụ định giá bất động sản |
|  | $\checkmark$ | Bán buôn, bán lè sách, báo, tạp chí, văn phȯng phẩm |
|  |  | Sản xuất phân bón |
|  |  | Bán buôn phân bón |

CƠ CÁU DOANH THU NĂM 2016


Hoạt động kinh doanh phân bón: Công ty thực hiện bán buôn, lảm đại lý phån bón cảc loại tứ năm 2011. Thị trường chủ yếu ở vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Doanh thu năm 2016 đạt 75.3 tỷ đồng, chiếm $70,8 \%$ doanh thu toàn Công ty.
Hoạt động Kinh doanh bất động sản: là hoạt động chủ lực mà Công ty định hướng trong tương lai. Thị trường chủ yếu là Thành phố Hồ Chi Minh và các tỉnh lận cận. Doanh thu năm 2016 đạt 23.8 tẏ đồng, chiếm 22,4\% doanh thu toàn Công ty.
Hoạt động môi giới bất động sản: Công ty thực hiện mô giới bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận Doanh thu đạt 4.4 tỳ đồng, chiém $4,1 \%$ doanh thu toàn công ty.
Hoạt động quản lý dự án, cho thuê văn phòng cǎn hộ: đây là mảng kinh doanh nhằm tặn dụng mặt bằng và tài sản là bất động sản đầu tư trong thời gian chờ bán. Thị trường chủ yếu tại Thành phố Hồ Chi Minh. Năm 2016, hoạt động này đóng góp khoảng 2,9 tỷ đồng doanh thu, chiếm $2,7 \%$ tổng doanh thu toàn Công ty.
4. CƠ CÁU TỎ CHỨC, MÔ HİNH QUÀN TR! 4.1. Sơ đồ tổ chức

CONGTYCON,

### 4.2. Mô hình quàn trị

a. Hội Đồng Quản Trị


Óng PHAN TÁN ĐẠT
Phó Chủ tich Hội đồng quản trì Ông tham gia HDQT từ tháng 06/2015, tháng 11/2015 ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm Tổng giám đốc


Ông TRÅN NGOC ÉINH
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Óng tham gia HĐQT từ tháng 06/2015


## Ông LÊ CHí HÙNG VIẸTT

Ủ̉y viên Hội đồng quàn trị kiêm
Phó Tổng giám đốc
Ông tham gia HĐQT từ tháng 09/2015

Ông Lą QUỚC KHÁNH
Üy viên Hội đồng quản tri
Ông tham gia HĐQT từ tháng 09/2016

b. Ban Kiểm Soát


> Bà ĐOAN THI MY̌ NHUNG
> Trưởng Ban kiếm soát
> Bà tham gia Ban kiếm soát từ tháng $06 / 2015$

Page | 8


Ông NGUYỄN HữU TRÍ
Thành viên Ban kiểm soát
Ông tham gia Ban kiểm soát từ tháng 06/2015

c. Ban Điều Hành


Ông PHAN TÁN ĐẠT
Phó Chư tịch Họi đồng quản trị Ong tham gia $H Đ Q T$ từ tháng $06 / 2015$, tháng 11/2015 ông đư̛ợc bổ nhiệm kiêm nhiệm Tổng giám đốc


## Ông LÊ Đình trung

Phó Tổng Giám đốc
Ông tham gia Công ty từ năm 2006, trải qua các chức vư Kể toán trưởng (20062008) và Phó Tổng Giám đớc (2009 nay)

Ông LÊ CHí HÜNg Viẹt
Ủ̉y viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
Ông tham gia HĐQT từ tháng 09/2015



### 5.1. Công ty con

## * Công Ty Cỗ phần Dia ốc An Phú Long

- Đja chỉ: 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản. Hiện nay, Công ty đang triển khai dự án D-Vela, đang được quan tâm rất nhiều trên thị trường Bất động sản
* Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
n Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
$\checkmark$ Giá trị đầu tư gốc / sồ sách : 109.890.000.000 đồng
$\checkmark$ Giá trị đầu tư theo mệnh giá : 79.960.000.000 đồng
$\checkmark$ Số lượng cổ phần nắm giỡ : 799.600 cổ phần
$\checkmark$ Tỷ lệ sở hữu : 99,95\%


### 5.2. Công ty liên kết

* Công Ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long
a Địa chỉ: T1-2 Chung cư Tây Nguyên Plaza, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
- Lïnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản
- Vốn điều lệ: 110.000 .000 .000 đồng
- Sở hữu của Công Ty CP Đầu tư Cǎn Nhà Mơ Ước: $\checkmark$ Giá tri đầu tư gốc / sổ sách : 23.540.700.000 đồng $\checkmark$ Giá tri đầu tư theo mệnh giá : 23.540.700.000 đồng $\checkmark$ Số lượng cổ phần nắm giợ : 2.354.070 cổ phần $\checkmark$ Tỳ lệ sở ḥ̛̛u : 23,37\%

Lĩnh vưc hoạt động của công ty:

* Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hửu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
* Sản xuát phån bón và hợp chất ni tơ
* Công Ty CP Khoáng sàn và Xây dựng Bình Dương
- Địa chỉ: Đại lộ Binh Dương, Phường Thuận Giao, Thị xă Thuận An, Tỉnh Binh Dương
- Vốn điều lệ: 234.000.000.000 đồng
- Sở hứu của Công Ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước:
$\checkmark$ Giá tri đầu tư gốc / sổ sách : 263.257.522.355 đồng
$\checkmark$ Giá tri đầu tư theo mê̂nh giá : 52.268.000.000 đồng
$\checkmark$ Số lượng cổ phần nắm giữ : 5.226.800 phần
$\checkmark$ Tỷ lệ sở hữu : 22,34\%
Lĩnh vực hoạt động, năng suất và doanh thu của công ty:
* Khai thác đá xây dựng
* Cao lanh
* Mỏ đất sét, gạch ngói
*. Cát xây dựng, Sản xuất và kinh doanh vật liệu xåy dựng
* Khu công nghiệp
* Trung tâm hội nghị tiệc cưới
\% Nước uống tinh khiét

HOẠT ĐỘNG CỦ̉A CÔNG TY LIÊN KẾT
Đơn vi: đồng

| Stt | Tên cong ty | Tống tài sản | Doanh thu $2016$ | Lợi nhuận sau thué 2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long | 110.000.000.000 | 1.531.027.867 | 373.942.030 |
| 2 | Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Blnh Dương | 234.000.000.000 | 849.803.038.269 | 205.762.443.886 |

## 6. ĐІ̣NH HƯỚNG PHÁT TRIÊN

### 6.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Dream house luôn phấn đấu đễ trở thành một công ty Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, điểu đó được thể hiện qua hai tiêu chi:
- Thông qua sự kết hợp cūng như cộng tác của các chuyên gia trong nước và quốc tế, luôn có một đội ngũ tiếp cận các cơ hội phát triển theo tiêu chí "win-win".
- Thông qua sự thấu hiểu cặn kë các quy trình xử lý của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và các dòng chảy thương mại trong việc cung cấp sản phẩm bất động sản mang dấu ấn riêng biệt.
6.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Dream house sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lỡi lả kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản.
- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện M\&A dự án của các đôi tác nhằm gia tăng quy̆ đất.
- Bên cạnh đó, Dream house cüng sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp (niêm yết hoặc chưa niêm yết) có tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vựng, nhằm gia tăng lợi nhuận cho Co̊ng ty.
6.3. Các mục tiêu đối với môi trường và sụ̣ phát triển của xã hội
- Với những hoạt động chính mả Dream house đỉnh hướng trong năm 2017 là kinh doanh bất động sản. Cùng với những dự án thiết thực để ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Công ty luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với môi trường sống và sự phát triển chung của toàn xă hội. Đó là một trong nhợng giá trị cốt lõi hình thành nên một Dream house vì cộng đồng.


## - Các mục tiêu đối với môi trường sống

- Y̌ thức bảo vệ môi trường sống luôn được khuyến khích trong đội ngũ cán bô̂ nhân viên của Dream house.
- Sử dưng nguồn năng lượng hợp lỷ và hiệu quả tránh lăng phí nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.
- Tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế và sử dưng các thiết bị được dán nhãn "xanh".
- Giảm thiểu các hoạt động gåy phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường, góp phẩn cải tạo môi trường sống và sức khỏe con người.
- Các mục tiêu đối với xã hội, cộng đồng
- Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thi và nông thôn thông qua việc đầu tư tại các đia bàn khó khăn, tập trung cho các huyệnn nghèo vùng cao.
- Tập trung hỗ trợ các điều kiện sống cơ bản cho ngưởi dân vùng khó khăn nhẳm giúp họ tập trung lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình tốt hơn.
- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu, có khả năng tiếp cận với các phương pháp, ky̆ năng quản lý hiện đại, tiên tién.
- Đầu tư cho công tác giáo dục, phát triển thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thế hệ tri thức tương lai của đât nước.
- Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho ngưởi lao động và cộng đổng.
- Tôn trọng quyền con người, đối xữ công bằng, tôn trộng nhân phẩm công như tập tực và giá trị con người tham gia vào hoạt động kinh doanh xây dựng tại Dream house.


## 7. CÁC RỪ RO

- Rủi ro là một sự kiện tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tièu của Dream House.
- Hoạt động trong môi trường biến động và nhiều rủi ro như thi trường bất động sản, Ban điều hành luôn ý thức và xây dựng những chính sách quản trị phù hợp để ứng phó với các loại rủi ro. Quá trình quản trị bao gồm: nhận diện/đánh giá rủi ro, xác định hạn mức rủi ro và kiểm soát rủi ro.


### 7.1. Rùi ro thị trường

Các rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi, tác động tiêu cực đến thu nhập hoặc vốn của Dream House do những
biến động của các yếu tố trên thị trường như giá bất động sản, thanh khoản trên thị trường bất động sản...

### 7.2. Rủi ro hoạt động

Rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỡi do con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh tử các khoàn chi phí, từ hoạt động đầu tư hoặc do các nguyên nhân khách quan khác.
7.3. Rủi ro pháp lý

Rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ, tuân thủ không đầy đủ, không đúng các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Dream House và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng không hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn hoặc do các nguyên nhån khác.

### 7.4. Rùi ro thanh toán

Rủi ro tiểm ẩn gåy ra tác động tiêu cực đến thu nhập hoặc vốn của Dream House do bên đi vay hoặc đối tác thực hiện không đúng, không đẩy đư các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng/Cam kết.

### 7.5. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro xảy ra khi Dream House không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi kịp thời các loại tài sản thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thi trường, phải huy động các nguổn khác với chi phí cao hơn so với thanh khoản hoặc không thể vay mượn để đáp ứng khả năng thanh toán.

### 7.6. Rủi ro môi trường

Rủ̉i ro phát sinh do Dream House hoặc nhà thầu trong khi xây dựng các công trình có thể gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm các quy đỉnh như: khói, bưi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, an toàn lao động...

## II. TİNH HİNH HOẠT ĐỌ́NG TRONG NĂM

1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Khoản muc | Thure hiẹn 2015 | Kê <br> hoach 2016 | Thure hiện 2016 | Tyle <br> TH/KH | $\begin{aligned} & \text { Tỳ lẹ } \\ & \text { TH/2015 } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tồng tàl sản | 326.859 |  | 832.805 |  | 254,8\% |
| Doanh thu thuần | 185.007 | 350.000 | 106.388 | 30,4\% | 57,5\% |
| Hoạt đọng kinh doanh phân bón | 136.370 |  | 75.275 |  | 55,2\% |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 42.840 |  | 23.848 |  | 55,7\% |
| Hoạt động mó giới bât động sản | 5.108 |  | 4.390 |  | 86,7\% |
| Hoạt động quản lý, thuê văn phòng | 689 |  | 928 |  | 134,7\% |
| Glá vốn hàng bán | 148.202 |  | 89.472 |  | 60,4\% |
| Lợi nhuận gộp | 36.806 |  | 16.916 |  | 45,96\% |
| Doanh thu hoạt động tài chinh | 13 | 26.500 | 52.890 | 199,6\% | 419.040,6\% |
| Cố tức, lọi nhuận được chia, chuyển nhượng vốn | - |  |  |  |  |
| Lải tiền gư̛i, cho vay... | 13 |  | 12 |  | 97,8\% |
| Chi phí tài chính | 11.375 |  | 5.202 |  | 45,7\% |
| Trong đó: Chi phi lăi vay | 7.153 |  | 17.209 |  | 240,6\% |
| Phần lăi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | - |  | 23.308 |  | 100\% |
| Chi phí bán hàng | - |  | - |  |  |
| Chi phi quản ly | 5.039 |  | 26.722 |  | 530,3\% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 20.404 | 83.890 | 61.191 | 72,9\% | 299,9\% |
| Lợi nhuận khác | - | - | 19.895 |  | 100\% |
| Tởng lợi nhuận ké toán trước thuế | 20.404 | 83.890 | 81.086 | 96,7\% | 397,4\% |
| Lơi nhuận sau thuế | 14.338 | 67.200 | 68.991 | 102,7\% | 481,2\% |
| Tỷ lệ chi trả cô tức (\%) | - | - | - | - |  |

* Trong năm 2016, Công ty tập trung vốn cho hoạt động đầu tư các dự án và thực hiện thoái vốn đầu tư tại một số đơn vi liên kết không phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

2. TÔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 2.1. Danh sách Ban điều hành

| Stt | Họ và tên | Chuic vy | Số lương cồ phần nắm gị̛̛̣ (*) | Tỳ lệ nắm giū: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Phan Tấn Đạt | Tổng giám đốc | 0 | 0\% |
| 2 | Lê Chi Hùng Việt | Phó Tổng giám đốc | 0 | 0\% |
| 3 | Lê Đinh Trung | Phó Tỗng giám đốc | 0 | 0\% |
| 4 | Lê Thị Thuần | Kế toán trường | 0 | 0\% |

(*): Lả số Iượng cố phiếu DRH nắm giữ tại ngảy 31/12/2016

### 2.2. Tóm tắt lý lịch Ban điều hành

* Ông: Phan Tấn Đạt - Tỗng giám đốc
- Họ và tên
: Phan Tấn Đạt
- Số CMND
: 212184047 cấp ngày 27/04/2015 tại Quảng Ngải
- Giới tinh
: Nam
- Năm sinh : 1984
- Nori sinh : Quảng Ngäi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ liên lạc : Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tải chính - Ngân hàng
- Quá trình công tác : Từ 2006-2009: Chuyên viên đầu tư tài chính Ngân hàng Eximbank

Từ 2009-2014: Phó Giám đốc đầu tư tài chính Ngân hàng Eximbank
Tử 2013 - 2014: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Trần Đức

Tự 2010-2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần

BĐS Lâm nghiệp Việt Nam
Từ 2015 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

* Ông: Lê Chí Hùng Việt - Phó Tổng giám đốc
- Họ và tên : Lê Chí Hùng Việt
- Số CMND : 024078900 cấp ngảy 30/12/2008 tại TPHCM
- Giới tinh : Nam
- Năm sinh : 1972
- Nơi sinh : Quảng Trì
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chì liên lạc : Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Quá trình công tác : Tự 1997-2006: Công tác tại Công ty Procter \& Gamble Việt Nam
Từ 2007-06/2016: Công tác tại Công ty Cồ phần Phát triễn và Tài trợ Địa ốc R.C
Tự 07/2016 - nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
* Ông Lê Đình Trung - Phó Tổng Giám đốc
- Họ và tên : Lê Đình Trung
- Số CMND : 191342383 cáp ngày 13/08/2007 tại Thừa Thiên Hué
- Giới tính : Nam
- Năm sinh : 1975
- Nơi sinh : Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Đia chỉ liên lạc : Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác : Từ 2000-2004: Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng điện Quyết Tiến
Từ 2005-2006: Kế toán trưởng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Than Việt Nam

Từ 2006-2008: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Từ 2009 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

* Bà Lê Thị Thuần - Kế toán trưỡng
- Họ và tên
: Lê Thị Thuần
- Số CMND : 211635108 cấp ngày 02/07/2002 tại Binh Định
- Giới tính : Nữ
- Năm sinh : 1979
- Nơi sinh : Bình Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Đja chỉ liên lạc : Thành phố Hồ Chí Minh
- Trinh độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác : Từ 2003-2004: Công ty Mega Products Ltd Từ 2005 - 2007: Công ty TNHH Bao bl Hoàng Hà
Từ 2008 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước


### 2.3. Thay đổi Ban điều hành trong năm

| Họ và tên | Chưc vu tai DRH | Thời điềm bất đầu là ngưở có liên quan | Thờ điểm không cón là người có liên quan | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyễn Xuân Phú | Phó Tổng Giám đốc |  | 01/01/2017 |  |

2.4. Tình hình thay đổi nhân sự, các chính sách đối với người lao động
a. Tổng số lao động của Dream house

| Thông tin cơ bản | Năm 2015 | Năm 2016 |
| :--- | ---: | ---: |
| Tỏng số CBCNV | 27 | 82 |
| Trình độ từ Đại học trở lên | 23 | 63 |
| Trình độ đến Cao đẳng | 4 | 4 |
| Trình độ Lao động phổ thông | 0 | 15 |
| Thu nhập bình quân/tháng (triệu đồng) | 11,3 | 19,68 |

b. Chính sách nhân sự và phúc lợi xã hội

- Dream house chú trọng vào bốn mục tiêu quan trọng tạo tiền đề thúc đẫy nguồn nhân lực cũng như phát huy tối đa nǎng lực của bản thân mỡi nhân viên.


## CHINH SACH <br> TUYEN DUNG

- Dream house nhận đinh con người là một trong như̈ng nhân tó quan trong.
- Ban hành quy chế tuyển dụng cụ thé theo kế hoaach hàng năm và từng giai đoạn.
- Trẻ hóa đội ngû quản lý, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, năng động.


## CHINH SACH <br> DAO TAO

- Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố hàng đẩu để Dream house có thể cạnh tranh và tồn tại.
- Xåy dựng quy trinh đào tạo khoa học, hệ thống nhằm đem lại hiệu quả cao.
- Mở các khóa đảo tạo tại công ty, cho nhân viên tham gia khóa học bên ngoài.

CHINH SACH LƯONG-THUOONG

- Đảm bảo chế độ lương cơ bản theo công việc được phân công.
- Chính sách đăi ngộ, lương hấp dẩn, tạo động lực nâng cao hię̣u quả công việc.
- Chính sách khen thưởng hợp lý về ý tưởng, sáng tạo, tính năng động góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

CHINH SACH PHƯC LỢ XÃ HOOI

- Dream house luôn xem phúc lợi xã hội của nhân viễn là mục tiêu hàng đầu.
- Thực hiện chưong trinh cho các cán bộ công nhân viên nghỉ mát, du lich trong và ngoài nước.
- Các chương trình văn thế my nhẳm gẳn kết tinh thần đoàn két giựa các cán bộ nhân viên.
c. Thống kê Quỹ lương, thưởng 2016
- Quỹ lương thực hiện trong kỳ: 14.664.861.120 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đă thực hiện trong kỳ: 1.168.117.907 đồng.
- Thu nhập bình quân lao động nắm 2016: 19.683.035 đồng/người/tháng, tăng 104,5\% so với năm 2015 (9.623.033 đồng/ngưởi/tháng).
- Số lượng lao động, trình độ lao động, quỹ lương, thu nhập bình quân lao động... thực hiện năm 2016 tăng mạnh so với năm 2015 là nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động, khi Công ty triển khai đồng thời nhiều dự án, cüng như tăng cường quản trị tại các công ty con, công ty liên kết.
d. Chính sách đối với người lao động
- Điểu kiện làm việc: Trong kỳ, Công ty tiếp tục mở rộng thêm văn phòng làm việc tại 117-119-121 Nguyễn Du , phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Công ty trang bi đầy đủ máy móc thiết bi làm việc hiện đại, và môi trường làm việc tốt nhất ...cho cán bộ nhån viên, tạo điều kiện tối đa để cán bộ nhân viên phát huy năng lực của minh.
- Lương, thường, phúc lợi: Công ty thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV theo đúng quy định.
- Đả thảnh lập và đưa Công đoàn DRH vào hoạt động nhằm thực hiện vai trò đại diện cho người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; chăm lo cho người lao động.


## 3. TİNH HÌNH ĐÀU TƯ CÁC DỰ ÁN

### 3.1. Dự án Khu đô thị Dream House City

## 4. Hồ sơ pháp lý

- Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 22/07/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 KDC tại xă Phước An, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai vễ việc Điều chỉnh cưc bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu Dân cư tại xã Phước An, Nhơn Trạch.
- Quyết đỉnh số $12585 /$ UBND-巴T ngày $23 / 12 / 2016$ của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho công ty CP ĐT Căn nhà Mơ Ước đầu tư dự án KDC tại xă Phước An, huyện Nhơn Trạch.
* Mô tả dư án
- Dự án Dream House City thuộc xả Phước An - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai và nằm trong quy hoạch chung Khu đô thị Nhơn Trạch.
\& Quy mô dự án: Tồng diện tich đất quy hoạch 43,554 ha. Trong đó:
- Đất ở
: $211.982 \mathrm{~m}^{2}$.
- Đất công cộng - dich vụ đô thi : $24.342 \mathrm{~m}^{2}$.
- Đất công viên cây xanh : $55.831 \mathrm{~m}^{2}$.
- Đất hạ tẩng kỹ thuật
: $\quad 675 \mathrm{~m}^{2}$.
- Đất giao thông : $142.710 \mathrm{~m}^{2}$.
* Hình thức đầu tư : Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.
\$ Vốn đầu tư dự kiến: 780,42 tỷ đồng
4 Giai đoạn thực hiện đầu tư: Dự kiến hoàn thành đến năm 2020.
* Hiện trạng Dự án
- Hoàn thành điều chình QH 1/2000 năm 2016.
- Hoàn thành chấp thuận chủ trương và thỏa thuận đia điểm tháng 12/2016.


## 廿 Kế hoạch thực hiện 2017

- Đang thực hiện quy hoạch $1 / 500$ và sẽ hoàn thành vào tháng 05/2017.
- Đang thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường sàn phẩm.
- GPMB: Dự kiến sẽ thực hiện sau tháng 05/2017.


Phối cảnh dự án Dream House City

### 3.2. Dựán D_Vela

## * Hồ sơ pháp lý

- Quyết định số 4229/QD-UBND ngày 16/08/2016 của UBND TP.HCM về chấp thuận đầu tư dự án D_Vela tại số 1177 đường Huỳnh tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty Cổ phẩn địa ốc An Phú Long làm chù đầu tư.
- Văn bản số 6016/SQHKT-QHKV1 ngày 20/12/2016 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về Chấp thuận điều chỉnh QH TMB và phương án kiến trủc công trình tại 1177 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7.
- Quyết định số 388/QD-UBND ngày 25/01/2017 của UBND TP.HCM về cho Công ty CP địa ốc APL chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư dự án D_Vela tại P.Phú Thuận, Q.7.
- Giấy phép xây dựng phần ngầm số 0031/GPXD ngày 09/02/2017 của Sở Xây dựng cấp cho dự án D_Vela tại số 1177 đường Huỳnh tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty Cổ phần địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư


## * Thông tin chung

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long
- Địa điểm thực hiện dự án: 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quặn 7, TPHCM
- Quy mô, công suất:
n Tồng diện tích đất phù hợp quy hoạch: $2.820,3 \mathrm{~m}^{2}$
- Diện tích đất xây dưng chung $\mathrm{cư}: 1.125,7 \mathrm{~m}^{2}$
n Hệ số sử dụng đất: 7,42
- Chức năng ở: 5,48 lẩn
a Chức năng TM-DV : 1,94 lần
- Quy mô dân số dự kiến : 564 người
- Tầng cao xây dựng: 20 tầng (trệt và 19 tầng lầu, 02 tầng hầm, 01 tầng kÿ thuật + mái che thang)
- Mật độ xây dựng toàn khu: 39,9\%
- Tổng diện tích sàn xây dựng: $27.690,5 \mathrm{~m}^{2}$ (bao gồm diện tich tầng hầm, tầng kỹ thuật - mái che thang)


Lĕ̃ Khởi công và Thi công móng cọc tại dự án D-Vela

## 4 Mục tiêu đầu tư

- DRH đầu tư dự án D_Vela nhằm tạo nên một khu nhả ở tiện nghi và cơ sở hạ tẩng đồng bộ, hoàn chỉnh môi trường sống chất lượng cao với các khu: Thương mại dịch vụ, giáo dục, thể thao, hồ bơi, vườn BBQ , khu vực sinh hoạt cộng đồng ...
- Ḍ̛̛ án gồm 259 cǎn hộ chung cư để bán, với tổng diện tich xây dựng căn hộ $15.455,3 \mathrm{~m}^{2}$. Chi tiét như sau:

| Stt | Loại căn hộ <br> Phân theo diện tich $\left(\mathrm{m}^{2}\right)$ | Số luợng |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 110,16 | 14 |
| 2 | 92,70 | 14 |
| 3 | 70,20 | 70 |
| 4 | 69,30 | 56 |
| 5 | 56,40 | 14 |

- Khu vực thương mại: gồm $5.462,69 \mathrm{~m}^{2}$ là officetel để bán hoặc cho thuê.
- Tầng hầm: Để xe và kỹ thuật.

Vốn đầu tư xây dựng dự kiến: 358,51 tỳ đồng

* Kế hoạch triển khai thưc hiện 2017
- Đã có GPXD phần ngầm đầu tháng 2/2017.
- Hoàn thành tiếp thủ tục giao đất, đóng tiển sử dụng đất trong tháng 3/2017.
- Hoàn thành công tác thi công Cọc khoan nhồi \& tường vây vào đầu tháng 4/2017.
- Bắt đẩu thi công phần móng và toàn bộ công trình tự đầu tháng 4/2017.
- Thơ̛i gian dự kiến hoàn thành bàn giao công trình trong tháng 6/2018.


### 3.3. Khu du lịch nghì dưỡng tại xã Lộc An

* Hồ so pháp lý
- Văn bản số 2519/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngảy 15/12/2016 của Tổng cục QL đất đai về Giải quyết thủ tục đất đai liên quan đến dự án Khu du lịch ngỉ dưỡng Phương Trang, huyện Đát Đỏ, tỉnh BR-VT.
- Văn bản số 11493/UBND-VP ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh BR-VT về Điều chỉnh QH dự án Khu du lich ngỉ dưỡng Phương Trang, huyện Đát Đỏ, tinh BR-VT.
- Văn bản số 64/SXD-KTQH ngày 06/01/2017 của Sở XD tỉnh BR-VT về Thủ tục thẩm định điều chình QH chi tiết tỳ lệ $1 / 500$ Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang, xä Lộc An, huyện Đất Đỏ


## * Thông tin chung:

- Chủ đầu tư: Công ty Cỗ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) đã ký hợp đồng về việc nhận chuyển nhượng Dự án với CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang và đang thực hiện các thư tục chuyễn nhượng dự án
- Đia điểm thực hiện dự án: xă Lộc An, huyện Đát Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vŭng Tảu * Quy mô, công suất:
- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: $115,428 \mathrm{~m}^{2}$, trong đó

| Stt | Các loại đất | Diện tich $\left(\mathrm{m}^{2}\right)$ | Tỳ lệ |
| :---: | :--- | ---: | :---: |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 26.564 | $23.0 \%$ |
| 2 | Đất cây xanh mặt nước toàn khu | 78.494 | $68.0 \%$ |
| 3 | Đất giao thông + bāi gửi xe | 10.370 | $9.0 \%$ |
|  | Tổng diện tích đất | $\mathbf{1 1 5 . 4 2 8}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |

- Bảng thống kê chỉ tiêu kỹ thuật các công trình

| Stt | Loai đất | Diện tich ô đất (m2) | Dięn tich xây dựng (m2) | Số tầng cao | $\begin{gathered} \text { Só } \\ \text { phon } \\ \mathrm{g} \end{gathered}$ | Diện tich sàn xây dựng (m2) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | Đất xây dựng công trinh |  |  |  |  |  |
| 1 | Khách sạn | 12.172 | 2.723 | 12 | 224 | 25.100 |
| 2 | Trung tâm Vui chơi giải tri | 13.948 | 4.400 | 12 | 72 | 25.100 |
| 3 | Nhà nghì cao cấp | 17.637 | 4.080 | 6 | 130 | 17.200 |
| 4 | Biệt thự phố | 9.298 | 3.780 | 3 | 42 | 11.340 |
| 5 | Biệt thự | 28.302 | 8.397 | 2 | 32 | 12.968 |
| 6 | Đất dich vụ | 13.460 | 2.237 |  |  |  |
|  | Đất nhà dịch vụ bể boi |  |  | 1 | 1 | 255 |
|  | Bar bể boi |  |  | 1 | 1 | 79 |
|  | Đất nhà phưc vụ sân tennis |  |  | 1 |  | 113 |
|  | Đất nhà dịch vụ băi biển |  |  | 1 |  | 149 |
|  | Chòi nghi |  |  | 1 | 25 | 2.500 |
|  | Chòi câu |  |  | 1 | 6 | 600 |
|  | Nhà kỹ thuật |  |  | 1 | 2 | 60 |
|  | Đất Spa |  |  | 2 | 1 | 3.874 |

B Công viên - TDTT $10.241 \quad 947$

| C | Đát giao thông | 10.370 |  |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| Tồng Cộng | 115.428 | 26.564 |  |

* Mưc tiêu aà̀u tư:
- Xây dựng khu biệt thự để bán.
- Xây dựng khu du lich nghỉ dưỡng để kinh doanh (50 năm) với nhiều tiện ích thương mại dịch vụ.
Page| 26

4. Vốn đầu tư xây dựng dụ kiốn: 930,06 tỷ đồng

* Kế hoạch thưc hiện:
- Giai đoạn chuẫn bi đầu tự Dựán:

Dự kiến hoàn tất chuẩn bị đầu tư vào cuối Quý 3/2017, đang thực hiện các công việc chính như:

- Chuyển nhượng cỗ phần đề sờ hợu Công ty CP Khai thác du lịch Phưong Trang.
- Hoàn thành pháp lý về đất.
- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết $1 / 500$.
- Thiết kế và xin phép xây dựng.
- Giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án

Dự kiến thực hiện thi công từ Quý 4/2017 đến hết Quý 4/2019 và chia làm 3 phân đoạn:

- Phân đoạn 1: Thi công phần hạ tầng kỹ thuật, xây dựng 3 biệt thự mẫu, mở bán khu biệt thự biệt thự và thi cóng khu biệt thự theo tiến độ thu tiền tử Khách hàng.
- Phân đoạn 2: Thi công phần hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục thi công khu biệt thự và công tác bán hảng khu biệt thự theo tiến độ thu tiền tự Khách hàng.
- Phân đoạn 3: Xây dựng khu Khách sạn, nhà nghỉ cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí và các hạng mục công trình thương mại dịch vụ như: spa, hồ bơi, chòi câu...
- Giai đoạn khai thác và vận hành: Sau năm 2019 - đưa vào kinh doanh khai thác tất cả hạng mưc, hỗ trợ Khách hàng khu biệt thự cho thuê.


Phối cảnh Dự án Khu du lịch \& nghĩ dưỡng Lộc An

### 3.4. Dự án khu căn hộ cao tầng Aurora Riverside

## + Hồ sơ pháp lý

- Văn bản số 1400/SQHKT-QHKV1 ngày 20/04/2016 của Sở QHKT về Ý kiến về quy hoạch sử dụng đât tại khu đất 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8.
- Văn bản số 1108/UBND-ĐT ngày 25/05/2016 của UBND Q. 8 về Cung cấp thông tin quy hoạch khu đất tại số 277 Bến Bình Đông, P.14, Q.8.
- Văn bản số 708/QLĐT-QH ngày 20/12/2016 của Phòng QLĐT Q. 8 về Cung cấp thông tin, cao độ nền cốt quy hoạch khu đất tại số 277 bến Binh Đông, P.14, Q.8.


## * Mô tà dụ án

- Tọa lạc tại địa chi 227 Bến Bỉnh Đông, P.14, quận 8, TP Hồ Chi Minh.


## * Hình thức đầu tur

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Bilnh Đông


## Quy mô dự án

- Diện tích khu đất $: 5.465,4$ m$^{2}$
- Diện tich xây dựng : 40-45\%
- Tầng cao công trình : 90 m
- Quy mô dân số : 900 người ( 250 căn hộ)
- Quy mô xây dựng : 2 tòa tháp, mỗi tòa 25 tầng ( 20 tầng căn hộ, 5 tầng khối đế là Trung tâm thương mại, ký thuật)
4 Vốn đầu tư xây dựng dự kiến: 650,06 tỷ đồng

4. Kế hoạch thực hiện 2017:

- Hoàn tất thủ tục pháp lý vể đất: Quý 1/2017
- Xin chủ trương đầu tư và công nhận CĐT: Trong tháng 3-4/2017.
- Công tác chuẩn bij mặt bằng, khảo sát đia chất... : Đã hoàn thành
- Thiết kế và xin phép xây dựng : Dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2017.
- Khởi công thi công cọc thử: Dự kiến tháng 4/2017
- Thi công móng cọc: Dự kiến từ tháng 8/2017
- Thời gian dự kiến hoàn thành bàn giao công trình trong tháng 9/2019


Phối cảnh khu căn hộ cao tầng Aurora Riverside
3.5. Dự án KDC Suối Iớn - Phú Quốc

+ Hồ sơ pháp lý
- Đả được UBND T. Kiên Giang chấp nhận chủ trương đầu tư
- Đã được UBND H. Phú Quóc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500


## 4 Mô tả dựán

- Tọa lạc tại Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang


## 4 Quy mô dựán

- Tỗng diện tích : 59,7 ha.
- Các hạn mưc công trinh:
+ Chung cư cao tầng, nhà ở liên kết, biệt thự, trường học
+ Trung tâm thương mại, công trình thể thao, công viên
* Giá trị khu đất dụ án: 800 tỳ đồng
\& Kế hoạch thực hiện:
- Điều chỉnh quy hoạch 1/500 : tháng 12/2016
- Thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án đầu tư : tháng 04/2017
- Xin phép xây dựng hạ tầng dự án : tháng 06/2017
- Khởi công xây dựng dự án : tháng 07/2017


### 3.6. Dự án Terracotta Hill (hợp tác với công ty Thuận Tiến)

4 Quy mô dựán

- Ḍ̛̛ án với quy mô $26.745,20$ m$^{2}$
- Bao gồm 140 căn nhà liền kề diện tích trung bình $105 \mathrm{~m}^{2}$ và 4 biệt thự với diện tích sàn xây dựng trung bình $210 \mathrm{~m}^{2}$.

4. Giá trị dự án: Tổng mức đầu tư của dự án dự tính khoảng 195.6 tỳ đồng

## 4. Kế hoạch thực hiện:

- Hiện tại, DRH đang hỗ trợ Công ty Thuận Tiến đẫy nhanh các công tác pháp lỷ, thiết kế của dự án và các công tác marketing \& sale nhằm mục tiêu tiến hành đưa hàng ra thị trường vào tháng 9-2017.
- Mục tiêu trong năm 2017 bán $59 \%$ tổng lượng sản phẩm của ḍ̛ án.
- Doanh thu bán hàng dự kiến đạt 139 tỷ đồng trong năm 2017, đóng góp $27 \%$ doanh thu kế hoąch của toàn công ty.


Quy hoąch tỗng thể dự án Terracotta Hill

### 3.7. Dự án Metro Valley (Quận 9) hợp tác với Công ty Cổ phần \& Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn

- Hỗ trợ Công ty Đông Sài Gòn đẫy nhanh các công tác pháp lý, thiết kế của dự án và các công tác marketing \& sale nhằm mục tiêu tiến hành đưa hàng ra thi trưởng vào tháng 10-2017. Mục tiêu trong năm 2017 bán 30\% tổng lượng sản phẩm của dự án.
- Doanh thu bán hàng dự kiến đạt 219 tỳ đồng trong năm 2017, đỏng góp $42,8 \%$ doanh thu kế hoạch của toàn công ty.


## 4. TìNH HİNH TÀI CHÍNH

### 4.1. Tình hình tài chính

(Đon vi: triệu đồng)

| Khoản muce | Thưc hięn 2015 | Thưc hiẹn 2016 | \% tăng giäm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tỗng tài sản | 326.859 | 832.805 | +505,9 |
| Doanh thu thuần | 185.007 | 106.388 | -42,5 |
| Lợi nhuận thuần tự hoạt động kinh doanh | 20.404 | 61.191 | +199,9 |
| Lợi nhuận khác | - | 19.895 | +100 |
| Tồng lợi nhuận kế toán trước thuế | 20.404 | 81.086 | +297,4 |
| Lợi nhuận sau thué | 14.338 | 68.991 | +381,2 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức (\%) | - | - | - |

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Khoàn muc
Năm 2015
Năm 2016
Ghi chư

## 1. Chì tiêu vè̀ thanh toán

| + Hệ số thanh toán ngắn hạn (lânn) | 0,4 | 0,93 |  |
| :--- | ---: | ---: | :--- |
| + Hệ só thanh toán nhanh (lần) | 0,4 | 0,93 |  |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| + Hę̣ só NơTTông tài sản | $32,8 \%$ | $25,3 \%$ |  |
| + Hệ số NợNốn chủ sở hợu | $48,6 \%$ | $33,9 \%$ |  |

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | $56,6 \%$ | $12,8 \%$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 4. Chỉ tiêu vè̀ khả năng sinh lời |  |  |  |
| + Hệ số LNST/Doanh thu thuằn | $7,8 \%$ | $64,8 \%$ |  |
| + Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | $6,5 \%$ | $11,1 \%$ |  |
| + Hệ só LNST/Tồng tài sản | $4,4 \%$ | $8,3 \%$ |  |
| + Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần | $11,0 \%$ | $57,5 \%$ |  |

5. CƠ CÁU CÓ ĐÔNG VÀ THAY ĐÓI TRONG VÓN ĐÀU TƯ CHỦ SỞ HỮU
5.1. Cổ phần tại ngày $31 / 12 / 2016$

- Cổ phần được phát hành và góp đủ
: 49.000.000 cp
- Cổ phiếu quỹ
: $\quad 0 \mathrm{cp}$
- Cổ phiếu đang lưu hành : 49.000.000 cp

Trong đó
$\checkmark$ Cổ phần chuyển nhượng tự do $\quad: 18.399 .702 \mathrm{cp}$
$\checkmark$ Cổ phần hạn chế chuyển nhượng $\quad: 30.600 .298 \mathrm{cp}$

### 5.2. Cơ cấu theo thành phần

| Stt | Thành phần cồ đông | Số cồ phàn | Tŷ lệ |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| $\mathbf{1}$ | Cô đông trong nước | 48.908 .180 | $\mathbf{9 9 , 8 1 \%}$ |
| 1 | Cá nhân | 48.652 .596 | $99,29 \%$ |
| 2 | Tổ chức | 255.584 | $0,52 \%$ |
| II | Cổ aông nước ngoài | $\mathbf{9 1 . 8 2 0}$ | $\mathbf{0 , 1 9 \%}$ |
| 1 | Cá nhân | 91.780 | $0,19 \%$ |
| 2 | Tỗ chức | 40 | $0,0 \%$ |
|  | TƠNG CộNG | $\mathbf{4 9 . 0 0 0 . 0 0 0}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |

(Nguổn: Danh sách VSD chốt ngày 22/03/2017)

### 5.3. Tình hình thay đồi vốn đầu tư cùa chủ sở hữu

- Trong Quý 1/2016, Dream House đả thực hiện thành công phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 184 tỷ lên 490 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn

| Khoàn muc | 2015 |  | 2016 |  | Tăng giảm so vởi đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá tri! | Ty trong | Giá tri | Tỳ trong | Giá tri! | \% |
| Tổng nguồn vổn | 326.858 | 100\% | 832.805 | 100\% | +505.947 | +154,8\% |
| Nơ phài trà | 107.047 | 32,75\% | 210.801 | 25,31\% | +103.754 | +96,9\% |
| Vốn chủ sở hưّu | 219.811 | 67,25\% | 622.004 | 74,69\% | +402.193 | +183\% |

- Năm 2016 là một năm đầy biến động với nhựng cơ hội mới, lả bước ngoặc để Dream house định hình hướng đi cho tương lai. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đến cuối năm 2015 là 184 tỷ đồng. Với mục tiêu và đỉnh hướng kinh doanh Bất động sản trong thởi gian tơ̛i, Công ty tiến hành huy động vốn thông qua kênh phát hành cổ phiếu riêng lẽ cho đối tác chiến lược. Qua đợt phát hành thành công này đä làm tăng vốn chủ sở hữu từ 184 tỷ đồng lên 490 tỷ đồng. Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tăng (tự 0.4 lần lên 0.94 lần).


### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quȳ

- Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty không có cổ phiếu quy̆.


## 6. BÁO CÁO PHÁT TRIẺN BĖN VỨNG

- Những năm trở lại đây, bất động sản củng các dự án nhà ở phát triển mạnh mẽ do nhu cầu an cư lạc nghiệp của cộng đồng ngày một cao. Bảo vệ môi trường sống, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xă hội là nhỡng tiêu chî hàng đầu mà Dream house đề ra khi thực hiện các dự án của mình.
- Quá trình trao đổi, tiếp xúc với các bên có liên quan giúp Dreeam house nhận thức được rằng ngoài việc đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các lợi ích của người lao động trong công ty thl trách nhiệm đối với nền kinh tế chung, trách nhiệm đối với môi trường, trách nhiệm đối với cộng đồng - xä hội là ba mục tiêu mà quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Dream house.


### 6.1. Trách nhiệm đối với kinh tế

- Trong quá trình hình thành và phát triển 10 năm, Dream house không ngừng học hỏi, tìm tòi, phát huy, sáng tạo những hình thức mới, tiếp cận những công nghệ mới để giúp công ty hoàn thành những mục tiêu kinh doanh mà Hội đồng
quản trị đã đề ra. Từng bước từng bước đưa Dream house trở thành một trong những công ty Bất động sản hàng đầu Việt Nam.
- Dream house luôn tuân thủ việc đóng thuế cho cơ quan thuế Nhà nước. Tạo rất nhiều công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Qua từng năm, từng thời điểm, từng qui mô nguồn vốn, từng quá trình hoạt động kinh doanh. Công ty luôn tuân thủ và đặt trách nhiệm thực hiện nghỉa vụ thuế lên hàng đầu. Luôn minh bạch trong quá trình đóng thuế của mình. Điều đó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một tổ chức đối với nền kinh tế chung của nước nhà.
- Trong kinh tế thị trường, kể cả kinh tế thị trường hiện đại, vẫn rất dễ làm nảy sinh ở những con người, nhợng tổ chức có tư tưởng làm giàu bằng mọi giá, khi đồng tiền và lợi nhuận có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khi lợi nhuận vẫn là trên hết thì tiền bạc, lợi nhuận là những chất kích thích cho các thới hư, thơi vô cảm, vô trách nhiệm trước cộng đồng. Những điều ấy trái với tư tưởng và mục tiêu kinh doanh của Dream house. Dream house luôn để ra nhỡng qui tắc cẩn trọng và lợi ich cộng đồng, lợi ích quốc gia câng như trách nhiệm đối với nền kinh tế nước nhà thông qua các tiêu chi :
- Làm giàu nhưng không trái đạo lý, làm giàu có trách nhiệm với cộng đồng và với đất nước.
- Thị trường thế giới rộng lớn đầy tiềm năng trên phạm vi toàn cầu là mo̊i trường vô cùng thuận lợi để tìm kiếm lợi nhuận không chỉ cho riêng cho mõ̃i tổ chức, cá nhân mà còn cho cả quê hương, đất nước và cho sự phát triển, sự tiến bộ bền vững của xã hội.
- Luôn nhận thức rõ trách nhiệm của Công ty vễ xã hội, cộng đồng và nhân loại. Đảm bảo tính minh bạch trong việc áp dụng trách nhiệm của doanh nghiệp trên điều kiện thực tế.


### 6.2. Trách nhiệm đối với môi trường

- Bào vệ mơi trường sống là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất mà Dream house đề ra trong các dự án đầu tư và phát triển cơ sở hạ tẩng. Đảm bảo môi trường sanh - sach - đẹp trước và sau khi dự án được triển khai.
- Dream house luôn cam kết và tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức bảo vệ môi trường đến toàn cán bộ công nhân viên vì khách hàng, vì đối tác và vì các cư dân lân cận xung quanh khu vực Dream house phát triển các dự án.
- Thực hiện đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp căn cứ trên các cam kết trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Trong mỗi dự án của mình, Dream house luôn tách các hệ thống thoát nước, hệ thống nước bẩn riêng. Hệ thống nước bả̉n được xử lý trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung của toàn khu
vực. Đảm bảo một hệ thống nước sạch cho toàn dự án trong quá trình đinh cư và sinh sống tại các dự án của Dream house.
- Dream house luôn tăng cường việc quy hoạch và thiết kế công viên cây xanh trong dự án. Luôn tìm tỏi và áp dụng nhợng biện pháp kỹ thuật tốt nhất để bảo vệ và giảm thiểu tối đa ó nhiễm môi trường.
- Đối với các dự án trong quả trình triển khai, Công ty đều lập hàng rào kiên cố để che chắn và vệ sinh, phát quang thường xuyên. Các dự án khi triển khai sẽ bao gồm việc thiết lập các tiêu chí cụ thể về đảm bảo các tiêu chuẫn môi trường, an toàn lao động, cüng như việc giám sát khắt khe trong quá trình thực thi.
6.3. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
- Trong kỳ, Công ty đã dành ngân sách 504 triệu đồng cho các hoạt động chăm sóc cộng đồng (tài trợ nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ học bổng, quỹ khởi nghiệp...) tại các địa phương.


Ủng hộ quy̆ đẩu tư khơi inghiệp tinh Bến Tre

- Công đoản DRH câng đả tổ chức, phát động nhiểu hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng:
$\checkmark$ Tài trợ Chùa Từ Ân (BR-VT) nuôi dạy trè mồ côi 100.000.000 đồng
$\checkmark$ Trao 137 phẩn quà, 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tình Long An
$\checkmark$ Cứu trợ lŭ lụt tại Tây Ninh.



## III. BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÁM ĐÓC

## 1. ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT KINH DOANH

| Stt | Chi tiêu | Thưc hię̣ 2015 (VND) | Kế hoạch 2016 (VND) | Thưc hiẹn 2016 (VND) | $\begin{gathered} \% \\ \text { TH2016/ } \\ \text { KH2016 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \% \\ \text { TH2016/ } \\ \text { TH2015 } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Doanh thu thuần | 185.007.298.135 | 350.000 .000 .000 | 106.388.123.021 | 30,4 | 57 |
| 2 | Doanh thu hoat động tài chính | 12.621 .782 | 26.500 .000 .000 | 52.890.390.434 | 199,6 | 419.040,6 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 20.404.325.420 | 83.890 .000 .000 | 61.190.614.940 | 72,9 | 299,9 |
| 4 | Lơi nhuận khác | 0 | 0 | 19.895.351.154 | 100 | 100 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 20.404.325.420 | 83.890.000.000 | 81.085.966.094 | 96,7 | 397,4 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 14.338.087.676 | 67.200.000.000 | 68.991.464.680 | 102,7 | 418,2 |
| 7 | Lăi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 763 | 1.625 | 1.684 | 103,6 | 220,7 |

## Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Doanh thu thuần hàng hóa dịch vụ: Năm 2016 thực hiện $30,4 \%$ so với kế hoạch và bẳng $57,5 \%$ so với năm 2015. Doanh thu không đạt kế hoạch do $\mathrm{B} D \mathrm{H}$ chủ động giảm hoạt động kinh doanh phân bón. Hoạt động kinh doanh bất động sản đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa phát sinh doanh thu
- Doanh thu hoạt động tài chính: Năm 2016 thực hiện 52,89 tỷ đồng, tương đương 199,6\% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: Năm 2016 thực hiện 68,99 tỳ đồng, vượt $2,7 \%$ so với kế hoạch, bẳng $481,2 \%$ so với năm 2015. Mặc dù doanh thu hàng hóa dich vư không đạt kế hoạch, nhưng hiệu quả mang lại từ hoạt động đẩu tư tài chính đã giúp Công ty cán đich kế hoạch lọi nhuận.
- Cơ cấu doanh thu hàng hóa dịch vụ năm 2016 cho thấy vẩn còn phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh phân bón, tuy nhiên từ 2017 trở đi vấn đề này së thay đổi khi BEH đẩy nhanh quá trinh giảm hoạt động phân bón, tập trung nguồn lực cho hoạt động đầu tư các dự án bất động sản và đầu tư tài chinh. Hiện tại,
hoạt động kinh doanh bất động sản hiện đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa mang lại doanh thu kinh doanh bất động sản nhiều.
- Cùng với sự thay đỗi trong chiến lược kinh doanh, chủ động giảm các hoạt động kinh doanh phân bơn, mở rộng liên kết, đầu tư góp vốn với các doanh nghiệp khác tập trung cho hoạt động đầu tư các dự án, cơ cấu doanh thu của Công ty cüng có sự thay đỗi rō nét.

Nxm 2013


Năm 2016


- Tỷ trọng doanh thu bán hàng và cung cấp dich vư giảm từ hơn $98 \%$ (năm 2013) xuống còn hơn $56 \%$ (năm 2016). Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chinh tăng từ $0,03 \%$ lên $33,5 \%$; doanh thu tài chính năm 2016 tăng mạnh chủ yếu là do việc chuyển nhượng vốn vă nhận cổ tức.


## * Lợi nhuận và tỳ suát sinh lọi i

- Trong giai đoạn từr 2013-2016 lợi nhuận trước và sau thuế của DRH đđều có sự tăng trường rơ nét qua tựng năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 mặc dù không đạt kế hoạch nhưng cüng đã tăng gấp 3 lần năm 2015 và gấp 27 lần nǎm 2013. Doanh thu thuần và lāi gộp từ hoạt động bán hàng năm 2016 đều giảm so với 2015, lợi nhuận 2016 lại tăng gấp 3 lần năm 2015 chủ yếu là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính 65 tỷ (cổ tức được chia 12 tỷ và lăi đầu tư 52 tẏ...).

- Cùng với việc gia tăng lợi nhuận hoạt động, ROA và ROE trong giai đoạn từ 2013-2016 có sự cải thiện đáng kể. ROA từ $0,75 \%$ (năm 2013) tăng lên $8,28 \%$ (năm 2016). ROE tự 1,24\% (năm 2013) tăng lên 11,09\% (năm 2016).



## 2. TìNH HìNH TÀI CHÍNH VÊ TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ

## - Cơ cấu tài sàn

| Khoản muc | 2015 |  | 2016 |  | Tăng giảm so vód đầu năm |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giä trị | Ty trong | Giá tri! | Tỳ trong | Giá trị | \% |
| Tồng tài sàn | 326.858 | 100\% | 832.805 | 100\% | +505.947 | +154,8\% |
| Tài sản ngắn hạn | 42.337 | 12,95\% | 197.001 | 23,66\% | + 154.664 | + 365,3\% |
| Tài sản dài hąn | 284.521 | 87,05\% | 635.805 | 76,34\% | + 351.284 | +123,5\% |

- Tỗng tài sản đến cuối năm 2016 của Dream House đạt 833 tỷ đồng, tăng 506 tỳ đồng $(154,8 \%)$ so với đẩu năm. Việc gia tăng tài sản là do Công ty thu hút nguồn vốn và tin dưng từ các đối tác bên ngoài để tăng cường đầu tư trong việc mua lại các công ty con, hoặc liên kết đầu tư với các công ty khác. Bên cạnh đó Công ty cûng tăng cường mua thêm các dự án bất động sản.
- Nợ phải trả cuối năm của Dream House là 211 tỷ đồng, tăng 104 tỷ đồng ( $96,9 \%$ ) so với cuối năm 2016. Các khoản vay Ngân hàng tăng 130 tỷ đồng.

3. TÖNG QUAN VÊ THỊ TRƯỜNG VÀ Đ!̣NH HƯỚNG PHÁT TRIĖN NĂM 2017

- Trên cơ sở cân đối các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế năm 2016, các chuyên gia dự báo 2017 thi trường bất động sản có khả năng giảm nhiệt và phân hóa mạnh. Theo đó, chỉ một số dự án có ưu thế tài chính, sản phẩm mới có thể tiêu thụ thuận lợi; một số dự án đã triển khai sẽ được hoàn thành, trong khi một số dự án chuẩn bị khởi công có thể bi đỉnh hoăn.
- Các sản phẩm cǎn hộ DRH gồm cả các sản phẩm trung cấp và cao cấp, thiên về các sản phẩm tiện ích sẽ là một điểm sáng thu hút khách hàng.v.v. Dự báo thị trường 2017 së tập trung vào các sản phầm trung cấp và giá rẻ. Ngoài ra, DRH có chiến lược đầu tư vào những dự án bất động sản tiềm năng như nhà phố, đấ nền phân khúc trung bình, dự kiến sẽ đự̛̛̛c thu hút nhiều sự quan tâm và tạo hiệu quả tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017.


### 3.1. Hoạt động phát triển dự án

- Kế hoạch hoạt động phát triển dự án năm 2017 được định hướng tập trung hoàn thành các dự án hiện hỡu và đầu tư phât triển thêm các dự án tiềm năng như dự án Terracota Hill hợp tác với công ty Thuận Tiến tại huyện Thuận An, Bình Dương và dự án Metro Village tại quận 9. Bên cạnh đó Dự án Khu du lich nghi dưỡng Lộc An (BR - VT), Dự án Dream House City (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Dự án KDC Suối Lớn (Phú Quốc, Kiên Giang): Hiệu chỉnh, hoản thảnh quy hoạch $1 / 500$ chậm nhất trong Quý $2 / 2017$. Căn cứ vào tỉnh hình thực tế, công ty sẽ nghiên cứu khả năng tiếp tục đầu tư khai thảc dự án hoặc chuyển nhượng dự án nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Công tác phát triển quỹ đất:
- Nhằm đảm bảo quỹ đất sạch phục vụ chiến lược kinh doanh bất động sản liên tục, dài hạn và bền vững, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất:
- Địa bàn: TPHCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vüng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc (Kiên Giang)...
- Hinh thức: Lập quy hoạch, xin nhà nước giao đất; hoặc M\&A. Trong đó chú trọng hình thức M\&A nhằm phát triển nhanh quy̆ đất sạch, có sẵn quy hoạch sử dưng, rút ngắn thời gian đưa vào khai thác.
- Hoạt động kinh doanh- Marketing
- Phòng Marketing sẽ phối hợp với Kinh Doanh, Truyền Thông, Tài Chính và theo sát tiến độ của Bộ Phận QLDA để lập ra các kế hoạch kinh doanh-tiếp thi cho các dự án mới nhằm tạo ra hiệu quả marketing cao nhất cho các dự án.
- Tìm kiếm các kênh quảng cáo mới để tiếp cận khách hàng nhiều hơn.
- Sáng tạo các thông điệp quảng cáo và các thiết kế hình ảnh hiệu quả, độc đáo thu hút thị trưởng.
- Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp cho dự án để hỗ trợ chương trình truyền thông.
- Tập trung đưa thông tin cho đợt bán hàng thứ 2 của D-Vela quận 7;
- Cung cấp thông tin cho báo chí về các chỉ tiêu, kế hoạch triển khai, kinh doanh đã đặt ra cho dự án D-Vela, Aurora Riverside, Terracotta Hill (Binh Dương), Metro Valley (Quận 9).
- Cập nhật số lượng căn hộ bán và các chính sách chương trình ưu đải, khuyến mãi với báo chí.
- Xây dựng lực lượng bán hàng cho DRH để chủ động cho phương àn ra hàng đồng thời nẳm bắt tình hình bán hàng để chủ động điểu chỉnh, hạn chế rủi ro.


### 3.2. Hoạt động Tài chính

- Theo nghi quyết ĐHCĐ bất thường 22/09/2016, DRH tăng tỷ lệ sở hợu KSB lên tối thiểu $51 \%$. Do đó, để có nguồn thực hiện tăng tỷ lệ sở hợu tại KSB cũng như thực hiện các khoản đầu tư mới, DRH cần tăng thêm vốn điểu lệ cuang như các nguồn vốn vay bao gồm vay vốn thông qua phát hành trái phiếu.
- Ngoải ra, công ty cüng sẽ thực hiện nghiên cứu đầu tư vào những công ty khác hoặc nhứng khoản đầu tư ngắn hạn nhằm mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Chuẩn bị nguồn tài chính thông qua liên kết với các ngân hàng để tìm nguồn tài chinh ổn định, chi phí thấp để tập trung triển khai dự án. Khi cần thiết, công ty sẽ tiến hành xem xét việc huy động vốn từ cổ đông để bỗ sung cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của co̊ng ty.
3.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Dựa vào các đỉnh hướng như trên, Ban điều hành công ty lập ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cu thể như sau:

| Lĩnh vực | Doanh thu |  | Lơi nhuận trước thuê |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Đầu tur, kinh doanh BDS | 492,0 | $96 \%$ | 55,3 | $56 \%$ |
| Đầu tư tài chính | 20,2 | $4 \%$ | 16,2 | $16 \%$ |
| LN từ công ty liĉn kết | 0,0 | $0 \%$ | 27,3 | $28 \%$ |
| Tỗng cộng | $\mathbf{5 1 2 , 2}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ | $\mathbf{9 8 , 8}$ | $\mathbf{1 0 0 \%}$ |

- Trong năm 2017, do các dự án ăn hộ như D-Vela và Aurora Riverside chưa được ghi nhận doanh thu nên kế hoạch doanh thu của công ty có sự đóng góp chủ đạo từ hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản, chủ yếu từ 02
dự án: Metro Valley và Terracotta Hill. Doanh thu từ hoạt động tài chính së giảm bớt tỷ trọng trong tổng cơ cấu doanh thu nhưng vẫn kỳ vọng đóng góp $16 \%$ tổng lợi nhuận trước thuế của công ty.
- Như vậy, trong năm 2017, hoạt động của công ty đã được định hình rõ, trong đó hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản đóng vai trò chủ đạo đem lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty, phử hợp với định hướng phát triển chiến IƯợc mà HĐQT đả đề ra.
- Và để đạt được kế hoạch kinh doanh đả đề ra nhự trên, thì Ban điều hành ước tỉnh tổng nguồn vốn cẩn thiét để phát triển các hoạt động là khoảng 760 tỳ đồng, trong đó, dự án D-Vela và Aurora Riverside cần khoảng 360 ty̌, 400 tỳ còn lại dùng để hợp tác đầu tư phát triển dự án Metro Valley và Terracotta Hill. Như vậy, nhiệm vự trọng tâm của Ban điều hành trong năm 2017 là tìm kiếm và để xuất việc thu hút nguồn vốn giá rẻ, hiệu quả cho HĐQT đễ thực hiện kế hoạch kinh doanh đă đề ra.


## IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỌI ĐƠNG QUẢN TR!

## 1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VÊ CÁC MẠT HOẠT ĐỌ̃NG CỦA DREAM HOUSE

- Năm 2016 là năm chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Dream House (DRH). Với chiến lược hoạt động rô ràng; nguồn vốn chủ sở hỡu tăng nhanh; nhân lực chất lượng cao được tăng cường; sự tâm huyết và đồng lòng của cổ đông, $H Đ Q T$, Ban điều hành $(\mathrm{B} Ð \mathrm{H}) \ldots$... Dream House đấ đạt được nhợng mục tiêu quan trọng đă được đề ra trong năm: đó là tái cấu trúc hoạt động của công ty, tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt löi là đầu tư và phát triển bất động sản, phát triển đầu tư tải chính; thoái vốn khỏi các đơn vị có ngành nghề không phù hợp và giảm dần và tiến tới loại bỏ hoạt động kinh doanh phân bôn ra khỏi hoạt động kinh doanh chính của công ty. Song song, việc tái cấu trúc hoạt động của công ty đòi hỏi phải tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển
- Nhìn chung, mục tiêu tái cấu trúc toàn diện Công ty, vể cả mặt hoạt động và bộ máy nhân sự, đă cơ bản hoàn thành. Hiện Công ty đã tâ̂p trung vào hoạt động cốt löi là đầu tư và phát triển bất động sản, cùng với hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp và các tài sản sinh lời tiềm năng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Về tái cấu trúc bộ máy nhân sự, công ty đaả ban hành các chính sách về quản trị, nhån lực, tiền lương rất cạnh tranh và ưu đăi nhằm thu hút được nhiều lao động có chất lượng, vả kết quả đạt được đang rất khả quan. Hiện công ty đang có một bộ máy nhân sự hoàn chỉnh, năng động, nhiệt huyết săn sàng cống hiến cho mục tiêu và chiến lược phát triên sắp tới.
- Bên cạnh đó, các công tác hỗ trợ cho việc tập trung phát triển chiến lược cốt lơi của công ty như công tác phát hành vốn, sử dụng vốn và thu hút nguồn tài nguyên đä được Ban điều hành triển khai theo đưng kế hoạch, bám sát theo hoạt động kinh doanh chính của công ty và tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cố đông, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đă luôn song hành cùng Ban Tổng Giảm đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghi quyết của HDQT .

3. Các kế hoạch, định hướng

- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động đầu tư và phát triển bất động sản. Trong năm 2017, công ty sẽ tiếp tục phát triển các dự án căn hộ hiện có và mở rộng tập trung hợp tác đầu tư và phát triển các dự án bất động sàn nhà phố,
đất nền bình dân, trung và cao cấp phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường bất động sản và đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
- Ngoài ra, công ty cuung tich cực tìm kiếm và mở rộng quỹ đất để phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn trong thời gian tới.
- Về hoạt động tài chính, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các tải sàn và doanh nghiệp khỏe mạnh, tiềm năng, đem lại nguồn lực cho công ty và tùy theo tình hình thực tế së linh hoạt quyết định việc tiếp tục triển khai đầu tư hoặc chuyển nhượng các dự ân tiềm năng sao cho hiệu quả, sinh lời tập trung nguổn lực vào việc phát triển cốt lö̉i của công ty.


## v. QUẢN TRI CÔNG TY

## 1. HỌI ĐÖNG QUẢN TR!

1.1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Stt Thảnh viên HOQT Chực vụ \begin{tabular}{c}
Số GP <br>
nắm <br>
giự (*)

 

TV HOQ DN khác
\end{tabular} Ghi chú

| 1 | Ông Đặng Đức Thành | Chư tịch | 0 | 05 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 | Ông Phan Tấn Đạt | Phó Chủ tịch | 0 | 0 |
| 3 | Ông Trẳn Ngọc Đính | Phỏ Chủ tich | 0 | 0 |
| 4 | Ông Lê Chí Hùng Việt | Ủy viên | 0 | 0 |
| 5 | O̊ng Lại Quốc Khánh | Ủy viên | 0 | 0 |

(*) Số lương cố phẩn nắm giữ theo số liệu của VSD tại ngày 22/03/2017)
1.2. Các tiểu ban của HĐQT

- Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban chuyên trách.
1.3. Các cuộc họp của HDQT

| Stt | Thành viên HDQT | Churc vy | Số buỡi hop tham dy | Tỷ lệ | Ly do <br> khồng tham dư |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Đă̆ng Đức Thành | Chư tich | 32/32 | 100\% |  |
| 2 | Ông Phan Tấn Đạt | Phó Chủ tjch | 32/32 | 100\% |  |
| 3 | Óng Trẩn Ngọc Đính | Phó Chủ tich | 32/32 | 100\% |  |
| 4 | Ông Lê Chí Hưng Việt | Ủy viên | 4/32 | 100\% | $\begin{aligned} & \text { Bầu bỗ } \\ & \text { sung } \end{aligned}$ |
| 5 | Ông Lại Quốc Khánh | Ủy viên | $4 / 32$ | 100\% | $\begin{aligned} & \text { Bầu bỗ } \\ & \text { sung } \end{aligned}$ |
| 6 | Ông Nguyễn Trung Kiên | Phó Chủ tich | $27 / 32$ | 100\% | Từ nhiệm |
|  | Bà Vö Diệp Cẩm Vân | Ưy viên | 27/32 | 100\% | Từ nhiệm |

Page. 146

### 1.4. Các nội dung hoạt động của HĐQT

Năm 2016, Hội đồng quản tri họp tỗng cộng 32 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp đều được chủ trì bởi chủ tịch Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp như sau:

| stt | Só Nghi quyêtlouyêt ainh | Ngay | Nôi dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 02/NQ/HEQT-2016 | 07/01/2016 | Nhận chuyển nhượng toản bộ Dư án "Khu du lich sinh - thái nghỉ dưỡng Phương Trang" của Cóng ty Cồ phần Khai thác Du lịch Phương Trang |
| 2 | 24/NQ/HĐQT-2016 | 18/01/2016 | Thông qua giá chảo bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhá đà̉u tur |
| 3 | 25/NQ/HEQT-2016 | 18/01/2016 | Thông qua danh sách nhà đầu tư tiềm năng dự kiến để chảo bán cổ phiếu riênng lè |
| 4 | 30/NQ/HĐQT-2016 | 18/01/2016 | Thông qua hồ sơ đâng ký chào bán cở phiếu riêng lė |
| 5 | 35/NQ/HEQT-2016 | 20/01/2016 | Thông qua việc từ nhiệm Ông Đặng Đửc Trung |
| 6 | 39/NQ/HĐQT-2016 | 20/01/2016 | Thông qua chủ trương đầu tư dự án "Khu căn hộ cao tầng 277 Bến Binh Đông" |
| 7 | 67/NQ/HDQT-2016 | 08/03/2016 | Tô chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
| 8 | 70/NQ/HDQT-2016 | 09/03/2016 | Thông qua chủ trương đầu tư các doanh nghiệ̣ có tiềm năng |
| 9 | 83/NQ/HĐQT/2016 | 18/03/2016 | Thông qua việc chọn thơi điềm chào bán |
| 10 | 98/NQ/HDQT/2016 | 24/03/2016 | Thông qua việc bồ nhiệm bồ sung các chức danh thuộc HDQT |
| 11 | 102/NQ/HĐQT/2016 | 25/03/2016 | Thông qua việç đầu tư vào Công ty CP Khoáng sàn \& Xây dựng Blinh Dương |
| 12 | 102A/2016/DRH/NQ-HDQT | 25/03/2016 | Phé duyệt phương án quy mô công trinh dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát |
| 13 | 103/NQ/HĐQT/2016 | 07/04/2016 | Thông qua kết quả thực hiện phât hành riêng lẻ |
| 14 | 111/2016/DRH/NQ-HĐQT | 14/04/2016 | Thông qua sơ đồ tổ chức công ty |
| 16 | 104/2016/DRH/NQ-HĐQT | 10/05/2016 | Thông qua việc đẩu tư thêm vào Công ty CP |

[^0]|  |  |  | Khoáng sản \& Xây dựng Binh Dương |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 17 | 105/2016/DRH/NQ-HĐQT | 18/05/2016 | Phe duyệt kiến trúc dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát |
| 18 | 106/2016/DRH/NQ-HĐQT | 23/05/2016 | Phê duyệt đơn vị thi công cọc nhời vâ tường vây dự án 1177 Huỳnh Tấn Phát |
| 19 | 107/2016/DRH/NQ-HĐQT | 23/05/2016 | Chọn tên cho Dự án 1177 Huỳnh Tấn Phàt |
| 20 | 112/2016/DRH/NQ-HDQT | 23/06/2016 | Thơng qua việc đầu tư thêm vào Công ty CP Khoáng sản \& Xây dựng Bình Dương |
| 21 | 113/2016/DRH/NQ-HDQT | 27/06/2016 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 |
| 22 | 115/2016/DRH/NQ-HĐQT | 29/06/2016 | Thông qua việc thoâi vốn đầu tư tại một só cơng ty liên kết |
| 23 | 116/2016/DRH/NQ-HEQT | 01/07/2016 | Bồ nhiệm Phó Tồng Giám đớc |
| 24 | 117/2016/DRH/NQ-HEQT | 27/07/2016 | Tăng tỳ lệ sở hữu của DRH tại KSB |
| 25 | 118/2016/DRH/NQ-HDQT | 12/08/2016 | Tở chức ĐHĐCĐ bât thường |
| 26 | 120/2016/DRH/NQ-HDQT | 08/09/2016 | Tail liẹu, chương trinh ĐHDCĐ bất thường |
| 27 | 121/2016/DRH/NQ-HEQT | 12/09/2016 | Thơng qua đơn từ nhiệm chức vư thành viên HDQT của ông Nguyễn Trung Kiên |
| 28 | 125/2016/DRH/NQ-HĐQT | 09/09/2016 | Ban hành Quy chế quàn trị công ty đả được sửa đồ |
| 29 | 126/2016/DRH/NQ-HDQT | 30/09/2016 | Nhận chuyển vôn tại CTCP Địa ốc An Phú Long |
| 30 | 127/2016/DRH/NQ-HĐQT | 30/09/2016 | Nhận chuyễn vốn tại CTCP CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang |
| 31 | 161/2016/DRH/QĐ-HEQT | 30/09/2016 | Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính |
| 32 | 128/2016/DRH/NQ-HEQT | 28/12/2016 | Thoái vốn tại CTCP Tri Thức Doanh Nghiệp Quốc TÉ |

## 2. BAN KIÊM SOÁT

2.1. Thành phần Ban kiểm soát

Stt Thành viên BKS Chức vụ | Số CP |
| :---: |
| nám giū |$\quad$ Ghi chư

| 1 | Bà Đoàn Thi Mŷ Nhung | Trưởng ban | 0 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Nghĩa | Thành viên | 0 |
| 3 | Ông Nguyễn Hợu Trí | Thành viên | 0 |
| (Số lượng cố phẩn năm giự theo thông báo của VSD tại ngày 22/03/2017) |  |  |  |

### 2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nǎm 2016, Ban kiểm soát đả tiến hành một số công việc như sau:

- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016;
- Giám sát việc thực hiện Nghi quyết của ĐHĐCD;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy đinh;
- Giám sát việc thực hiện các Nghi quyết của Hội đồng quản tri;;
- Giám sát việc giữ sổ sách chứng từ kế toán của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị của Công ty

3. GIAO DİCH VÀ THỪ LAO CỦA HDQT, BAN ĐIÊU HẢNH, BAN KIÊM SOÁT

### 3.1. Thù lao Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quàn trị và Ban Kiểm soát được hường thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cở đông và quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
3.2. Giao dịch cồ phiếu của cổ đông nội bộ

| Stt | Nguơithucc hiện giao djich | Quan hê vớ íngướ nọi bọ | Số cố phiếu sơ hơu đâu ky |  | Só cô phiciéu sồ ha̛u cuôi ky |  | Ly do tâng, giàm (mua, bán, chuyên đö̀, thuờng...) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Sól lurong | Tyle | Sólluong | Tỳl lệ |  |
| 1 | Lâm Thị Thanh Blch | Ngưới có liến quan Chủ tich HĐQT | 951.000 | 5,17 | 551.000 | 1,12 | Giao dich cở phiếu |
| 2 | Đặng Đức Trung | Phó TG® | 40.983 | 0,22 | 3 | 0,0 | Giao dịch cổ phiếu |
| 3 | Đặng Bich Hồng | Ngướ co liền quan Chú tich HDQT | 134.403 | 0,73 | 3 | 0,0 | Giao dich cổ phiếu |

Page|49

| Stt | Ngươi thucc hiẹn giao dich | Quan hê vớingườ nội bọ | Sô có phiêu sơ huru dảu ky |  | Só cố phiéu sờ hưu cuói ky |  | Ly do tängı giàm (mua, bán, chuyén đô, thương...) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Sólurơng | Tyle | Sólurong | Tylo |  |
| 4 | Lê Đinh Trung | Phó TG® | 10.000 |  | 0 | - | Giao dich cố phiếu |
| 5 | Lê Thị Thuần | KTT | 10.000 |  | 0 | - | Giao dich cố phiếu |
| 6 | Lê Thể Vi | Ngưới có liêen quan KTT | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | Giao dich cỗ phiéu |

(*) Số lượng cố phẩn nẩm giữ theo số liệu của VSD tại ngày 22/03/2017)

### 3.3. Giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có ./.
VI. BÁO CÁO TÀl CHÍNH 2016
(Đính kèm)

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017 CHỦ TICH HDQT


# CÔNG TY CỎ PHÅN ĐÀ̀ TU' CĂN NHÀ MƠ ƯỚC <br> BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT HỢP NHÁT ĐÃ ĐU'ƠC KIÊM TOÁN 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

## MỤC LƯC

## NÓI DUNG

## TRANG

BÁO CÁO CỦA BAN TÓNG GIÅM DÓC $\quad 2$-3
BÁO CÁO KIÉM TOÁN ĐỘC LẬP 4.5
BẢNG CÂN DÓI KÊ TOÁN HỢP NHȦT 6-7
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐÔ̂NG KINH DOANH HỢP NHẢT 8
BÅO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TẸ̇ IIỌP NHẤT $\quad 9-10$
THUYÉT MINH BÅO CÅO TẢI CHíNH HỢP NĤ̀T 11 -44

## BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GİÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu tur Căn nhà Mơ Uớc (sau đây gọi tắt lả "Công ty") đ仓̣̂ trình báo cáo này cùng vởi Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty dã dược kiểm toán cho năm tài chính kết thúce ngày 31/12/2016 từ trang 06 đến trang 44 kèm theo.

## HỌI ĐÔNG QUẢN TRŋ, BAN KIÊM SOÁT VẢ BAN TỎNG GIÁM DÓC

Các thành viên của Hội dồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

## Hội đồng Quản trị

Ông Dặng Dức Thành Chủ tịch
Ông Phan Tấn Đạt
Ông Trần Ngọc Đính
Ông Nguyễn Trung Kiên
Ông Lê Chí Ilùng Việt
Ông Lai Quốc Khánh
Bà Vơ Diệp Cẩm Vân

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

Bố nhiệm ngày 24/03/2016
Bổ nhiệm ngày 24/03/2016
Miễn nhiệm ngày 09/09/2016
Bổ nhiệm ngày 22/09/2016
Bổ nhiệm ngày 22/09/2016
Miễn nhiệm ngảy 09/09/2016

## Ban Kiểm soát

| Bà Doàn Thị Mỹ Nhung | Trưởng Ban Kiểm soát |
| :--- | :--- |
| Ông Nguyễn Trung Nghĩa | Thành viên |
| Ông Nguyễn Hữu Trí | Thảnh viên |

## Ban Tỗng Giám đốc

| Ông Phan Tấn Đąt | Tồng Giám đốc |
| :--- | :--- |
| Ông Lê Đình Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Lê Chín Hùng Việt | Phó Tồng Giâm đốc |
| Ông Nguyễn Xuân Phú | Phó Tỗng Giám đốc |

Bổ nhiệm ngày 01/07/2016
Bổ nhiệm ngày 14/04/2016
Miễn nhiệm ngày $01 / 01 / 2017$

Kế toán trưởng của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$ và đến ngày lập Báo cáo này là Bà Lê Thị Thuần.

## CÁC SỰ KIẸ̇N PHÁT SINH SAU NGAY KĖT THÚC NĂM TÀI CHÍNII

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng, ngoài sưr kiện dược trình bày tại Thuyốt minh số 32.2 của Thuyết minh Báo cáo tâi chính hợp nhất, không có sự kiện nảo khác phát sinh sau ngày kết thúc năm tải chính có ảnh hưởng trọng yếu, yêu cầu phải diều chinh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 kèm theo.

## KIÉM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chinh kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$ kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiĉ̀m toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.

## BÁO CÁO CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐƠC (TIÉP)

## TRẢCH NHỊ̂̀M CỦA BAN TÖNG GIÁM ĐÓC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tinh hình tài chính của Công ty tại ngày $31 / 12 / 2016$ cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám dốc được yêu cẩu phải:

- Lưa chọn các chính sách kế toán thích hợp và âp dụng các chính såch dó một cách nhất quản;
- Đưa ra các phán đoán và ước tinh một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ̃ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yê̂u cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay không; và
- Lập Báo cáo tải chính hợp nhất trên cơ sờ hoạt động liên tuc trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty dã tuân thủ các yĉu cầu nêu trên trong viĉ̣c lập Báo cáo tài chinh hợp nhất.

Ban Tồng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệ̣m đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lýy tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời diĉ̉m nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất phù hợp các Chuấn mực kế toán Việt Nam, 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 chinh hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm dảm bảo an toàn cho tải sản của Công ty và vi vậy thụcc hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám dốc cam kết rằng, Công ty đã tuân thủ việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hưởng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tur 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về Quy dịnh Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại Chúng.

Thay mặt và dại diện cho Ban Tổng Giám đốc,


Só: 42/2017/UHYACAHCM-BCKT

## BÁO CÁO KIĚM TOÁN ĐỢC LẬP

Kính gưit: Các Cổ dông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu tư Căn nhà Mơ Ước

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tải chính hợp nhất kèm thco của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước được lập tại ngày 29 tháng 03 năm 2017, từ trang 6 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyê̂n tiền tệ hợp nhẩt cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

## Trách nhiệm của Ban Tỗng Giám đốc

Ban Tồng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bảy trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mụ̣c kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiĉ̣p) Việt Nam và các quy dịnh pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bảy Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giảm đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợ nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhẩm lẫn.

## Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ỷ kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dưa trền kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cẩu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định vể đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thưrc hiệnn cuộc kiê̂m toán để đạt dược sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Bảo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dụ̣a trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiệnn đánh giá các rùi ro này, kiếm toán viên đã xcm xêt kiếm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tưe kiềm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhẳm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ cuia Công ty. Công việc kiểm toán cûng bao gồm đảnh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dưng và tính hợp lý của các ước tính kê̂ toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đảnh giá việc trình bảy tổng thể Bảo cáo tài chính hợp nhắt.

Chúng tôi tin tương rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tô̂i đã thu thập được là đầy đủ và thích hơp làm cơ sợ cho ý kiến kiĉ̉m toản của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIĚMM TOÁN ĐỢC LẠP (TIÉP)

## Ý kiến của Kiểm toán viền

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tải chinh hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trơng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dầu tur Cãn nhà Mơ Uớc tải ngày $31 / 12 / 2016$ cũng như kết quả hoạt dộng kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuấn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Viĉ̣t Nam và các quy dịnh pháp lý có liên quan dến việc lập và trinh bày Báo cáo tài


Lương Ngô Bảo Trân
Phó Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số 1828-2014-112-1


Mai Việt Hùng
Kiễm toán viên
Giấy chứng nhận DKHN kiểm toán số 2334-2014-112-1

## Thay mặt và đṭi diện cho

CÔNG TY TNHH KIÉM TOÁN VÀ TU'VÅN UHY ACA - CHI NHÁNH TẠI TP.HÓ CHI MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TU' CÃN NHÀ MƠ ƯỚC 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

BÁO CȦO TȦI CHÍNH HỢ NHȦT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

## BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HƠP NHÁT <br> Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| TȦı SȦN | $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | Thuyết minh | Tại 31/12/2016 VND | Tại 01/01/2016 VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| TÀ̇ SẢN NGȦN HAAN | 100 |  | 197.000.569.850 | 42.337.372.871 |
| Tiển và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 8.486.421.988 | 3.380.731.676 |
| Tiền | 111 |  | 8.486.421.988 | 3.380.731.676 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 |  | 7.028.011.031 | 118.666.707 |
| Chưng khoán kinh doanh | 121 |  | 7.689 .656 .824 | 780.312 .500 |
| Dự phòng giàm giá chứng khoán kinh doanh | 122 |  | (661.645.793) | (661.645.793) |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 |  | 177.280.637.709 | 38.776.994.105 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 111.560.181.888 | 23.263.424.140 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 |  | 2.670.251.155 | 371.653 .900 |
| Phài thu ngắn hạn khác | 136 | 7 | 63.050 .204 .666 | 15.141.916.065 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 |  | 4.205.499.122 | 60.980.383 |
| Chi phí trả trươe ngắn hạn | 151 | 8 | 904.971.700 |  |
| Thuế GTGT dược khấu trừ | 152 |  | 3.300.527.422 |  |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 15 | - | 60.980 .383 |
| TȦI SẢN DÀı HẠ | 200 |  | 635.804.772.207 | 284.521.259.692 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 |  | 191.849.405.146 | 126.835.423.543 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | 7 | 191.849.405.146 | 126.835.423.543 |
| Tài sản cố định | 220 |  | 1.733.441.630 | 1.340.030.764 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 916.424 .908 | 1.340.030.764 |
| - Nguyên giáa | 222 |  | 1.856.182.980 | 2.706.181.390 |
| - Giá tri hao mòn luỹ ké | 223 |  | (939.758.072) | (1.366.150.626) |
| Tài sàn cố định vô hình | 227 |  | 817.016.722 |  |
| - Nguyên giá | 228 |  | 860.017 .600 |  |
| - Giá tri hao mòn luy ké | 229 |  | (43.000.878) |  |
| Bất động sản đầu tư | 230 | 10 | 4.422.075.385 | 7.578.006.753 |
| - Nguyên giá | 231 |  | 4.422.075.385 | 7.578.006.753 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 11 | 110.188.370.414 | 59.580.114.737 |
| Chi phí xây dựng cơ bán dờ dang | 242 |  | 110.188.370.414 | 59.580.114.737 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 12 | 292.454.697.822 | 88.450.654.283 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |  | 287.784.752.914 | 101.281.400.000 |
| Đầu tư góp vốn vào các dơn vị khác | 253 |  | 5.500 .000 .000 | 13.600.000.000 |
| Dự phòng giàm giá chứng khoán đầu tur dài hạn | 254 |  | (830.055.092) | (26.430.745.717) |
| Tài sản dăi hạn khác | 260 |  | 5.229.942.482 | 737.029.612 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 8 | 5.229.942.482 | 737.029 .612 |
| Lơi thế thương mại | 269 | 13 | 29.926.839.328 |  |
| TOXNG TÀ̇ SẢN | 270 |  | 832.805.342.057 | 326.858.632.563 |

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TU' CÅN NIİ̉ MƠ ƯỚC 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNII IIỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT (TIÊP)
Tai ngày 31 tháng 12 năm 2016

| NGUȮN VÓN | Má | Thuyết minh | Tại 31/12/2016 | Tại 01/01/2016 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| NƠ PHȦI TRẢ | 300 |  | 210.801.415.858 | 107.047.234.596 |
| Nơ ngắn hạn | 310 |  | 210.730.415.858 | 106.983.234.596 |
| Phài trả người bán ngắn hạn | 311 | 14 | 136.172.677 | 12.913.153.358 |
| Ngıừ̛i mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 |  | 3.764.516.019 | 1.742.431.500 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 15 | 10.971 .731 .346 | 3.845.022.925 |
| Phài trà người lao động | 314 |  | 55.762 .273 | 276.000.000 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 |  | 290.293.250 | 268.984.278 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 16 | 21.954.418.686 | 44.677.642.535 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 17 | 173.224.309.551 | 43.260.000.000 |
| Quỹ khen thường, phúc lợi | 322 |  | 333.212 .056 |  |
| Nợ dài hạn | 330 |  | 71.000 .000 | 64.000.000 |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | 16 | 71.000 .000 | 64.000 .000 |
| VÓN CHƯ SỞ HỮU | 400 |  | 622.003.926.199 | 219.811.397.967 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 18 | 622.003.926.199 | 219.811.397.967 |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  | 490.000.000.000 | 183.997.020.000 |
| - Cố phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | $411 a$ |  | 490.000.000.000 | 183.997.020.000 |
| Thặng dưr vốn cổ phần | 412 |  | 48.482.061.620 | 18.002.763.620 |
| Quy đầu tư phát triển | 418 |  | 1.441.359.867 | 1.186.722.152 |
| Lợ nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 |  | 82.040.786.422 | 16.624.892.195 |
| - LNST chura phân phối lĩy kể đến cuói năm truớc | 421a |  | 13.376.711.799 | 2.286.804.519 |
| - LNST chura phân phối năm nay | $421 b$ |  | 68.664.074.623 | 14.338.087.676 |
| Lợi ích cổ dông không kiểm soát | 429 |  | 39.718 .290 |  |
| TȮNG NGUƠN VÓN | 440 |  | 832.805.342.057 | 326.858.632.563 |

Tp. Hồ Chi Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017



# BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT 

Cho năm tài chînh kết thưc ngày 31/12/2016

| Chỉ tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { sốn } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Năm 2016 VND | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 20 | 106.388.123.021 | 185.007.298.135 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 |  | - |  |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 |  | 106.388.123.021 | 185.007.298.135 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 21 | 89.471 .910 .572 | 148.201.502.715 |
| Lợi nhuận gộp vể bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 |  | 16.916.212.449 | 36.805.795.420 |
| Doanh thu hoatt dộng tai chinh | 21 | 22 | 52.890.390.434 | 12.621 .782 |
| Chi phí tài chính | 22 | 23 | 5.202.219.990 | 11.375.460.699 |
| Trong đó: Chi phi lãi vay | 23 |  | 17.209.317.024 | 7.153.293.219 |
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 |  | 23.307 .740 .020 |  |
| Chi phi bán hàng | 25 | 24 | - |  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 24 | 26.721.507.973 | 5.038 .631 .083 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 |  | 61.190.614.940 | 20.404.325.420 |
| Thu nhập khác | 31 | 25 | 20.171.697.362 |  |
| Chi phí khác | 32 | 26 | 276.346.208 |  |
| Lọi nhuận khác | 40 |  | 19.895.351.154 |  |
| Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế | 50 |  | 81.085.966.094 | 20.404.325.420 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 27 | 12.094.501.414 | 6.066.237.744 |
| Chi phí thuế TNDN hoã̃ lại | 52 |  | - |  |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 |  | 68.991.464.680 | 14.338.087.676 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ | 61 |  | 68.991.494.227 |  |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 |  | (29.547) |  |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 28 | 1.684 | 763 |
| Lãi suy giăm trên cỗ phiĉ́u | 71 | 29 | 1.684 | 763 |

Tp. IIó Chi Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Người lập biễu


Phạm Thị Mai Nương

Kế toán trưởng


Lê Thị Thuần


CÔNG TY CÔ PHÀN DÀU TU' CÃN NIİ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

## BÁO CÁO LUUU CHUYÉN TIÈN TẸ

(Theo phurơng phaíp gián tiếp)
Cho năm tài chinh kết thúc ngà̀ 31/12/2016

| Chî tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lưu chuyễn tiền từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |  |
| Lọ̣i nhuận truớc thuế | 01 |  | 81.085.966.094 | 20.404.325.420 |
| Điểu chỉnh cho các khoản |  |  |  |  |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 |  | 363.575 .028 | 331.429 .343 |
| Các khoản dự phòng | 03 |  | (15.596.481.164) | 4.166.059.248 |
| Lãi hoạt dộng đầu tư | 05 |  | (79.719.309.388) | (19.939.901.219) |
| Chi phi lãi vay | 06 |  | 17.209.317.024 | 7.153.293.219 |
| truớc thay đổi vốn litu dịng |  |  |  | 12.115.206.011 |
| Giảm/(tăng) các khoán phài thu | 09 |  | 25.407.108.306 | (18.934.497.404) |
| Giàm/(tăng) các khoàn phải trả (không kể lãi vay phải trảa, thuĉ́ TNDN phải | 11 |  | (43.895.841.750) | 30.116.431.200 |
| Tăng/(giàm) chi phí trả trước | 12 |  | (3.817.226.324) | (737.029.612) |
| Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh | 13 |  | (6.909.344.324) |  |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 |  | (17.248.008.052) | (7.292.260.330) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 |  | (3.937.449.783) | (3.344.577.274) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 |  | 500.000 |  |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 |  | (1.669.553.879) |  |
| Luru chuyển tiền thuần tù̀ hoọt ậ̣ng kinh doanh | 20 |  | (48.726.748.212) | 11.923.272.591 |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiển chi để mua sắm, xấy dụng TSCĐ và các tải sản dài hạn khác | 21 |  | (2.922.319.354) | (12.454.808.000) |
| Tiền thu thanh lý, nhương bán TSCĐ và các tài sàn dài hạn khác | 22 |  | 24.120.970.172 | 22.500.000.000 |
| Tiển chi đầu tur góp vốn vào đơn vị khác | 25 |  | (495.993.940.428) |  |
| Tiền thu hồi đầu tur góp vốn vào dơn vi | 26 |  | 49.833.900.112 | 1.900.000.000 |
| khác |  |  |  |  |
| Tiền thu lãi vay, cố tức và lợi nhuận durơe chia | 27 |  | 12.347.240.471 | 12.621 .782 |
| Luru chuyền tiè̀n thuần tù̀ hoạt tộng đàu tur | 30 |  | (412.614.149.027) | 11.957.813.782 |

CÔNG TY CÔ PIİN ĐȦU TU' CÅN NHẢ MƠ ƯỚC 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

BẢO CÁO TÀI CIİNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

BÁo CÁO LƯU CHUYÊN TIĖN TẸ (TIÊP)
(Theo phuơng pháp gián tiếp)
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2016

| Chi tiêu | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { số } \end{gathered}$ | Thuyết minh | Năm 2016 <br> VND | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Luu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |  |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 |  | 336.482.278.000 |  |
| Tiên thu từ di vay | 33 |  | 424.939.036.007 | 121.360.000.000 |
| Tiển trả nơ gốc vay | 34 |  | (294.974.726.456) | (152.325.000.000) |
| Lru chuyển tiền thuần tì̀ họat động tài chính | 40 |  | 466.446.587.551 | (30.965.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 |  | 5.105.690.312 | (7.083.913.627) |
| Tiền và tương dương tiền đầu năm | 60 | 5 | 3.380.731.676 | 10.464.645.303 |
| Anh hưởng của thay đổi ty̌ giá hối doái quy đồi ngoại tê̂ | 61 |  | - ${ }^{-}$ | 3,380.731.676 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | 5 | 8.486.421.988 | 3.380.731.676 |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu


Phạm Thị Mai Nương

Kế toán trưởng

Lê Thị Thuần


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀı CHÍNH HỢP NHẢT

(Các thuyết minh này là bợ phận họp thành và cần đđrocc đọc đồng thờt với Báo cáo tài chinh họp nhát)

## 1. DẠC ĐIÉM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGIIIẸP

### 1.1 HİNI TIIỨC SỞ HỮU VȮN

Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (sau dầy gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103004401 do Sở Kế hoạch và Đầu tur Thảnh phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/03/2006 và duợc thay đổi lần thứ 12 ngày 30/08/2016 theo Giâay chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuĉ́ số 0304266964 .

Vốn điểu lệ cuia Công ty là 490.000.000.000 đồng.
Tru sở giao dịch: 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thảnh, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày 13 tháng 07 năm 2010, Công ty đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hổ Chí Minh với mã cổ phiĉ́u DRH.

### 1.2 LINII VỨC KINH DOANH

Lĩnh vụce kinh doanh của Công ty là kinh doanh bất động sản, thương mại, dịch vụ và mối giới Bất dộng sàn.

### 1.3 HOATT ĐỌNG SẢN XUÁT KINH DOANH CHINH

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiĉ̣p bao gồm:

- Xây dụng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hặ tầng, xây dựng nhà để bán và cho thuĉ;
- Kinh doanh nhà;
- Môi giới bất động sản;
- Tư vấn đầu tur;
- Dịch vụ cung cấp thông tin lên internet (trừ đại lý kinh doanh dich vụu internet);
- Đào tạo nghề;
- Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sớ);
- Dịch vụ sàn giao dich bất động sản;
- Dịch vụ dịnh giá bất động sản;
- Bán buôn,bán lẻ sách, báo, tạp chí (có nội dung dược phép lưu hành), văn phòng phẩm;
- Sản xuất phân bón (không hoạt dộng tại trụ sớ);
- Bán buôn phân bón ./.


### 1.4 CHU KỲ SẢN XUÅT, KINH DOANH THÔNG THƯỜNG

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là kinh doanh bất động sản và bán buôn phân bón. Theo đó, chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là dài ngày đối với kinh doanh bất động sản và ngắn ngày dối với bán buô̂n phân bón.
1.5 DẢC DIỂM HOAAT ĐỌ́NG CỦA DOANH NGHIẸP TRONG NĂM TÀI CHÍNH CÓ ẢNH IUƯỞNG ĐÉN BÅO CȦO TÀı CHINH HỢP NIIÁT

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là bất động sản và bán buôn phân bón. Theo đô, nhu cầu của thị trường cũng như các chính sách kich cầu của Nhà nước sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu. Bên cạnh đó, tinnh hình và số lượng các Công ty cùng ngành dang ngày càng gia tăng cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CÓ PIIẢN ĐẢU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỞC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
TIIUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CIIINH HỢP NHÁT (TIÊP)
(Các thuyết minh này là bộ phạ̀n hop thành và cần đutợc docc dồng thời với Báo cáo tài chinh hopp nhất)

## 1. DX̣C ĐIĖM HOĄT ĐÔNG CƯA DOANH NGHIȨP (TIÉP)

### 1.6 CÁU TRÚC DOANH NGHIẸ̇P

$\checkmark$ Tổng số các công ty con: 01 công ty.
$\checkmark$ Công ty con được hợp nhất vào báo cáo là Công ty Cổ phần Địa ốc An Phí Long.

- Dỉa chỉ: 1177 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuần, Quận 7, TP.HCM.
- Tỷ lệ lọi ich và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: $99,95 \%$.
$\checkmark$ Các công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chinnh hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
- Công ty Cố phần Căn nhà Mơ tước Círu Long
+ Đia chî: Khu DTM Ilumg Phú, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
+ Tỷ lệ lọi ích và quyền biĉ̉u quyết: $23,37 \%$.
- Công ty Có phàn Khoáng sán và Xây dırng Binh Dıoong
+ Địa chì: Đại lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Durơng.
+ Tỷ lệ lợi ích và quyĉ̀n biểu quyết: $22,34 \%$.


### 1.7 TUYÊN BÓ VÉ KHẢ NÃNG SO SÁNH THÔNG TIN TRÊN BȦO CÁO TÀI CHINNH HỢP NIIÁT

Năm tải chính 2016 là năm đầu tiênn Công ty lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Do đó, số liệu so sánh là số liệu trên Bảo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc tại ngày $31 / 12 / 2015$ của Công ty đã được kiểm toán.
2. KỲ KẾ TOÁN, ĐON Vİ TIỀN TỆ SỮ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 2.1 KY̌ KÉ TOÁN NÃM

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngảy 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm Dương lich.
2.2 BON VITTIEN TẸ SỬ DUNG TRONG KÉ TOÁN

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toắn là Dồng Việt Nam (VND).

## 3 CHUÃN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 CHÉ ĐỌ́ KÉ TOÁN ÁP DU̧NG

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hương dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ("Thông tur 53") của Bộ Tải chinh ngăy 21/03/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông Tư 200 và Thông tur số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

### 3.2 TUYÊN BÓ VĖ VIỆC TUÂN THỦ CHUẢN MỰC KÉ TOÁN VẢ CHÉ DỢ KÉ TOÁN

Công ty tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quaun đề lập và trình bày các Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngà̀ $31 / 12 / 2016$.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNH HỢP NIİ́T (TIÉP)

(Các thuyét minh này là bộ phận hưp thành và cần auıçcc ạ̣c đồng thợi với Báo cáo tài chính hơp nhát)

## 3 CHUÁN MỰC VÀ CHÉ ĐỌ KÉ TOÁN ÁP DỤNG (TIÉP)

### 3.3. COO SỞ LẬP BÁO CÁO TÀı CHINH HỢP NHȦT

Báo cáo tài chính họp nhất của Công ty Cổ phần Dầu tư Căn nhà Mơ ước dược lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chinh riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát dược lập cho đến ngảy kết thưc năm tài chính. Việc kiễm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận dầu tư nhằm thu được lọ̣i ich từ hoạt động của các công ty này.

Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng năm tài chính với báo cáo tài chính của Công ty. Trong trường hợp cẩn thiê̂t, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh dể các clính sách kế toán dược áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau.

Kết quả hoạt dộng kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm dược trinh bảy trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho dến ngảy bán khoản đầu tur ở công ty đó.

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yê̂u, kể cả các khoản lãi chưa thực hiộn phát sinh từ các giao dịch nội bộ được lọaii trừ khi hợp nhất Báo cáo tải chính.

Lọ̣i ích của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phẩn vốn chủ sở hữu của cổ dông của công ty mc̣. Lợi ich của cổ đồng không kiểm soát bao gổm giá trị cảc lọ̣i ích của cổ dông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lọi ich của cổ đông không kiểm soát trong sụr biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày họ̣p nhất kinh doanh. Các khoản lổ tương ựng với phẩn vốn của cổ đông không kiểm soát vưọt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con dược tính giảm vảo phần lọ̣i ich của Công ty trừ khi cồ đông không kiểm soát có nghrâ vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đơ.

## Hợp nhất kinh doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định thoo giả trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Bẩt kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tải sản được mua được ghi nhận là lợi thế kinh doanh. Bất kỳ khoán thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản dự̛̣c mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỷ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.

Lơi ich của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỳ lệ cuia cổ đông không kiểm soát trong tổng giá trỉ hợp lý của tài sản, công nọ̣ và công nơ tiềm tàng được ghi nhận.

## Dầu tư vào các công ty liên kết

Công ty liênn kết là công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Anh hưởng đáng kể thể hiṣ̂n ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưrng không có ảnh hưởng về mặ̣t kiểm soát hoặc dồng kiểm soát những chính sách này.

CÔNG TY CỐ PHÀN ĐÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyĉ̃n Du, P. Bến Thành,
Quận $1, T p$. Hồ Chi Minh

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÂT (TIÊP)

(Câc thuyết minh này là bộ phạn hơp thành và cần đurợc doc dồng thơoi vớt Báo cáo tài chính hơp nhất)

## 3 CIIUÁN MỬC VÀ CHẾ DỢ KÉ TOȦN ÁP DU̧NG (TIÊP)

### 3.3. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CIIINH HỢP NHȦT (TIÉP)

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sù̉ dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán theo giá gốc durọ̣c điều chỉnh thco những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phẩn tải sản thuẩn của công ty liên kết sau ngày mua khoản dầu tur. Các khoản lỗ của công ty liên kết vượt quả khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó (bao gồm bất kể các khoản góp vốn đải hạn mà về thực chất tạo thành đầu tư thuẩn của Công ty tại công ty liên kết đó) không được ghi nhận.

Trong trường hợp một công ty thành viên của Công ty thục hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty, lãillỗ chưa thực hiện turơng ứng với phẩn góp vốn của Công ty vào công ty liê̂n kết, dược loại bỏ khỏi Báo cáo tài chinh hợp nhất.

## 4. CÁC CIİNH SÁCH KẾ TOÁN CIIỦ YÉU

### 4.1 CÁC LOẠI TY̌ GIÁ HÓI DOÁI ÁP DỤNG TRONG KÉ TOÁN

Công ty áp dụng Thông tur 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tur 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bô̂ Tài chính về việc quy đinh chung về tẏ giá hối đoâi và chê̂nh lệch tỷ giá hối đoái, hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá.

Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để âp dưng trong kế toán là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.

Tỷ giá giao dịch thực tế dối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỷ khi ghi nhận tải sản, nợ phài thu là tỷ giá mua của ngânn hàng thurơng mại nơi doanh nghiệp chi định khách hàng thanh toán tại thời điê̂m giao dịch phát sinh. Tỷ giá áp dụng khi thu hồi các khoản nợ phải thu của khách hàng là tẏ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng khách nợ. Trường hợp khách nợ có nhiểu giao dich thỉ tẏ giá thực tế đích danh durợc xác định là tỷ giá bình quân gia quyền di động các giao dịch của khách nọ̆ dó.

Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam. Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền đurợc áp dụng bên Có Tải khoản tiền ngoại tệ và áp dưng tỷ giá giao dịch thực tế khi phát sinh các nghiệp vụ bên $\mathrm{Nợ}$ Taii khoản tiền. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gừi vào Ngân hàng thì được quy đồi ra Dồng Việt Nam theo tẏ giá ghi số kế toán.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết năm tài chính được chuyển đổi theo tỳ giá mua vào và bán ra chuyến khoản của Ngân hàng thương mậi noi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hơp nhất hoặc tỷ giá của Ngâ̂n hàng nơi doanh ngliệp giao dịch thường xuyên nhất. Đối với các khoán ngoại tệ gừi ngân hàng thì tỷ giá thưc tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chinh ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

Khoản chênh lệch tỳ giá hối đoải do việç đánh giá lại số dư cuối năm tài chính sau khi bù̀ 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 năm.

CÔNG TY CÓ PIIÀN ĐÀU TU'CĂN NHẢ MƠ Ứ̛C


## 4. CẢC CHÍNH SÁCH KÉ TOẢN CHỦ YÊU (TIĖP)

## 4.2 ƯỚC TINH KÉ TOÁN

Việc lập Báo cáo tài chinh hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Hội đổng Quản trị phải có những ước tính và già định ảnh hường đến số liệu báo cáo về các công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiểm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính họ̣p nhất cũng như các số liệu báo cáo vể doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Số liệu phát sinh thục tê̂ có thể khác với các ước tinnh, giả địh dặt ra.

### 4.3 NGUYÊN TȦC KÉ TOÁN TIĖN VẢ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIĖN

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỷ hạn, tiền đang chuyển, tiển gừi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng có khả năng thanh khoản cao, có khả năng chuyển đô̂i dễ dàng thảnh các khoản tiền xác định và ít rủi ro liền quan đốn việc biến động giá trị chuyển đối của các khoản này.

### 4.4 NGUYÊN TÂC KÉ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ DỬ PHÓNG NỢ PHẢl THU KHÓ ĐÒI

Các khoản phải thu dược trình bày theo giá trị ghi sồ trừ đi khoản dự phòng phải thu khó dòi.
Dự phòng phải thu khơ đòi của Công ty được trích lập theo các quy định về kế toán hiệnn hành. Theo đó, Công ty dược phép lập dự phòng khoản thu khó đòi cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán tứ 06 tháng trờ lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán hay các khó khăn turơng tụ.

Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tur số 228/2009/ITT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về việc "Hưởng dẫn chế dộ trích lập và sử dưng các khoản dự phòng giảm giá hàng tổn kho, tổn thất các khoản dầu tur tải chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hảnh sản phẩm, hàng hoá, công trinh xây lắp tại doanh nghiệp" và Thông tur số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sữa đối bổ sung cho Thông tur số 228/2009/TT-BTC.

### 4.5 NGUYÊN TÅC KÉ TOÁN IIÀNG TȮN KHO

Hàng tồn kho được xác dịnh trên cơ sở̉ giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm giả mua, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sàn xuất chung hoặc chî phí liên quan khác, nĉ́u có, đề có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí dề hoàn thành cù̀ng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

## NGUYÊN TÀC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐȦU TU' TÀI CHINNH

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chớng khoán và các công cul tài chính khác nắm giữ vì mục đích kinh doanh tại thời điểm báo cáo (nắm giữ với mục dich chờ tăng giá dề bán ra kiếm lời). Chứng khoán kinh doanh phaii được ghi sồ kể toản theo giá gốc. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh dược xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời diểm giao dich phát sinh. Thời điểm ghi nhận các khoản chứng khoán kinh doanh là thởi điểm nhả đẩu tư có quyền sờ hữu.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh là dự phờng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán Công ty đang nắm giû̃ vì mục dich kinh doanh. Dư phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập khi Hội đồng Quán trị cho rằng việc giảm giá này không mang tính chất tạm thời.

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TU' CĂN NIİ MƠ ƯỚC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NIIÁT
Cho năm tài chính
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÁO CÁO TAI CHÍNH HƠP NHÁT (TIÉP)
(Các thuyét minh này là bọ phận hợp thành và cà̀n đuroce doc đỏng thời với Báo cáo tà̀ chính hơp nhất)

## 4. CÁC CHÍNH SÁCII KÊ TOẢN CHỦ YÉU (TIÊP)

### 4.6 NGUYÊN TÅC KÉ TOÁN CẢC KHOẢN ĐẢU TU' TẢI CHINN (TIÊP)

Dự phòng được hoàn nhập nć́u việc tăng giá trị có thể thu hồi sau dó có thể liên hệ một cách khách quan tới một sụ̣ kiện phát sinh sau khi khoản dự phỏng này được lập. Trong trường hợp Công ty không thu thập dượe những bằng chứng đáng tin cậy về việc giảm giá của khoản chứng khoán kinh doanh, các khoản đẩu tư này vẫn dược phản ảnh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp giá gốc.

Các khoản đầu tư vào đơn vị khác với mục dịch nắm giữ lâu dài nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đổng kiểm soát, không có ành hưởng đáng kể đối với bên dược đầu tư được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua cộng các chi phí liễn quan trực tiếp đến viç̣c dầu tư. Thời điểm ghi nhận các khoản đầu tư tải chính dài hạn là thời điểm chính thực có quyền sở hữu. Khi lập Báo cáo tài chính, Công ty xác định giá trị khoản đầu tư bị tồn thất để trích lập dụ phòng tồn thất dầu tư.

Dối với Hơp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đổng kiểm soát, giát trị khoản vôn góp được hạch toán vào khoản phải thu khác.

### 4.7 NGUYÊN TÁC KÉ TOÁN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỨU Iİ̀NH VÀ HAO MȮN

Tải sản cố dịnh hữu hình được trình bày thco nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
Nguyĉ̃n giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phî liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc dưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tỷ lệ khấu hao được xác dịnh theo phương pháp đưởng thả̉ng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính cùa tài sản, phù hợp với tỳ lệ khấu hao dả dược quy định tại Thông tur 45/2013/IT1BTC ngày $25 / 04 / 2013$ về chế dộ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chỉnh sửa đồi một số điều của Thông tư 45 . Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau:

Log̣i tài sản
Máy móc thiết bị
Phương tiện vận tải truyền dẫn
Thiết bi, dụng cụ quàn lý

Thời gian khấu hao
(năm)
03-07
06-10
02-05

### 4.8 NGUYÊN TÁC KÊ TOÁN BÁT ĐỘNG SẢN ĐẢU TƯ VÀ KIIÁU HAO

Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn luỹ kế.
Nguyên giá của BĐSĐT là toàn bộ các chi phf (tiền hoặc tương đurơng tiển) mà doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác đưa ra trao đổi để có dược BĐSĐT tính đến thời diểm mua hoặc xây dụng hoàn thành BDSDT dó.

Khấu hao của Bất động sản đầu tự được xác dịnh theo phương pháp đường thẳng. Doanh nghiệp không trích khấu hao đối với Bất động sàn đầu tư nắm giữ chờ tăng giá là Nhà cưa và Quyền sừ dụng dất.

CÔNG TY CỐ PHÅN DÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyĉ̃n Du, P. Bến Thành, Quận $1, \mathrm{Tp}$. Hồ Chí Minh

## TIIUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNII IIƠP NHÁT (TIÉP)

(Các thuyét minh này là bộ phạ̀n hơp thành và cẩn đuıợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hơp nhát)

## 4. CÁC CHİNH SȦCH KÊ TOÁN CHỦ YÉU (TIÉP)

### 4.9 NGUYÊN TẤC KÉ TOȦN XÂY DỮNG CỞ BẢN DỞ DANG

Công ty tập hợp các chi phí phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng công trình, đây là chi phí xây dựng TSCĐ hoặc bất dộng sản đầu tự. Bất động sản xây dựng sử dưng cho nhiều mục đích, như lảm văn phòng, cho thuê̂ hoăc để bán,...Khi công trình, dự án hoàn thành bản giao đưa vào sử dưng, kê̂ toán căn cứ cách thức sử dưng tài sản trong thực tế dể kết chuyền chi phí đẩu tơ xây dựng phù hợp với bàn chất của tìng loại taì sản.

### 4.10 NGUYÊN TÁC KÊ TOÁN CHI PHÍ ĐI VAY

Chi phí đi vay liên quan trụ̣c tiếp đến việc mua, dầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dải để hoàn thành đưa vào sử dưng 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 đự̛̛c ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

### 4.11 NGUYÊN TÁC KÉ TOÁN THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỌP NHẢ NƯỚC

Chị phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính dưra trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lọi nhuận thuẩn được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vil không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. Thuế thu nhập doanh nghiiṣ̂p dược tính theo thuế suất là $20 \%$ tính trên thu nhập chjủ thuế theo quy định hiện hành.
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cớ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy dịnh này thay đô̂i theo từng thời kỳ và việc xác đjinh sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộ̣c vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyển.
Các loại thuế khác được áp dựng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

### 4.12 NGUYÊN TÅC KĖ TOÁN GHI NHẠ̉N DOANH THU, THU NIIẠP KHÁC

Doanh thu được xác định khi Công ty có khả năng nhận dược các lợi ích kinh tế có thể xác định một cách chắc chắn. Doanh thu thuần đượe xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đả thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bi trả lại. Đồng thời doanh thu đượe ghi nhận khi thoà mãn các điều kiện sau:

## Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi dồng thời thỏa mãn các điĉ̀u kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sờ hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đả dược chuyển giao cho nguời mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyĉ̀n quản lý hàng hớa như người sở hữu hàng hơa hoặc quyễn kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu đurợc hoặc sẽ thu được lọi ich kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xáe dịnh được chi phí liên quan dến giao dịch bán hàng.


## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÅI CHÍNH HఝP NHÁT (TIÉP)

(Các thuyếl minh này là bộ phận hợp thành và cản được a̛oc đồng thời với Báo cáo tài chính hơp nhát)

## 4. CÁC CHÍNH SȦCII KÉ TOÁN CHỦ YÉU (TIÉP)

### 4.12 NGUYÊN TÁC KÊ TOÁN GHI NHẠ̃N DOANH THU, THU NHẬP KHÁC (TIÉP)

## Doanh thu cung cấp dich vu

Doanh thu dược ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác địhh một cách đáng tin cây và Công ty có khả năng thu được các lợi ich kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bẳng chứng về tỳ lệ dịch vụ cung cấp dự̛̣c hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính và xác đinh dượe chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vư dó.

Khi kết quả của một giao dịch về cung cấp dịh vụ không thể xác định dược chắc chắn thì doanh thu dược ghi nhận tương ứng với chi phi đã ghi nhận và có thề thu hồi.

## Doanh thu hoat đông tài chính

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, dược xác định trên số dư các tài khoản tiĉ̀n gừi và laii suất áp dụng cho từng thời kỳ.

### 4.13 BÁO CÁO BÔ PHẠN

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một bộ phận có thể phân biệt được, tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lè, một nhóm các sản phẩm hoăc các dịch vụ có liên quan mà bộ phận này có rùi ro và lọi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác. Theo đó, hoạt động theo lĩnh vụ̣c của Công ty trong năm bao gồm: môi giớ bất động sản, kinh doanh phân bón, cho thuê văn phòng và dịch vụ khác.

Bộ phận theo khu vurce địa lý là một bộ phận có thể phân biệt được, tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thề mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. Toản bộ họat động kinh doanh của Công ty không bỉ ành hưởng bới các yốn tố địa lý vùng miền cû̃ng nhưưối tượng khách hàng. Vỉ vây, Công ty xác định không có sụ̣ khác biĉ̣t vể khu vựe dịa lý cho toàn bộ các hoạt dộng của Công ty.

Báo cáo bộ phận bao gổm các khoản mục phân bố trưce tiếp cho một bộ phận cũng như các bộ phận được phân chia theo một cơ sở hợp lý. Các khoản mục không dược phân bổ bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận, lỗ khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, tài sản, nọ̣ phải trả.

### 4.14 CÔNG CUV TẢı CHINH

Công cụ tài chính gồm tải sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phân loại phù hợp với Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ tài chính hương dẫn "Áp dưng chuẩn mưc kế toán Quốc tê̂ vể trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh thông tin đối với Công cụ tài chính".

## Ghi nhṭ̂n ban dầu

## Tài sản tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu tài sản tài chính dược ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phi giao dich có liền quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sån tài chính đó. Tài sán tài chính của Công ty bao gồm tiển mặt, tiền gừi ngân hảng, các khoản tương đương tiền, các khoản đẩu tur tài chính ngăn hạn và dài hạn, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác.

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TƯ CĂN NHÀ MỚ ƯỚC
117-119-12 1 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quần I, Tp. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÃO CÁO TÀI CIIINH HỢP NHÁT (TIÉP)


## 4. CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN CHỦ YÉU (TIÉP)

### 4.14 CÔNG CUTẢ̀ CHINH

## No phäi trả tài chính

Tại ngày ghi nhận ban đầu nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ 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, chi phị phải trá, phải trả phải nộp khác và các klooản vay ngắn hạn, dài hạn.

## Đảnh giá ḷ̆i sau ghi nhị̂n ban đầu

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

## Bù trù các công culài chinh

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tải chính được bù trừ cho nhau trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty cớ quyê̂n hợp pháp để bù trừ giá trị đã dược ghi nhận và Công ty có dụ dịnh thanh toán trên cơ sở thuần hoọ̆c ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời điểm.

## BÊN LIÊN QUAN

Các bên dược coi là liên quan nếu một bên có klả̉ năng kiềm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyĉ́t định các chính sách tài chính và hoạt động. Bên liên quan bao gồm:

- Những doanh nghiç̂p có quyền kiểm soát, hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiếm soát chung với Công ty gồm Công ty mę, các công ty con cùng tập đoàn, các bên liên doanh, cơ sở kinh doanh được dồng kiểm soát, các công ty liên kếl.
- Các cá nhân có quyền trưcc tiếp hoặc gián tiếp biều quyết ở các doanh nghiệp báo cáo dẫn đến có ảnh hurờng dáng kể tới doanh nghiệp này, các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm vê̂ việc lập kê̂ hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động cùa Công ty kể cả các thành viê̂n mật thiĉ́t trong gia đình của các cá nhân này.
- Các doanh nghiệp do các cá nhân được nêu trên nắm tṛ̛c tiếp hoặc gián tiếp quyển biĉ̉u quyết hoặc ngưởi đó có thể có ảnh hưởng đảng kể tới doanh nghiệp.

Theo đơ, Bên liên quan của Công ty là các Công ty con và Công ty liên kết do Công ty dầu tư và chi phối, các thành viên Hội đổng Quản trị, Ban Tỗng Giám đốc của Công ty và Các cổ đông nằm gị̛̛̣ số lự̛̣ng cổ phiếu đáng kể.
5. TIÈN VÀ CÁC KIIOX̃N TƯƠNG ĐƯƠNG TIÊN

> Tiền mặt
> Tiền gừi ngân hàng
> Cộng

Tại 31/12/2016
Tại 01/01/2016
VND
VND
242.806.312
95.485.867
8.243.615.676
3.285 .245 .809
$8.486 .421 .988=3.380 .731 .676$

CÔNG TY CÔ PHÀN ĐÀU TU' CX̃N NHẢ MƠ UỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh
(Các thuyét minh này là bộ phận hơp thành và cản đırợc dọc đông thời với Báo cáo tài chính hop nhât)

## 6. PHẢI THU KIIẊCI HȦNG

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

- Ông Nguyễn Từ Duy
- Bả Dăng Bich Vân
- Phải thu chuyền nhượng cổ phiĉ́u Cty Tri thức

Doanh nghiệp Quốc tế

- Phải thu chuyển nhượng cổ phiĉ́u Cty CP Căn Nhà Mơ Ước Cì̛u Long
- Phải thu chuyển nhượng cổ phiĉ́u Cty CP Căn Nhà Mơ Ước Dông Nam
- Phải thu chuyển nhượng cổ phiĉ́u Cty CP Chứng khoán Nhất Việt
- Phải thu chuyển nhượng cổ phiếu các công ty liên kết khác
- Các khoản phải thu khách hàng khác

Phải thu dài hạn của khách hàng dài hạn
Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

- Bà Đặng Bích Vân

Tąi 31/12/2016
Tại 01/01/2016
VND VND
111.560.181.888
23.263.424.140

- $\quad 23.211 .600 .000$
87.000 .000

27,000.000.000
44.081 .400 .000
22.080 .000 .000
11.900 .000 .000
6.411 .781 .888
51.824.140
87.000 .000
87.000 .000
BȦO CÁO TÀI CHINH HỢP NHȦT


| Tại 31/12/2016 |  | Tại 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| VND | VND | VND | VND |
| - | - | 14.811.882.000 | - |
| 3.903 .253 .000 | - | - | - |
| 39.130 .799 .040 | - | - | - |
| 18.501.815.989 | - | 187.500.000 |  |
| 423.200 .000 | - | 3.000 .000 | - |
| 1.091.136.637 | - | - | - |
| - | - | 139.534.065 | - |
| 63.050.204.666 | - | 15.141.916.065 | - |

(1) Đây là khoản phải thu về việc hủy họ̣ đồng chuyển nhượng bất động sản ngày 29/03/2010.

CÔNG TY CÓ PHÀN ĐÀU TU' CÃN NHẢ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

## THUYÉT MINII BÁO CÁO TẢI CHÍNII HỢ NHÁT (TIÉP)

(Các thuyét minh này là bộ phận hơp thành và cẫn được dọc đồng thời với Báo cáo tài chinh hơp nhất)

## 8. CHI PIII TRẢ TRƯỚC

|  | Tại 31/12/2016 VND | Tại 01/01/2016 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Ngắn hạn | 904.971 .700 |  |
| - Duy trì djeh vụ Googe AFW 2016 | 13.200 .000 |  |
| - Chi phí thuê văn phòng | 817.271 .700 |  |
| - Chi phí thuê vị trí đặt quang cáo | 34.500 .000 |  |
| - Hợp đồng tư vấn | 40.000.000 |  |
| b. Dài hạn | 5.229.942.482 | 737.029.612 |
| - Chi phif SX phim quàng cáo SP dur án | 558.731 .251 |  |
| - Chi phí quảng cáo | 632.853.500 |  |
| - Chi phí thiết kế nhận diç̂n thưong hiệu | 90.000 .000 |  |
| - Chi phí khu trưng bày nhà mẫu | 2.029.825.844 |  |
| - Chi phí sửa chữa văn phòng làm viç̂c | 1.059.114.461 | 394.322.727 |
| - Chi phí thuê văn phòng làm việc | - - | 342.706 .885 |
| - Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 859.417.426 |  |
| Cộng | 6.134.914.182 | 737.029.612 |

## 9. TẢI SẢN CÓ Đ!̣NH HỮU Iİ̀NH

|  | Máy móc thiết bị <br> VND | Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND | Thiết bị dụng cu quản lý VND | Cộng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NGUYÊN GIȦ |  |  |  |  |
| Tại 01/01/2016 | 103.832.610 | 2.271.550.349 | 330.798.431 | 2.706.181.390 |
| - Mua trong năm | - | - | 107.943.636 | 107.943.636 |
| - Thanh lý, nhương bán | - | (957.942.046) | - | (957.942.046) |
| Tại 31/12/2016 | 103.832.610 | 1.313.608.303 | 438.742.067 | 1,856.182.980 |
| HAO MÒN LUUTY KÉ |  |  |  |  |
| Tại 01/01/2016 | 103.832.610 | 931.519 .585 | 330.798.431 | 1.366.150.626 |
| - Khấu hao trong năm | - | 284.592.940 | 35.981 .210 | 320.574 .150 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | (746.966.704) |  | (746.966.704) |
| Tại 31/12/2016 | 103.832.610 | 469.145.821 | 366.779 .641 | 939.758.072 |
| GIȦ TR! CÒN LȦI |  |  |  |  |
| Tại 01/01/2016 | - | 1.340.030.764 | - | 1.340.030.764 |
| Tại 31/12/2016 | - | 844.462,482 | 71.962.426 | 916.424.908 |

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2016 lả 434.631.041 đồng.

CÔNG TY CƠ PHÀN DÀU TƯ CĂN NHÀ MỚ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

## TIIUYÊT MINH BÁO CÁO TẢI CHíNH HỢP NHÁT (TIÉP)

(Các thuyết minh này là bộ phợn hơp thành và cần đurợc đoc đồng thờ với Báo cáo tài chinh hopp nhátu)

## 10. BẢT ĐỌ̀NG SẢN ĐÀU TU'

| Tại 01/01/2016 | Tăng | Giảm | Tại 31/12/2016 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| VND | VND | VND | VND |

Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

Nguyên giá

- Nhà ( ${ }^{*}$ )
- Quyĉ̀n sử dụng đất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NIİT
Cho năm tâi chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$

Giá trị tổn thất do suy giảm giá trị

- Nhà (*)

| Giá trị còn lại | 7.578 .006 .753 <br> - Nhà $\left({ }^{*}\right)$ |
| :--- | :--- |

(*) Là nguyên giá của 03 căn hộ chung cur TDH Phường Trường Thọ và Phước Bình, Quận Thủ Dớc, Thành Phố Hồ Chí Minh. Theo quy định của Thông tur 200/2014/TT-BTC, Công ty không trích khấu hao đối với những bất động sån đầu tư nảy. Tháng 12 năm 2016, Công ty thực hiện chuyển nhượng Căn hộ C8.01 chung cư TDH Phường Trường Thọ, Quận Gò̀ Vấp .Tuy nhiên, đến thời diểm $31 / 12 / 2016$, Công ty chưa hoàn tẩt thủ tuc chuyển nhượng quyền sở hṭ̛u căn hộ.

## 11. CHI PHÍ XÂY DƯNG DỞ DANG

Căn hộ C/c TDH P.Trường Thọ, Phước Bình (*)
Lô đất 200 m 2 Đường Nguyễn Văn Linh
Đất và nhà tại trụ sở 331 Trần Xuân Soạn
Nhà tại 331/11 Trần Xuấn Soạn, Quận 7
Quyền sử dụng đất $\mathrm{D}_{\mathrm{r}}$ án An Phú Long Land 1
Chi phí xây dựng Dự án An Phú Long Land I
Cộng

| Tasi 31/12/2016 | Tại 01/01/2016 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 2.551.023.827 | 2.551.023.827 |
| - | 14.000.000.000 |
| - | 38.029.090.910 |
| - | 5.000.000.000 |
| 85.424.798.100 |  |
| 22.212.548.487 |  |
| 110.188.370.414 | 59.580.114.737 |

(*)Toàn bộ giá trị tải sản này đã được cầm cố, thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Tân Thuận theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số $42 / 2016 /$ IIDTDHM-DN ký ngày 01/07/2016.
BÁO CȦO TȦI CHINNH HỢP NHÀT Cho năm täi chinh kết thúc ngày 31/12/2016
CÔNG TY CÓ PHÂN ĐÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHINNH HỢP NHȦT (TIEP) (Các thuyết minh này là bọ phän hopp thành và cần dươc đooc đồng thời vớt Bảo cáo tài chinh hopp nhất)
12. CÁC KHOÄN ĐÀU TƯ TẢI CHÍNH

|  | Tai 31/12/2016 |  |  | Tai 01/01/2016 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Giá gốc VND | $\begin{aligned} & \text { Dư phòng } \\ & \text { VND } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline \text { Giá trị hợp lý } \\ \text { VND } \\ \hline \end{gathered}$ | Giá gốc VND | $\begin{array}{r} \hline \text { Dự phòng } \\ \text { VND } \\ \hline \end{array}$ | Giá trị hợp lý VND |
| Chưng khoán kinh doanh: cỗ phiếu | 7.689.656.824 | (661.645.793) | 7.028.011.031 | 780.312 .500 | (661.645.793) | 118.666 .707 |
| - Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) | 780.000 .000 | (661.645.793) | 118.354 .207 | 780.000 .000 | (661.645.793) | 118.354.207 |
| - Công ty CP Sữa Việt Nam | 6.909.656.824 |  | 6.909.656.824 | - |  |  |
| - Công ty khác |  |  | - | 312.500 | - | 312.500 |
| - Đầu tur tài chính dài hạn | 292.298.222.355 | (830.055.092) | 292.454.697.822 | 114.881.400.000 | (26.430.745.717) | 88.450.654.283 |
| - Đầu tur vào công ty liên doanh, liên kết | 286.798.222.355 | - | 287.784.752.914 | 101.281.400.000 | (26.430.745.717) | 74.850.654.283 |
| + Công ty CP Căn nhà Mơ Ước Cừu Long | 23.540.700.000 | - | 13.536.490.539 | 42.171.400.000 | (18.072.227.374) | 24.099.172.626 |
| + Công ty CP Căn nhà Mơ Ước Hà Nội | - | - | - | 12.880.000.000 | (2.943.534.513) | 9.936.465.487 |
| + Công ty CP Căn nhà Mo Ước Đà Nẵng | - |  | - | 10.380.000.000 | (1.141.375.807) | 9.238.624.193 |
| + Công ty CP Căn nhà Mơ Ước Đông Nam | - | - | - | 13.500.000.000 | (2.766.314.965) | 10.733.685.035 |
| + Công ty CP Tri thức doanh nghiệp Quốc tế | - | - | - | 14.500 .000 .000 |  | 14.500.000.000 |
| + Công ty CP Giao dịch Tri Tuệ | - | - | - | 4.650 .000 .000 | (1.502.366.742) | 3.147.633.258 |
| + Công ty CP Giaii Pháp Thị Trường | - | - | - | 3.200 .000 .000 | (4.926.316) | 3.195.073.684 |
| + Công ty CP Khoáng sann và Xây dụ̣ng Bình Dương | 263.257.522.355 | - | 274.248.262.375 | - | - |  |
| - Đầu tır vào đơn vị khác | 5.500.000.000 | (830.055.092) | 4.669.944.908 | 13.600.000.000 | - | 13.600.000.000 |
| + Công ty CP Chưng khoán Nhắt Việt | - | - |  | 13.600.000.000 | - | 13.600.000.000 |
| + Công ty CP Căn nhà Mơ ước Đông Nam (*) | 5.500 .000 .000 | (830.055.092) | 4.669.944.908 | - | - |  |

(*) Công ty nắm giữ 550.000 cổ phần Công ty CP Căn nhà Mơ ước Đông Nam, tương đương tỷ lệ lọi ich và quyền biểu quyết là $13,53 \%$.
13. LỢ THÉ THƯONG MẠI
Lơi thể thương mại phát sinh trong năm từ khoản đầu tư vào Công ty con - Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long với giá trị là 30.434.073.893 đồng, giá trị đã̃ phân bố vào chi phí trong năm 2016 là 507.234 .565 đồng.
THUYÉT MINH BȦO CȦO TȦ CHİNH HỢP NHÁT (TIÉP)

[^1]a) Các khoản phải trả nguời bán ngắn hạn
Cong ty NHHLLong Thịnh
Công ty TNHH TM DV XNK Tường Nguye - Công ty CP Quảng cáo Sáng tạo Mắt bão - Công ty TNHH Hòa Tín

- Công ty CP Giám định Thầm định Sài Gòn
- Phải trả nhà cung cấp khảc
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn


## c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d) Phải trã người bán là các bên liên quan
THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC
Thuế và các khoãn phãi nộp

- Thuế giá trị gia tăng đầu ra
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
Cộng
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
- Phí, lệ phi vả cảc khoản phải nộp khác
Cộng
BÁO CÁO TÀI CHINH HỢP NHÂT Cho năm tài chinh kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$


| ¢¢¢゙てt9 | SEs゙てカ9＊TtL゙t |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| － | － | － | － |
| $000 \cdot 000^{\prime \prime}+9$ | $000 \cdot 000$＇t9 | 000．000＇K | $000^{\circ} 000 \mathrm{IL}$ |
| 000000＇t9 | 000．000\％9 | $000^{\circ} 000{ }^{\circ} \mathrm{L} / \mathrm{L}$ | 000．000＇LL |
| $000^{\circ} 0000^{\circ} 090^{\circ} \mathrm{I}$ | $000^{\circ} 000^{\circ} 090^{\circ} \mathrm{I}$ | － |  |
| － | － | $000^{\circ} 000^{\circ} 0+\mathrm{L}$ | 000．00000 2 |
| $000^{\circ} 000 \cdot 000^{\circ} 97$ | 000＇000：0009\％ | － | － |
| 61L゙て£s szo I | 6IL゙て¢S「Szot | － |  |
| カ15゙てI1－8¢9 | から「てII＇859 | t15．620．91t | tIS $6200^{\circ} 9 \mathrm{Lt}$ |
| 591\％899 L08 | S91．859＇L08 | S91．8E9\％619 | S91＇8E9＇619 |
| LLL＇988．89E | LLL＇988 89 ¢ | L88．61で8LでわI | L88＊61で8Lでも1 |
| 0LL＇Z69＇856＇ | 0LL＇Z69＇856を | － | － |
| ¢1がE8T「IL6＇6 | \＆゙t゙¢81「1L66 |  |  |
|  | －¢＊010\％6tL | － | － |
| £tL＇s8s＇86 | $\varepsilon \rightarrow L$ S85 86 | 00590でLI | 00s 90 でLI |
|  |  |  |  |
| INA our en | TNA | TNA ． 1 u 태 | ONA |
|  | 1． 19 |  | ！n7 819 |
| 910 | ／10 ！${ }_{\text {¢ }}^{\text {L }}$ | 9L0Z／ZI／IE ！${ }_{\text {ÉL }}$ |  |

CÔNG TY CÓ PHÅN ĐÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯÓC
117－119－121 Nguyễn Du，P．Bến Thành，Quận 1，Tp．Hồ Chi Minh
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HQ̣P NHÁT（TIÉP）
（Các thuyết minh này là bô phạn hopp thành và cân đurơc đọc đờng thời với Báo cáo tài chinh hopp nhát）

|  | Tải 01／01／2016 |
| ---: | ---: |
| Giá trị Số có khã năng |  |
|  | trả nọ́ |
| VND | VND |

$43.260 .000 .000 \quad 43.260 .000 .000$ $28.890 .000 .000 \quad 28.890 .000 .000$ 424．939．026．205 294．974．716．654 $72.200 .000 .000 \quad 74.990 .000 .000$

$$
15.150 .000 .000
$$

3．253．983．974 45．017．753．551 5．233．563．464 19.002 .216 .565
14.042 .199 .100 8
8
8
8
0
0
8
0
0 65.000 .000 .000
5.540 .000 .000
50．357．564．240 76.972301 .411 76．972．301．411
46．749．707．464 19．002．216．565 35．832．236．525 6.000 .000 .000 65.000 .000 .000
47．285．000．000
ISS゙60モ゙ャ
26．100．000．000 $\quad 26.100 .000 .000$
$4.760 .000 .000 \quad 4.760 .000 .000$
47．103．580．266
47．1054．547．860
$31.954 .547 .860 \quad$ 1．954．547．860
$41.516 .144 .000 \quad 41.516 .144 .000$
$21.790 .037 .425 \quad 21.790 .037 .425^{\circ}$

－Ngân hàng TMCP Phương Đông－Chi

## VAY VÀ NỢ THUÊ TȦI CHÍNH

Tại 31／12／2016

| $\begin{aligned} & \text { GNA } \\ & \text { ou } u \text { un } \end{aligned}$ | aNA |
| :---: | :---: |
|  | ［1］\％！ |

47．103．580．266
47．103．580．266
 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
Thương－Chi nhánh Bến Nghé（2） （を）દิ －Cong ty Chứng khoán ACB（3） －Công ty Chứng khoán MB（3） －Công ty Chứng khoán SHS（3） －Công ty Chưng khoán SSI（3）
－Công ty Chứng khoán Tân Việt（3）
－Công ty CP BOT Xây dựng Miền Nam
 Binh Dưong

## －Vay các đối tượng khác

## b．Vay dài hạn

47．285．000．000

\section*{ <br> － <br> 424．939．026．205 294．974．716．654 <br> 173．224．309．551 173．224．309．551 <br> | $43.260 .000 .000 \quad 43.260 .000 .000$ |
| :--- | :--- |}

 khế ước nhận nợ，lãi suất vay tương ưng với tùng thời điểm nhận nợ．Tài sản thế chấp cho khoàn vay này là quyến sử dụng đât và các căn hộ theo Họp đồng thế chấp số $023.1 / 2015$ ngày 07／01／2015，023．2／2015 và 023．3／2015 ngày 26／10／2015．
（2）Là khoản vay nhẳm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hợp đồng tin dụng hạn mức số 42A／2016／HDTDHM－DN ký ngày $02 / 11 / 2016$ với hạn mức 4.760 .000 .000 đồng，thời hạn vay là 6 thảng，lãi suắt vay được nêu tại từng Giấy nhận nọ̣．Tài sản thế chấp cho khoản vay này quyền sử dưng đất và các cản hộ theo Hợp đồng thế chấp số $41,42,43 / 2016 / \mathrm{HĐTC}$ ngày 01／7／2016．
Các khoản vay chứng khoán có thời hạn gốc là 03 thảng và tự động tái tục sau mỗi 03 tháng，lãi suất theo từng kỷ được công bố，
(Các thuyết minh này là bộ phạn họp thành và cần đutực doc đờng thời với Báo cáo tài chinh họp nhất)
18. VÓN CHÚ SỞ HỮU
18.1 CIII TIÉT VÓN ĐẢU TƯ CỦA CIIỦ SỞ HỮU

Bả Lâm Thị Thanh Bích
Bà Dặng Thị Bích Hồng Ông Lê Đình Trung Ông Dặng Đúc Trung Bà Lê Thị Thuần 25 cổ đông chiến lược do phát hành cổ phiếu tháng 04/2016 Các cổ dông khác
Cộng
Tỷ lệ Tại 31/12/2016 Tỷ lệ Tại 01/01/2016

| \% | VND | \% | VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1,12\% | 5.510 .000 .000 | 5,17\% | 9.510 .000 .000 |
| 0,00\% | 30.000 | 0,73\% | 1.344.030.000 |
| 0,00\% | - | 0,05\% | 100.000.000 |
| 0,00\% | 30.000 | 0,22\% | 409.830 .000 |
| 0,00\% | - | 0,05\% | 100.000.000 |
| 62,45\% | 306.002.980.000 | 0,00\% |  |
| 36,43\% | 178.486.960.000 | 93,77\% | 172.533.160.000 |
| 100,00\% | 490.000.000.000 | 100,00\% | 183.997.020.000 |

Trong năm 2016, Công ty đã phát hành 30.600 .298 cổ phiếu theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ dông bất thường số $119 / \mathrm{NQHDCD}-2015$ ngày $05 / 12 / 2015$, Nghị quyết số $24 / \mathrm{NQ} / \mathrm{HDQT}-2016$ ngày $18 / 01 / 2016$ về việc thông qua giá chào bán cố phiếu riêng lế cho nhà đầu tư là 11.000 dồng/cố phiếu, và Nghị quyết số $25 / \mathrm{NQQ} / \mathrm{H} Ð \mathrm{Q}-2016$ ngày $18 / 01 / 2016$ về việc thông qua danh sách nhà đầu tư tiềm năng để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thco đó, vốn góp của chủ sở hữu của Công ty tăng từ 183.997.020.000 đồng lên 490.000,000.000 đồng.

### 18.2 TÌNII IIİNH SỬ DU̧NG VÓN THU DƯỢC TỪ ĐƠT CHÀO BÁN

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 119/NQDHĐCĐ ngày 05/12/2015, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đọt chào bán như sau:

| STT | Mưc đích sử dụng vốn | Nhu cầu vốn (VNĐ) |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Nhận chuyển nhượng, đẩu tư dự án Khu căn hộ tại địa chi 1177 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM | 110.000 .000 .000 |
| 2 | Nhận chuyền nhượng, đầu tur dự án Khu du lịch nghi dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 150.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu dộng kinh doanh plâ̂n bón | 76.603.278.000 |
|  | Tồng công | 336.603.278.000 |

CÔNG TY CÓ PIİ̀N ĐȦU TU' CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TȦI CHÍNII HỢP NHȦT (TIÉP)

(Câc thuyếl minh này là bợ phần hopp thành và cần được docc dơng thời với Báo cáo tài chính hopp nhất)

## 18. VÓN CHỬ SỠ HỮU (TIÊP)

### 18.2 TÌNH HìnH SỬ DÛNG VÓN THU DƯỢC TỬ ĐƠT CHÅO BÁN (TIÉP)

Tuy nhiễn, Theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường số $155 / 2016 / \mathrm{DRH} / \mathrm{NQ}-\biguplus H C \boxminus ~ n g a ̀ y ~$ 22/09/2016, Công ty thay đồi (diều chinh) phương án sừ dựng số tiền huy động từ dộ chào bán nhu sau:

| STT | Mưc đích sử dưng vốn | Nhu cầu vốn (VNĐ) |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Mua cố phần vốn góp chi phối $(99,95 \%)$ tại Công ty Cố phần Địa Ớc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ tại địa chi 1177 Huỳnh Tẫn Phát, Quặn 7, TP.HCM) nhằm sở hữu và đầu tư dự án khu phức hợp căn hộ tại đj̣a chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q. 7 , Tp.HCM | 110.000.000.000 |
| 2 | Mua cổ phần/ phẩn góp vốn chi phối ( $99 \%$ ) tại Công ty Cố phần Khai thác Du lịch Phương Trang (dur án Khu nghi dưỡng tại xã Lộc An, huyện Dất Dỏ, tinh Bà Rịa - Vũng Tàu) | 150.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động: kinh doanh phân bón; hoạt động kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật. | 76.603.278.000 |
|  | Tồng cộng | 336.603.278.000 |

Từ tháng 04 dến tháng 12 năm 2016, Công ty đã sử dụng vốn thu dược từ đọt chào bán nhur sau:

| STT | Mục đích sử dụng | Theo phưong án sử dụng vốn | Đã thực hiện |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Mua cố phẩn vốn góp chi phối $(99,95 \%)$ tại Công ty Cố phẩn Đỉa Óc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Quâ̂n 7, TP.HCM) nhằm sở hỡu và dầu tư dự án khu phức hợp căn hộ tại địa chi 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM. | 110.000.000.000 | 109.890.000.000 |
| 2 | Chuyển tiền cho các cổ dông cty Phương trang để mua phần vốn góp. | 150.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu dộng: kinh doanh phân bón; hoạt dộng kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật. | 76.603.278.000 | 76.603.278.000 |
|  | Tồng công | 336.603.278.000 | 306.493.278.000 |

CÔNG TY CÔ PIIÀN ĐȦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÁO CȦO TÀI CHÍNH IIỢ NHẢT (TIÉP)
(Các thuyét minh này là bộ phị̂n hopp thành và cần đượe đọe đông thời vởi Báo cáo tài chinh họp nhất)

## 18. VÓN CIIỦ SỞ HỮU (TIÉP)

18.3 CÓ PHIÉU

|  | Tại 31/12/2016 Cổ phiĉ́u | $\begin{array}{r} \text { Tại 01/01/2016 } \\ \text { Cố phiĉ́u } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Số lượng cồ phiếu dăng kỷ phát hành | 49.000 .000 | 30.000 .000 |
| Sốl lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 49.000 .000 | 18.399 .702 |
| + Cổ phiĉ́u phổ thông | 49.000 .000 | 18.399 .702 |
| Số lượng cổ phiếu được mua lại | - | 285.850 |
| + Cổ phiếu phổ thông | - | 285.850 |
| Số lượng cổ phiĉ́u tái phát hành | - | 285.850 |
| + Cổ phiĉ́u thường | - | 285.850 |
| Số lương cổ phiếu đang lưu hành | 49.000.000 | 18.399 .702 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 49.000 .000 | 18.399.702 |
| Mệnh giá cố phiểu (VND/Cổ phiếu) | 10.000 | 10.000 |

BÁO CÁO TÀI CHINH HỢP NHÂT
Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$

| THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢ NHÅT (TIÉP) <br> (Các thuyết minh này là bợ phạn hopp thành và cân autuọc a̛oc đờng thời với Báo cáo tài chính họp nhất) |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18. VÓN CHỬ SỞ HŨU (TIÉP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 BẢNG ĐÓI CHIÉU BIÉN Đ@̣NG CỦA VÓN CHỦ SỞ HỮU |  |  |  |  |  |  |  |
| Khoản mục | Vốn đầu tur của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | $\begin{aligned} & \text { Cố phiếu } \\ & \text { quỹ } \end{aligned}$ | Quỹ đầu tư phát triển | $\begin{aligned} & \text { Lọi nhuân } \\ & \text { sau thuế } \\ & \text { chưa phân phối } \end{aligned}$ | Lọi ích cồ đông không kiểm soát VND | Tỗng cộng |
|  | VND | VND | VND | VND | VND |  | VND |
| Tai 01/01/2015 | 183.997.020.000 | 18.002.763.620 | (1.997.652.689) | 1.186.722.152 | 1.581.735.609 |  | 202.770.588.692 |
| - Lãi trong trước | - | - | - | - | 14.338.087.676 | - | 14.338.087.676 |
| - Tái phát hành cổ phiếu quy̆ | - | - | 1.997.652.689 | - | 705.068.910 | - | 1.997.652.689 |
| - Điều chinh khác | - | - | - | - | 705.068 .910 | - | 705.068 .910 |
| Tại 31/12/2015 | 183.997.020.000 | 18.002.763.620 | - | 1.186.722.152 | 16.624.892.195 |  | 219.811.397.967 |
| Tại 01/01/2016 | 183.997.020.000 | 18.002.763.620 | - | 1.186.722.152 | 16.624.892.195 | - | 219.811.397.967 |
| - Lâi trong năm | - | - | - | - | 68.991.494.227 | (29.547) | 68.991.464.680 |
| - Phát hành cổ phiếu | 306.002.980.000 | 30.479.298.000 | - | - | - | - | 336.482.278.000 |
| - Trích các quỹ 2015 (*) | - | - | - | 1.433.800.000 | (2.867.600.000) | - | (1.433.800.000) |
| - Thù lao $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, Ban Kiểm soát từ lọi nhuận 2015 (*) | - | - | - | - | (300.000.000) | - | (300.000.000) |
| - Thù lao HĐQT, Ban Kiềm soát năm 2016 (*) | - | - | - | - | (408.000.000) | ${ }^{-}$ | (408.000.000) |
| - Tăng giàm khác | - | - | - | (1.179.162.285) | - | 39.747.837 | (1.139.414.448) |
| Tại 31/12/2016 | 490.000.000.000 | 48.482.061.620 | - | 1.441.359.867 | 82.040.786.422 | 39.718 .290 | 622.003 .926 .199 |

CÔNG TY CÓ PHȦN ĐÀU TU' CÃN NII $\grave{\text { M MƠ ƯỚC }}$
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận $1, \mathrm{Tp}$. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNII HỢP NHÁT
Cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2016

THUYÉT MINII BÁO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHȦT (TIÉP)
(Các thuyét minh này là bộ phận hơp thành và cẩn aurợc đọc đồng thời với Bảo cáo tài chinh họp nhát)
19. CÁC KIIOẢN MỤC NGOẢI BẢNG CÂN ĐỚI KÊ TOÁN

|  | Tại 31/12/2016 |  | Tại 01/01/2016 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tương dương VND | USD | Tưong đương VND | USD |
| Ngoại tệ các loại: |  |  |  |  |
| - Đồng Đô la Mỹ (USD) | - |  | 687.194 | 42,72 |

20. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CÁP DỊCH VƯ

|  | Năm 2016 VND | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { YND } \\ \hline \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Doanh thu | 106.388.123.021 | 185.007.298.135 |
| Doanh thu môi giới bất động sản | 4.390 .000 .000 | 5,108.181.818 |
| Doanh thu bán bất động sản | 23.848.242.899 | 42.840.458.183 |
| Doanh thu cho thuê văn phòng, cãnn hộ | 927.887.235 | 689.017 .444 |
| Doanh thu quản lý dụ án | 1.947.258.923 |  |
| Doanh thu bán phân bón | 75.274.733.964 | 136.369.640.690 |
| b. Doanh thu với các bên liên quan | - |  |

21. GIẢ VÓN IIÀNG BÁN

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá vốn bản bất động sàn | 17.014.833.452 | 22.860.484.495 |
| Giá vốn phân bón | 72.457 .077 .120 | 125.341.018.220 |
| Cộng | 89.471.910.572 | 148.201.502.715 |

22. DOANII THU HOĄT ĐOQ̣NG TÀI CHÍNH

|  | Năm 2016 <br> VND | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2015 \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Lăi tiền gưui, tiền cho vay | 30.382 .939 | 12.621 .782 |
| Lải bán chứng khoán kinh doanh | 49.307.495 | - |
| Lăi chuyền nhượng vốn góp | 52.810 .700 .000 |  |
| Cộng | 52.890.390.434 | 12.621.782 |

CÔNG TY CỐ PHÀN DÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

BÁO CȦO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính
kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HỢP NHÁT (TIÉP)
(Các thuyếl minh này là bơ phạn hopp thành và cần dực đopc đổng thời với Bảo cáo tài chinh hợp nhát)

## 23. CHI PHÍ TAI CHÍNH

|  | $\begin{array}{r} \text { Năm } 2016 \\ \text { VND } \end{array}$ | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Chi phílãi vay | 17.209.317.024 | 7.153.293.219 |
| Hoản nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư | (15.596.481.164) |  |
| Lỗ chuyển nhương vốn góp | 2.676.200.000 |  |
| Bán chứng khoán kinh doanh | 902.609 .416 |  |
| Trích lập dự phòng giảm giá các khoản dầu tư |  | 4.166.059.248 |
| Lỗ do thanh lý khoản dầu tur |  | \$2.694.251 |
| Chi phí khác | 10.574 .714 | 3.413 .981 |
| Cọng | 5.202.219.990 | 11.375.460.699 |

## 24. CHI PIIÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PIIÍ QUÅN LÝ DOANII NGHIẸP

|  | Năm 2016 <br> VND | Năm 2015 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| a. Các khoản chi phi quăn lý doanh nghị̂̂p | 26.721.507.973 | 5.038.631.083 |
| Chi phí nhân viên quăn lý | 17.440.578.198 | 2.591 .600 .794 |
| Chi phi đồ dùng văn phòng | 1.253.345.052 | 11.701 .057 |
| Chi phí khấu hao Tài sản cố định | 363.575 .028 | 331.429.343 |
| Thuế và các khoản lệ phí | 88.365 .452 | 149.623 .512 |
| Chi phí dich vur mua ngoài | 5.209.142.749 | 1.382.329.553 |
| Phân bổ lọi thế thương mại | 507.234 .565 |  |
| Chi phí khác bẳng tiền | 1.859.266.929 | 571.946.824 |
| b. Các khoãn chi phí bán hà̀ng | - | - |
| c. Các khoản ghi giăm chi phí bán hìnng và chi phí quản lý doanh nghiệp | - |  |

## 25. TIIU NHẠ̇P KHÁC

|  | Năm 2016 VND | Năm 2015 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lãa do thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong năm | 61.751 .931 |  |
| Chênh lệch do hoàn trà lại căn uhà 331 Trần Xuân | 17.600.000.000 | - |
| Soan |  |  |
| Thu nhập do người mua hủy đặt cọc | 2.500.000.000 | - |
| Thu nhập khác | 9.945 .431 | - |
| Công | 20.171.697.362 | - |

CÔNG TY CÓ PHȦN ĐȦU TU' CÃN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thảnh, Quận $1, \mathrm{Tp}$. Hồ Chî Minh
THUYÉT MINII BÁO CÁO TÀI CHİNH HỢP NHÁT (TIÉP)
(Các thuyét minh này là bộ phận hợp thành và càn durơc đọo đồng thời với Báo cảo tài chinh hợp nhấl)

Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31/12/2016
26. CHI PHÍ KHÁC

|  | Năm 2016 VND | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Điều chinh do quyết toán thuế | 262.346 .208 |  |
| Chi phí khác | 14.000 .000 |  |
| Công | 276.346.208 |  |

## 27. CHI PHÍ THUÉ THU NHẠ̉ DOANII NGHIĆ̣P HIẸN HÀNH

|  | Năm 2016 <br> VND | Năm 2015 <br> VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Lựi nhuận kế toán trước thuế | 81.085.966.094 | 20.404.325.420 |
| Điều chỉnh tăng các khoản thu nhập chịu thuế | 2.127.953.147 | 7.169.482.505 |
| - Chi phí không đượe trừ | 1.081.046.051 | 331.946.824 |
| - Chi phí lãi vay tương ưng vốn diều lệ góp thiếu | 1.046.907.096 | 6.837.535.681 |
| Diều chỉnh giảm các khoản thu nhập chịu thuế | (22.741.412.171) |  |
| Lợi nhuận diều chỉnh giåm khi hợp nhất | 566.327 .849 |  |
| Phần lội nhuậ//ỗ trong công ty liên kết | (23.307.740.020) |  |
| Tỗng thu nhập chịu thuế trong năm | 60.472.507.070 | 27.573.807.925 |
| Thu nhâp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 53.639.097.623 | 7.593.834.237 |
| Thu nhập từ hoạt động chuyĉ̉n nhương bất động | 6.833.409.447 | 19.979.973.688 |
| Tổng thu nhập tính thuế TNDN | 60.472.507.070 | 27.573.807.925 |
| Thuế suất | 20\% | 22\% |
| Thuế thu uhập doanh nghiệp hiện hành | 12.094.501.414 | 6.066.237.744 |

## 28. LÃI CƠ BẢN TRÊN CÓ PHIĖU

Năm 2016 Năm 2015
68.991.494.227 14.338.087.676

Lơi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND)
Trích quỹ khen thường, phúc lọi (VND)
Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm

Lải cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu)

|  | Năm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Lơi nhuận hoặc lỗ phân bố cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND) | 68.991.494.227 | 14.338.087.676 |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (VND) | - | (300.000.000) |
| Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm | 40.973 .692 | 18.399.702 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) | 1.684 | 763 |

CÔNG TY CÔ PHÅN ĐÀ̀ TU'CX̃N NIIÀ MÓ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TẢI CLIINH HỢ NHȦT (TIÉP)

(Cảc thuyết minh này là bô phận hơp thành và cần đ̛rợc doc đồng thời với Báo câo tài chính hợp nhát)
29. LẢI SUY GIẢM TRÊN CỎ PHIÉU

|  | Năm 2016 | Năm 2015 |
| :---: | :---: | :---: |
| Lọi nhuận hoặc lỗ phân bồ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (VND) | 68.991.494.227 | 14.338.087.676 |
| Trích quỹ khen thurờng, phúc lọi (VND) | - | (300.000.000) |
| Số cổ phiĉ́u phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm | 40.973.692 | 18.399.702 |
| Số cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hảnh thếm | - |  |
| Lải suy giảm trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) | 1.684 | 763 |

## 30. THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các nghiç̂p vụ và số dưr của Công ty với các bê̂n liên quan cụ thể như sau:

| Số dır với các bên liên quan | Tại 31/12/2016 VND | $\begin{array}{r}\text { Tại } 01 / 01 / 2016 \\ \text { VND } \\ \hline\end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu | 75.832.910.992 | 58.000.642.000 |
| Bà Dặng Bích Vân | 87.000 .000 | - |
| Bà Lâm Thị Thanh Bích | 39.130.799.040 | - |
| Ông Đăng Dớc Thành (tạm ứng) | 3.500 .000 .000 | - |
| Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cữu Long | 2.114.469.952 | 27.000.000.000 |
| Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh | 31.000.642.000 | 31.000.642.000 |
| Tạm ứng | 14.646.000.000 | - |
| Ông Lê Quốc Kỳ Quang | 14.646.000.000 | - |
| Plaải trả |  | 3.958.692.770 |
| Bà Đặng Bích Hồng | - | 3.958.692.770 |
| Giao dich với các bên liên quan | Năm 2016 | Năm 2015 |
|  | VND | VND |
| Bán hàng và thu nhập khác | 17.872.727.273 | - |
| Bà Đặng Bích Vân (doanh thu thanh lý xe) | 272.727.273 | - |
| Bà Lâm Thị Thanh Bích (thu nhập do hưy hợp dồng chuyền nhượng BĐS tại Trần Xuân Soạn, Q.7) | 17.600.000.000 | - |
| Mua hàng |  |  |
| Ông Đặng Dớc Thành | 48.000.000 | - |
| Vay |  |  |
| Công ty CP Khoáng sàn và Xây dựng Bình Durơng | 65.000.000.000 | - |
| Chi trả tiền vay |  |  |
| Công ty CP Khoáng sȧn và Xây durng Bình Dương | 65.000.000.000 | - |
| Chi trả lãi vay |  |  |
| Công ty CP Khoáng sàn và Xây dựng Binh Dương | 1.490.000.000 | - |
| Nhận cổ tức |  |  |
| Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Binh Durơng | 12.317.000.000 | - |

CÔNG TY CÓ PHÅN ĐÀU TU' CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành,
Quận $1, T p$. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢ NHÁT (TIÊP)
(Các thuyér minh này là bọ́ phận hơp thành và cần được đọc dồng thời với Báo cáo tài chinh hơp nhát)

## 30. THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (TIÉP)

Giao (lich vời câc bên liên quan (tiểp)

BÁO CÁO TÀI CIÍNH HỢP NHÁT
Cho năm tài chính kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$

| Năm 2016 | Năm 2015 |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND |

Giao dịch khác

+ Thu hộ
Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long 27.337.118.000
+ Chi hộ
$\begin{array}{lll}\text { Công ty CP Căn Nhà Mơ Uớc Cửu Long } & 8.810 .598 .386 & 1.023 .141 .840\end{array}$


## Thu nhị̂̂p của Ban Tổng Giám đốc và Hôi đồng guản trị và Ban Kiểm soât

|  | Năm 2016 VND | Năm 2015 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Thu uhập của Ban Tỗng Giám đốc và HĐQT | 5.549.484.980 | 810.871.000 |
| Lương và phụ cấp Ban Tổng Giám dốc | 4.118.884.731 | 570.871 .000 |
| Lương và phụ cấp của IIội Đồng Quann Trị | 1.022.600.249 |  |
| Thù lao Hội Dồng Quản Tri và Ban Kiểm Soát | 408.000.000 | 240.000.000 |

CÔNG TY CÓ PHÂN ĐÂU TƯ CĂN NHẢ MƠ UỞC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHȦT (TIÉP)
(Các thuyét minh này là bọ phạn hopp thành và cần đurơc a̛oc dồng thời với Báo cáo tài chinh hopp nhát)
Doanh thu bán Doanh thu bán Môi giới Bất Hoạt động CộngvND 106.388 .123 .021
$(89.471 .910 .572)$
$\frac{16.916 .212 .449}{(26.721 .507 .973)}$
(9.805.295.524) 52.890 .390 .434 (5.202.219.990)


 $\qquad$
$\qquad$
$\xlongequal{210.801 .415 .858}$

CÔNG TY CÓ PHẢN ĐÀU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
117－119－121 Nguyễn Du，P．Bến Thành，Quận 1，Tp．Hồ Chi Minh

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

[^2]BÁO CÁO TȦI CHÍNH HỢP NHÂT
Cho năm tài chinh kết thúc ngày 31／12／2016
BÁO CÁO BQQ PHÂN
Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh（tiếp）

CÔNG TY CÓ PHȦN ĐÀU TU' CÃN NHȦ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Cho năm tài chính
kết thúc ngày $31 / 12 / 2016$

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH HƠP NHÁT (TIEP)
(Cảc thuyết minh nạyl là bộ phận hop thảnh và cần được dọc đồng thời với Báo cáo tài chính hơp nhất)

## 32. CÔNG CUU TÀI CHÍNII

## QUẢN LÝ RỦı RO VÓN

Công ty quán trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối da hóa lợi ích của chủ sở hữu thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nự thuần, phần vốn thuộc chủ sở hữu Công ty (bao gồm vốn góp, các quy̆ dự trữ và lọi nhuận sau thuế chưa phân phối).

## CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOȦN CHỦ YÉU

Chi tiết các chinh sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiếu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị vả cơ sở ghi nhận các khoỏn thu nhập và chi phî) đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính và công cụ vốn đượç trình bảy tại Thuyĉ́t minh số 4.14.
Thông tur 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính ("Thông tur 210") yêu cẩu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính hợp nhất Quốc tế về việc trình bảy Báo cáo tài chinh hợp nhất và thuyết minh thông tin dối với công cụ tài chính. Tuy nhiên, Thông tur 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác đị̂h giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nọ̣ tài chính, cũng như không đưa ra hướng dẫn tương dương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tải chính bao gồm cảa áp dụng giá trị hơp lý, nhẳm phù hơp với Chuẩn mụ̣c Báo cáo tài chính hợp nhất Quốc tế. Do đó, Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc năm tải chính.

|  | Giá trị ghi sổ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Tại 31/12/2016 | Ta̧i 01/01/2016 |
|  | VND | VND |
| Tài sản tài chính |  |  |
| Tiền và các khoản tương đương tiển | 8.486.421.988 | 3.380 .731 .676 |
| Đẩu tư ngắn hạn | 7.028 .011 .031 | 118.666 .707 |
| Phải thu khách hàng và phaii thu khác | 227.920.339.074 | 164.913 .729 .683 |
| Đầu tur dài hạn khác | - | 13,600.000.000 |
| Tổng cộng | 243.434.772.093 | 182.013.128.066 |
|  |  |  |
| Công nơ tai chính |  |  |
| Các khoản vay và nợ thuê tài chính | 173.224.309.551 | 43.260 .000 .000 |
| Phải trả người bán và phải trá khác | 22.161 .591 .363 | 57.556 .210 .150 |
| Chi phí phải trả | 290.293 .250 | 268.984 .278 |
| Tổng cê̂ng | 195.676.194.164 | 101.085.194.428 |

## TÀI SẢN ĐÄM BȦO

Tài sãn thế chấp cho đơn vị khác
Trong năm, Công ty không sử dưng tài sản tài chính để thế chấp.
Tài sản nhận thế chẩp của các đơn vị khác
Công ty không nắm giữ tài sản đảm báo nảo của đơn vị khác vào ngày 31/12/2016.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀ CHÍNH HỢP NHÅT (TIÉP)


## 32. CÔNG CU TÀI CHÍNH (TIÊP)

## MU̧C TIÊU QUẢN LÝ RỦı RO TÀı CHínH

Các yếu tố rủi ro tài chính

## Tổng quan

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rùi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dơng tiền. Công ty không thưç hiç̂n các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.
Hội dồng Quản trị chịu trách nhiệm chung đối với việc thiết lập và giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính. Hội đồng Quản trị thiĉ́t lập các chính sách nhẳm phát hiệnn và phân tích các rừi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro và các hạn mức rưi ro thích họp, và giám sát các rùi ro và việc thực hiện các hạn mức rủi ro. Hệ thống và chính sách quản lý rủi ro đượe xcm xét lại dịnh kỷ nhẳm phản ánh những thay đổi của các điểu kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

## RỦI RO THI TRUOÒNG

Rủi ro thị trường là rủi ro giá trị hơp tý hoặc lưu chuyển tiển tệ turong lai của một công cụ tài chính sẽ biến dộng theo sự biến động của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại rủi ro rủi ro tiển tệ, rưi ro lãi suất và rải ro giá. Mục tiê̂u của việc quản lý rùi ro thị truờng là quản lý và kiểm soát mức độ rủi ro trong giới hạn chấp nhận đượ, trong khi vẫn tối đa hớa lọ̣i nhuận.

## Rüi ro tiền tệ

Cống ty không chịu rủi ro tỷ giá trên các giao dịch mua và bán bằng các dồng tiền tệ không phải là đống Việt Nam. Trong kỳ luồng tiền giao dịch mua bán dược thực hiện bằng đồng Việt Nam.

## Ruiì ro giá

Trong năm, Công ty mua phân bón từ các nhà cung cấp trong nước dể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên hoạt động mua bán mang tinh chất thương mại hàng mua từ bên bán chuyển thẳng sang bên mua hàng, giá mua bán theo thơa thuận. Do đó, Công ty ước tính được lải lỗ ngay sau thỏa thuận bán hàng. Vì thế, Công ty chịu it rưi ro nếu yếu tố giâ bán thay đổi.
Công ty có các hoạt động đầu tư vốn vào các công ty niêm yết và chưa niềm yết và chịu rủi ro biễn động giá của các khoản dầu tư nảy. Các yếu tố rùi ro ảnh hưởng dến kết quả của các khoản dầu tư này bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tàii chính của cảc công ty được đầu tư và điĉ̉u kiện thị truờng. Hội đỗng Quản trị quản lý rủi ro liên quan đến yếu tổ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các công ty được đẩu tư bằng cách chọn lựa các ngành nghể kinh doanh và các công ty để đầu tự. Các khoản đẩu tư vào công cụ vốn được nấm gị̂̂ không phải cho mục đich kinh doanh mà nhẳm mục đich đầu tư chiến lự̛̣c lâu dài. Yếu tố rưi ro liên quan đến điều kiện thị trường tụ̣ bản thân nớ bị ảnh hưởng bởi các điểu kiệnn kinh tế chung của Việt Nam và các hành vi của các nhà dầu tư, nằm ngoài khà năng kiểm soát của Hội đông Quản trị.

## Rüi ro lăi suât

Công ty chịu rùi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã dược kỷ kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi vay vốn theo lãi suất thả nối và lâi suất cố dinh. Công ty quản trị rủi ro này bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay có lãi suất cố định và lải suất thả nối.

# (Câc thuyét minh này là bộ phận hợp thành và càn duroc a̛oc đổng thời với Báo cáo tài chỉnh hơp nhất) 

## 32. CÔNG CU TÀI CHINNH (TIÉP)

MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (TIÉP)

## RỬ RO TÍN DỤNG

Rủi ro tín dụng là rủi ro Công ty bị thiệt hại về tài chính nếu một khách hàng hoặc một dối tác của công ty không thể thục hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ, và rủi ro này phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng, phài thu khác và các khoản dầu tư của Công ty.

## Phäi thu khách hàng và phải thu khác

Mức độ rủi ro tín dưng của Công ty bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm riêng biệt của từng khách hàng. Hội đổng Quản trị không thiết lập các chính såch dể phòng ngì̛a rủi ro tín dụng đối với các khoản phải thu này.

## Các khoản dà̀u tur

Công ty giới hạn mức độ rùi ro tín dụng bằng cách chỉ đầu tư vào các chứng khoán có tính thanh khoản và với các đối tác có mức dộ tin nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc chủ động giám sát rủi ro tín dụng và không kỳ vọng các đối tác sể không thục hiện được các nghĩa vụ của họ.

## Số dır với ngân hàng

Công ty có số dư tiển gửi với các tổ chức tín dụng trong nược. Hồi đồng Quản trị không nhận thấy một khoản thiệt hại nào đối với kết quả hoạt động của các tổ chức tín dưng này. Mức độ rủii ro tín dụng tối đa đối với mỗi nhơm tài sản tài chính là giá trị ghi sổ của nhóm công cụ tài chính đó được trình bảy trên bảng cân đối kế toán. Các nhóm tài sản tài chính lớn cùa Công ty là tiền gừi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải thu khác và các khoản đầu tur.

## RŨI RO THANH KHOẢN

Mưc đich quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo dủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong turơng lai. Tính thanh khoản cũng dược Công ty quản lý nhằm dảm 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 thề tạo ra trong kỳ đơ. Chính sách của Công ty là thoo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dụ kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phơng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhẳm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Bảng dưới dây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thơa thuận. Bàng dưới đây được trình bảy dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chinh tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả cũng như trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Dỏng tiền lãi đối với lăi suât thả nổi, số tiển chưa chiết khấu được bắt nguô̂n theo đường cong lâi suất tại cuối kỳ kế toán. Ngày đáo hạn theo hợp đồng dự̛̣c dựa trên ngày sớm nhất mà Công ty phải trả.

CÔNG TY CÓ PHÅN ĐȦU TU' CÅN NHÀ MƠ ƯỚC
117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
THUYÉT MINH BÅO CÁO TÁ CHİNH HỢP NHÁT (TIEP)
(Các thuyết minh này là bộ phị̂n hơp thảnh và cà̛n durợ đọc đổng thời với Báo cáo tài chinh hơp nhất)

## 32. CÔNG CU TÀr CHINNH (TIÉP)

RỦI RO TIIANII KHOẢN (TIÉP)

| Công nợ tài chính | Từ 1 năm trờ xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Tổng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tại 31/12/2016 |  |  |  |  |
| Phải trả người bán và phải trà khác | 22.090 .591 .363 | 71.000.000 | - | 22.161.591.363 |
| Chi phí phải trả | 290.293.250 | - | - | 290.293.250 |
| Vay và nơ thuê tài chính | 173.224.309.551 | - | - | 173.224.309.551 |
| Cộng | 195.605.194.164 | 71.000.000 |  | 195.676.194.164 |
| Tąi 01/01/2016 |  |  |  |  |
| Phài trà người bán và phải trả khác | 57.492.210.150 | 64.000.000 | - | 57.556.210.150 |
| Chi phí phải trả | 268.984.278 | - | - | 268.984.278 |
| Vay và nợ thuê tài chính | 43.260.000.000 | - | - | 43.260.000.000 |
| Cộng | 101.021.194.428 | 64.000.000 |  | 101.085.194.428 |

Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng dựç lập trên cơ sở mức đáo hạn theo hơp đồng chưa chiết khấu của tải sản tài chính gồm lãi từ các tải sản đó.

| Tai sản tài chính | Từ 1 năm trở xuống | Trên 1 năm đến 5 năm | Trên 5 năm | Tổng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Tại 31/12/2016 |  |  |  |  |
| Tiển và các khoản tương đương tiền | 8.486.421.988 | - | - | 8.486.421.988 |
| Dầu tư ngắn hạn | 7.028.011.031 | - | - | 7.028.011.031 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 156.070.933.928 | 71.849.405.146 | - | 227.920.339.074 |
| Cộng | 171.585.366.947 | 71,849,405.146 | - | 243.434.772.093 |
| Taii 01/01/2016 |  |  |  |  |
| Tiền và các khoản tương dương tiền | 3.380 .731 .676 | - | - | 3.380 .731 .676 |
| Đầu tư ngắn hạn | 118.666 .707 | - | - | 118.666.707 |
| Phải thu khách hàng và phải thu khác | 38.078.306.140 | 126.835.423.543 | - | 164.913.729.683 |
| Đầu tur dài hạn | - | 13.600.000.000 | - | 13.600.000.000 |
| Cồng | 41.577.704.523 | 140.435.423.543 |  | 182.013.128.066 |

THUYÉT MINII BÅO CÁO TȦI CHÍNH HỢP NHÁT (TIÉP)
(Các thuyết minh này là bô phần hợ thành và cẩn đırơc doc dổng thời với Báo cáo tải chỉnh hopp nhát)

## 33. CÁC THÔNG TIN KHÁC

### 33.1 NHǗNG KHOẢN NỢ TIÈM TȦNG

Không có khoản nọ tiềm tàng nào khác phảt sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bảy trong Báo cáo tài chính hợp nhát mả Công ty không kiểm soát được hoạc chura được ghi nhận.

### 33.2 NHỮNG SỰ KIẸ̃N PHÁT SINH SAU NGÀY KÊT THÚC NĂM TÀI CHÍNI

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2017/DRH/NQ-HĐQT ngày 03/03/2017 về viĉ̣c thanh lý Hơp đổng Hơp tác Đầu tư vời Công ty TNHH Tiến Thịnh, Công ty Cổ phẩn Cǎn nhà Mơ Uớc đã ký Biên bản Thauh lý hợp đồng IỊ̣p tảc dầu tư với Cồng ty TNHH Tiến Thịnh số 083/2017/BBTL/TT-DRH ngày 04/03/2017. Theo đó, Công ty TNHH Tiến Thịnh sẽ hoàn trả số tiền góp vốn của Công ty Cố phẩn Căn nhà Mơ Ước số tiển giá trị 31.000 .000 .000 dồng.

Ngoài ra, không phát sinh bất kỳ sự kiện nào khác có thể ảnh hưởng đến các thông tin đả được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất cũng như có hoặc có thể tác động đáng kê̂̉ đến hoạt động của Công ty.

### 33.3 THÔNG TIN HOĄT ĐỌ́NG LIÊN TUCC

Không có bất kỷ sư kiện nào gây ra sụ̂ nghi ngờ vĉ̀ khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộe phảii ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt dộng của mình.

### 33.4. CÁC KHOẢN CAM KÉT

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động thể hiện cam kết phải trả cho việc thuê văn phòng làm việc và ban quản lý dự án nhur sau:


## 34. THÔNG TIN SO SÍNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính riêng cuaa Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015 của Công ty đã được kiểm toán.

Người lập biểu


Phạm Thị Mai Nương



[^0]:    Page | 47

[^1]:    PHȦI TRẢ NGƯỜI BÁN

[^2]:    | Cộng |
    | ---: |
    | VND |
    | 185.007 .298 .135 |
    | $(148.201 .502 .715)$ |
    | 36.805 .795 .420 |
    | $(5.038 .631 .083)$ |

    12.621 .782
    $(11.375 .460 .699)$ （ $669^{\circ} 09 \mathrm{t}^{\circ}$ SLE＇11）
    $\begin{array}{r}20.404 .325 .420 \\ (6.066 .237 .744) \\ \hline 14.338 .087 .676 \\ \hline \hline\end{array}$
    $\begin{array}{r}20.404 .325 .420 \\ (6.066 .237 .744) \\ \hline 14.338 .087 .676 \\ \hline \hline\end{array}$
    $\begin{array}{r}20.404 .325 .420 \\ (6.066 .237 .744) \\ \hline 14.338 .087 .676 \\ \hline \hline\end{array}$ $\overline{\overline{\text { ع9S＇Z气9．8s8．9Z乏 }}}$

    96క＇ทEでLレ0 L0I
    Hoạt động $\frac{\text { VND }}{689.017 .444}$

    689．017．444
    

    31．767．164．337

