| Chì tiêu | Mã số | $\begin{array}{\|l} \hline \begin{array}{l} \text { Thuyết } \\ \text { minh } \end{array} \\ \hline \end{array}$ | Số đầu năm | Số cuối năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| TȦI SȦN |  |  |  |  |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. TȦI SÁN NGÁN HAN ( $100=110+130$ ) | 100 |  | 516.639.397.976 | 618.502.527.964 |
| I. Tài sản tài chính (110=111->129) | 110 |  | 503.703.842.713 | 605.834.124.025 |
| 1. Tiền và các khoản tưong đương tiền | 111 |  | 187.968.891.427 | 68.578 .530 .101 |
| 1.1. Tiền | 111.1 |  | 20.846.582.348 | 321.115 .873 |
| - Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) | 111.1 A |  | 1.018.159.444 | 33.608 .750 |
| - Tiền gưi Ngân hàng | 111.1B |  | 19.828.422.904 | 287.507.123 |
| - Tiền đang chuyền | 111.1C |  |  |  |
| - Tiền gừi thanh toán bủ trừ giao dịch chứng khoán | 111.1E |  |  |  |
| 1.2. Các khoàn tưong đương tiền | 111.2 |  | 167.122.309.079 | 68.257.414.228 |
| 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 112 |  | 161.043.187.640 | 262.668.891.570 |
| 3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 113 |  | 53.645 .077 .820 | 126.518.943.905 |
| 4. Các khoản cho vay | 114 |  | 29.026.727.189 | 17.739.154.672 |
| 5. Các tài sȧn tài chinh sẵn sàng đề bán (AFS) | 115 |  | 75.353.027.112 | 89.353.027.112 |
| 6. Dự phòng suy giam giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 116 |  | 8.498.660.982 | 7.922.347.620 |
| 7. Các khoàn phai thu | 117 |  | 4.500.338.233 | 4.332.881.511 |
| 7.1. Phài thu bán các tài sann tài chính | 117.1 |  |  | 501.290 .000 |
| 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 117.2 |  | 4.500 .338 .233 | 3.831 .591 .511 |
| 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 117.4 |  | 4.500 .338 .233 | 3.831 .591 .511 |
| 8. Trả trước cho người bán | 118 |  | 1.680 .000 | 44.000 .382 .470 |
| 9. Phai thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 119 |  | 687.620 .939 | 589.490 .515 |
| 10. Phăi thu nội bộ | 120 |  |  |  |
| 11. Phài thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 121 |  |  |  |
| 12. Các khoàn phài thu khác | 122 |  | 35.953.335 | 35.169 .789 |
| 13. Dự phòng suy giàm giá trị các khoản phải thu (*) | 129 |  | 60.000.000 | 60.000.000 |
| II. Tài sản ngắn hạn khác ( $130=131->136$ ) | 130 |  | 12.935.555.263 | 12.668.403.939 |
| 1. Tạm úng | 131 |  | 45.000.000 | 98.447.667 |
| 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 132 |  |  |  |
| 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 133 |  | 1.011.479.731 | 727.626.003 |
| 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 134 |  |  |  |
| 5. Thuể giá trị gia tăng được khấu trừ | 135 |  | 2.921 .927 | 2.898.509 |
| 6. Thuế và các khoản phài thu nhà nước | 136 |  | 11.830.431.760 | 11.830.431.760 |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác | 137 |  | 45.721 .845 | 9.000 .000 |
| 8. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 138 |  |  |  |
| 9. Dự phòng suy giàm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 139 |  |  |  |
| B. TȦI SẢN DȦI HẠN ( $200=\mathbf{2 1 0 + 2 2 0 + 2 3 0 + 2 4 0 + 2 5 0 - 2 6 0 )}$ | 200 |  | 35.904.332.761 | 36.330.245.294 |
| I. Tài sản tài chính dài hạn | 210 |  | 19.750.000.000 | 19.750.000.000 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 211 |  |  |  |


| 2. Các khoản đầu tư | 212 |  | 19.750.000.000 | 19.750.000.000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 212.1 |  |  |  |
| 2.2. Đầu tư vào công ty con | 212.2 |  |  |  |
| 2.3. Đầu tư vào cōng ty liên doanh, liên kết | 212.3 |  |  |  |
| 2.4. Đầu tư dài hạn khác | 212.4 |  | 19.750.000.000 | 19.750.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 |  | 374.290.470 | 517.205.694 |
| 1. Tai sann cô định hữu hình | 221 |  | 318.769.619 | 418.018 .181 |
| - Nguyèn giá | 222 |  | 8.902.765.216 | 8.902.765.216 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223a |  | - 8.583.995.597 | - 8.484.747.035 |
| - Đánh giá TSCDHH theo giá trị họp lý | 223b |  |  |  |
| 2. Tài sản cố định thuê tải chính | 224 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 225 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn luỹ ké ( ${ }^{*}$ ) | 226a |  |  |  |
| - Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị họp lý | 226b |  |  |  |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 |  | 55.520 .851 | 99.187.513 |
| - Nguyên giá | 228 |  | 2.772.299.300 | 2.772.299.300 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229a |  | - 2.716.778.449 | - 2.673.111.787 |
| - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hơp lý | 229b |  |  |  |
| III. Bất động sản đầu tur | 230 |  |  |  |
| - Nguyên giá | 231 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232a |  |  |  |
| - Đánh giá BĐSĐT theo giá trij hơp lý | 232b |  |  |  |
| IV. Chi phi xây dụng cơ bản dở dang | 240 |  |  |  |
| V. Tài sản dài hạn khác | 250 |  | 15.780.042.291 | 16.063.039.600 |
| 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 251 |  | 259.978.625 | 259.978.625 |
| 2. Chi phi trà trước dài hạn | 252 |  | 11.468.239.521 | 11.710.532.257 |
| 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 253 |  |  |  |
| 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trọ thanh toán | 254 |  | 4.051.824.145 | 4.092.528.718 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 255 |  |  |  |
| VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 260 |  |  |  |
| TÓNG CỢNG TȦI SẢN ( $270=100+200$ ) | 270 |  | 552.543.730.737 | 654.832.773.258 |
| Chì tiêu | Mã số | $\begin{array}{\|l} \text { Thuyết } \\ \text { minh } \\ \hline \end{array}$ | Số đầu năm | Số cuối năm |
| NGUƠN VÓN |  |  |  |  |
| A | B | C | 1 | 2 |
| C. NƠ PHẢI TRẢ (300 $=310+340$ ) | 300 |  | 66.534.223.546 | 62.738.296.872 |
| I. Nợ phải trả ngắn hạn | 310 |  | 66.404.223.546 | 62.678.296.872 |
| 1. Vay và nơ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 311 |  | 44.000 .000 .000 | 55.000 .000 .000 |
| 1.1. Vay ngắn hạn | 312 |  | 44.000.000.000 | 55.000 .000 .000 |
| 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 313 |  |  |  |
| 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 314 |  |  |  |
| 3. Trái phiếu chuyền đổi ngắn hạn - Cấu phần nọ | 315 |  |  |  |
| 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 316 |  |  |  |
| 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 317 |  |  |  |
| 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 318 |  |  |  |
| 7. Phải trả về iỗi giao dịch các tài sản tài chính | 319 |  |  |  |
| 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 320 |  | 16.844.790.484 | 342.148 .594 |



| 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu | 416 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 417 |  | 25.344.097.924 | 80.740.871.271 |
| 7.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện | 417.1 |  | 6.723.421.300 | 13.845.611.513 |
| 7.2. Lợi nhuạn chura thực hiện | 417.2 |  | 32.067.519.224 | 66.895.259.758 |
| II. Nguồn kinh phí và quŷ khác | 420 |  |  |  |
| TÓNG COQNG VÓN CHƯ SỞ HỮU |  |  | 486.009.507.191 | 592.094.476.386 |
| TÓNG CÔNG NỢ PHȦI TRẢ VÀ VÓN CHU̇ SỜ HỮU | 440 |  | 552.543.730.737 | 654.832.773.258 |
| LỢ NHUẠN DȦ PHÂN PHÓI CHO NHÀ DẢU TU' | 450 |  |  |  |
| 1. Lơi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm | 451 |  |  |  |
| A | B |  | 1 | 2 |
| A. TÀI SÅN CÙ̀ CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LỶ THEO CAM KÉT |  |  |  |  |
| 1. Ngoại tệ các loại | 005 | 22 | 1.300,03 | 1.330,83 |
| 2. Cổ phiếu đang lưu hành | 006 |  | 50.300.000 | 50.300 .000 |
| 3. Tài sản tài chính niêm yêt/đăng ký giao dich tại VSD của CTCK | 008 | 23 | 14.474.430 | 62.699.740.000 |
| a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhương | 008.1 |  | 14.474 .430 | 62.699.740.000 |
| 4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK | 009 |  | 330.000 | 330.000 |
| 5. Tài sản tài chinh chưa lưu ký tại VSD của CTCK | 012 | 24 | 95.103.027.112 | 109.103.357.112 |
| B. TẢI SẢN VÀ CẢC KHOẢN PHẢI TRÅ VĖ TẢI SẢN QUẢN LÝ CAM KÉT VỚI KHÁCH HÀNG |  |  |  | - |
| 1. Tài sản tài chinh niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư | 021 | 25 | 3.478.176.740 | 857.555.030.000 |
| a. Tài sàn tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng | 021.1 |  | 778.331 .430 | 818.503.000.000 |
| b. Tài sȧn tài chính hạn chế chuyển nhượng | 021.2 |  | - - | - |
| c. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố | 021.3 |  | 2.688.000.000 |  |
| d. Tài sản tài chinh phong tỏa, tạm giữ | 021.4 |  | - | 38.720.530.000 |
| e. Tài sàn tài chính chờ thanh toán | 021.5 |  | 11.845 .310 | 331.500 .000 |
| f. Tài sản tài chinh chờ cho vay | 021.6 |  | - | - |
| 2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư | 022 |  | 36.740 .000 | 1.012.560.000 |
| a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyền nhượng | 022.1 |  | 36.740 .000 | 1.012.560.000 |
| 7. Tiền gữi cua khách hàng | 026 | 27 | 4.448.040.827 | 1.823.956.999 |
| 7.1. Tiền gữi về hoạt động môi giới chứng khoán | 027 |  | 4.437.560.077 | 1.823.218.149 |
| a. Tiền gừi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 027.1 |  | 4.437.560.077 | 1.823.218.149 |
| b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý | 027.2 |  |  |  |
| 7.4. Tiền gửi của tổ chức phát hành chứng khoán | 030 |  | 10.480 .750 | 738.850 |
| 8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 031 | 28 | 4.437.560.077 | 1.744.556.149 |
| 8.1. Phải trà Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 031.1 |  | 3.320.364.996 | 1.713.678.733 |
| a. Phải trả NĐT trong nước (3241) | 031.1a |  | 2.157.644.996 | 1.022.017.833 |
| b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT trong nước (3212) | 031.1b |  | 1.162.720.000 | 691.660.900 |
| 8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gứi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý | 031.2 |  | 1.117.195.081 | 30.877 .416 |
| a. Phải trả NĐT nước ngoài (3242) | 031.2a |  | 1.117.195.081 | 30.877 .416 |
| b. Bù trừ và thanh toán GDCK của NĐT nước ngoài (3213) | 031.2b |  |  |  |
| 8.3 Phải trả lãi tiền gửi trên TK NĐT (3388.01) | 031.2c |  |  |  |



## NGƯờ LậP biéU

(Ký, họ tên)


Đoàn Thị Thúy Hòa

## KĖ TOÁN TRƯỜNG

(Ký, họ tên)
Hà Nội, ngày20. tháng 07 năm 2019
PHÓ TÓNG GIÅM ĐÓC

Đào Thị Thúy Hòa



 2.3. Lỡ và ghi nhận đánh giá theo giá trị hơp lý tài sán tài chính sẵn sàng 2.2. Lỗ các khoản đầu tư nảm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL b. Chênh lệch giàm đánh giá lại các TSTC FVTPL 2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhân thông qua lãi lỗ (FVTPL)
a. Lỗ bán các tài sán tài chính FVTPL II. CHI PHÍ HOAT DQNG Công doanh thu hoat động ( $20=01->11$ ) 1.11. Thu nhạp hoat động khác 1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chinh 1.9. Doanh thu nghiệp vu lưu ký chứng khoán 1.8. Doanh thu nghiệp vư tư vấn đầu tư chứng khoán 1.7. Doanh thu nghiệp vu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán
 1.5. Lãi từ các công cu phải sinh phòng ngừa rưi ro
 1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu $\frac{\text { c. Cổ tức, tiền lài phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL }}{\text { 1.2. Lãi từ các khoàn đấu từ nắm giư đến ngày đáo hạn (HTM) }}$ | b. Chênh lệch tăng đánh giá laai các TSTC FVTPL | 01.2 |
| :--- | :--- |
| c. Cồ tưc tiênn lài phát |  |

 1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) I. DOANH THU HOAT DONG Chỉ tiêu


## 

| （S68．S96．0SL．9） | （\＆ıで06I「てZI•） | $915 * 6 Z \underbrace{*} 8$ Iでて | ZIで959＊I6L｀を |  | ${ }^{\text {el6 }}$ | u¢̣！ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （S68． $9966^{\circ} 0$ L＇$\left.^{\prime} 9\right)$ | （\＆ıで061｀てZI゚L） |  | てIで9¢9 $16 L^{\circ} \mathrm{E}$ |  | 16 |  |
| （08E＊681． $66 L^{\circ} 6 \mathrm{~L}$ ） | （S61＊696＊${ }^{\circ} 0^{\circ} 90$ I） | （ $668^{\circ} 685^{\circ} 6 \mathrm{L9}$ ¢ ${ }^{\circ} \mathrm{SI}$ ） | （16\％＊8IS＊9LE＊SI） |  | 06 |  |
| （SE6＊ISE＇LII） | ZSでZSでZSI |  | （I6I「IZt＊0I） |  | 08 |  |
| SIE゙Z96＊L6Z |  |  | S6L＇IZL＇0Z |  | ZL |  |
| 08E＊019＊08I | 6LİてZ0＊00て | 08\＆＊019＊06 | ャ09．00ع．0I |  | IL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| （¢6E＊LE8＊$\left.\angle L 9^{*} 61\right)$ | （Ltt゙IてでLEで901） |  | （001＊L60＊998＇SI） |  | 02 | （z9－I9－09－0t－0S＋0z $=0$ L）DNÓG L L |
| 09ち゚019＊ILでも | 858．0EL゙てIt゙カ | ZIS＊6t9＊＊L6＇I | 0tL＇${ }^{\circ} 9660 \mathcal{E}^{\prime}$＇ | †E | 29 | NYOHM DN＠HD XL ONOD \ִ |
|  |  |  |  |  | 19 |  |
| E96＊てIL＇L09 | カIでII9＊0¢L＊I | 91ぐても0゚ても | S9E．9L8．018 |  | 09 |  |
|  |  |  |  |  | ss |  |
|  |  |  |  |  | ts |  |
|  |  |  |  |  | $\varepsilon \varsigma$ |  |
| 6Z9＊¢99＊ 09 | E9S＇S9S＇0SL＇I | L8t $*^{\circ} 666^{\circ}$ It | 099＊ャt8．018 |  | 2S |  |
| 七\＆どくも | IS ${ }^{\text {S }}$ ¢ $\dagger$ | ¢£でしち | SOL＇IE |  | IS |  |
|  |  |  |  | $\varepsilon \varepsilon$ |  |  |
| 七て8＊$\downarrow 89^{\circ} \dagger$ 亿 | $\pm$ 26＊LI ${ }^{\circ} \mathrm{t}$ | t9でIIで91 | IZ9＊9S6 ${ }^{\circ}$ |  | 0 S |  |
|  |  |  |  |  | tt |  |
|  |  |  |  |  | $\varepsilon t$ |  |
|  |  | $908.690^{\circ} \mathrm{L}$ | $908^{\circ} \mathrm{E}$ ¢ $8^{\circ} \mathrm{E}$ |  | てt |  |
|  | I6t＊9II | 8St゙ItI「6 | SI8＇ZII |  | It |  |
|  |  |  |  | $2 \varepsilon$ |  |  |
| เย1｀199＊III「6て | 0LS＇IS6＇S09＇SLI | IOS＇£Sでく9L゚ | tSI＇L6て＇6ES ${ }^{\text {c }}$ IZ |  | 0t |  |
|  |  |  |  |  | $\varepsilon \varepsilon$ |  |
|  |  |  |  |  | 乙\＆ |  |
| t8t．089＊9て9 | 0عど๕દ0＊989 |  | S9E゙9L0＊60E |  | İ |  |
| LIt＊00ど9てZ | 897．688． 99 I |  | Lてが 28 S＇LL $^{\text {cos }}$ |  | $0 \varepsilon$ |  |
|  |  |  |  |  | 62 |  |
|  |  |  |  |  | 82 |  |
| It9＊2LS＇958＇I | £ย0＊ $880^{\circ} 919{ }^{\circ} \mathrm{I}$ | カでかしLİてS8 | Itでと0t•SI8 |  | LZ |  |
| 116て6どカカ1 | 6IL゚06t゙けLて | I8で£01「96 | 七\＆0゙てIİLOI |  | 92 |  |
|  |  |  |  |  | sz |  |

## 




(Ký, họ tên, đóng dấu)

dél 13.2.Thu nhập pha loãng trên cố phiếu (Đồng/l cổ phiếu)
 XIII. THU NHÅP THUȦN TRÊN CÓ PHIÉU PHỎ THÔNG Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (Nếu có) Thu nhập toàn diện phân bồ cho chủ sở hữu 12.6. Lãi, lồ toàn diện

12.5. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý
(
 con, đầu tư liên doanh, liên kết
 12.2.Lãi/(Lõ̃) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sã̃n sàng để bán

 Z0Z (\% ${ }^{\cdots}$
phòng tài chính và rùi ro nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ Công ty là
 XI. LỢ NHUẠN KÉ TOÁN SAU THUÉ TNDN ( $200=\mathbf{9 0} \mathbf{- 1 0 0 )} 200$

 X. CHI PHÍ THUÉ TNDN 9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện + Chì phí thuế TNDN hiện hành


| $\omega$ |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\boldsymbol{\sigma}$ |  |  |  |  |  |  |  |









| $609^{\circ} 860{ }^{\circ} \mathrm{L}$ | OSLO8t'0I | $609^{\circ} 860^{\circ} \mathrm{L}$ | OSLO8tol | 67 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | $8 \downarrow$ |  |
|  |  |  |  | Lt |  |
|  |  |  |  | 97 |  |
|  |  |  |  | 切 |  |
| 000.00 ${ }^{\circ}$ I |  | 000.00 ${ }^{\circ}$ I |  |  |  |
| 20toss.8EIL | LL0'09S'LEt゙ $\dagger$ | zotoss.8EL L | LL0.09S'LEt't |  |  |
|  |  |  |  | $1 t$ |  |
| IIO\%6EELI'L |  |  |  | $0{ }^{\text {¢ }}$ |  |
|  |  |  |  | $8 \varepsilon$ | Әे ! ! |
|  |  |  |  | LE |  |



# THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br> Quy̆ II Năm 2019 

1.1 . Dạ̣c điểm hoạt động cùa Công ty Chửng khoán

Công ty Cỏ̉ phần Chứng khoản Phố Wall được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/GP-UBCK do Uy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 12 năm 2007.

Trụ sở của Công ty tại: Số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Diếu lệ hoạt động cùa Công ty ban hành ngày 27/04/2013 và sửa đổi, bổ sung ngày 23/04/2016.
Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 503.000 .000 .000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 thảng 06 năm 2017 là 503.000 .000 .000 đồng; tương đương 50.300 .000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Có phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội) từ ngày 30 tháng 01 năm 2008 với mã giao dịch là WSS.
. Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tư doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
. CHÉ ĐỌ VÀ CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP dỤNG TẠI CÔNG TY
. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sừ dụng trong kế toán
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày $01 / 01$ và kết thúc vào ngày $31 / 12$ hàng năm.
Đơn vi tiền tệ sừ dưng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).
. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán àp dưng
Công ty áp dưng Chế độ kế toán đối với công ty chứng khoán ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (thay thế cho Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2000, Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010) và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính, sưa đồi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC.
Thông tư số $210 / 2014 / \mathrm{TT}-\mathrm{BTC}$ ngày $30 / 12 / 2014$ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và Thông tư số $334 / 2016 / T \mathrm{~T}-\mathrm{BTC}$ ngày $27 / 12 / 2016$ có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2016, riêng các quy định về giá trị hơp lý có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Tuyên bố về việc tuân thu Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dưng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuần mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dưng.
Hinh thức kế toán áp dưng
Công ty áp dưng hình thức kế toán trên máy vi tính.
. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quŷ, tiền gưi hoạt động của công ty chứng khoán, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn hoặc thu hồi không quá 03 tháng, có tinh thanh khoản cao, có khả năng chuyến đổi dễ dàng thành các lượng tiển xác định và không có nhiểu rùi ro trong chuyền đổi thành tiền.
Tiền gừi vè̀ bán chừng khoán bào lãnh phát hành là khoản tiền gừi thu được do bán chứng khoán bảo lãnh phát hành tại ngân hàng thương mại chi định do Công ty thực hiện chức năng - Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán (bảo lãnh chính hoặc phụ) (kể cả tiền thu được từ các Đại lý bán chứng khoán) và tiền gừi thanh toán gốc, tiền lài và cố tức của Tồ chức phát hành.

Tiền gưi về bù trừ thanh toán giao dich chứng khoán là số tiển sẵn sàng tham gia bù trừ và thanh toán của Công ty và khách hàng tại ngày $\mathrm{T}+\mathrm{x}$ theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), được mở tại Ngân hàng chỉ định để thanh toán mua, bán chứng khoán theo kết quả đã bù trù̀ thuần (net).
Tiền gừi của Nhà đầu tư về mua bán chứng khoán được trình bày tại các chi tiêu ngoài báo cáo tình hình tài chính (ngoại bàng).

## 2.4 . Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính

Ghi nhận ban đầu

## Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lâi/ỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), các khoản cho vay, các tài sản tài chính sã̃n sàng đề bán (AFS) và các khoản phài thu. Tại thơi điềm ghi nhận ban đầu, tài sàn tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cô̂ng các chi phí phát sinh khác liên quan trục tiếp đến việc mua, phát hành tài sàn tài chính đó, ngoại trừ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ỗ (FVTPL) chi được xác định theo giá mua/chi phí phát hành.

## Nợ phài trà tài chính

Nơ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoàn vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trà. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phài trà tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.
b) Nguyên tắc phân loai

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL): tài sản tài chính được phân loại theo FVTPL khi tài sản tài chính đó được nắm giữ cho mục đích mua vào, bán ra trên thị trường tài chính thông qua hoạt động nghiên cứu và phân tích với kỳ vọng sinh lời. Các loại tài sản tài chính được phân loại nhóm khác khi bán cần phân loại lại vào FVTPL.
Các tài sản tài chính FVTPL là công cư nợ khi đáo hạn phải được chuyền sang ghi nhận là các khoản phải thu và lập dự phòng như một khoàn phải thu khó đòi (nếu có).

Tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM): là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định được, có kỳ hạn là cố định mà Công ty có dự định tích cực và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:

- Các tài sản tài chính phi phái sinh mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được Công ty xếp loại vào nhóm ghi nhận theo giá trị thông qua lãi/lỗ (FVTPL);
- Các tài sản tài chính phi phái sinh đã được Công ty xếp loại vào nhóm sã̃n sàng đề bán (AFS); và
- Các tài sản tài chính phi phái sinh thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và các khoản phải thu.

Sau ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) được xác định theo chi phí phân bồ sử dưng phương pháp lãi suất thực.

Các khoản cho vay: là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường hoàn hảo.

Các dạng cam kết cho vay được thực hiện:

- Hợp đồng giao dịch ký quỹ;
- Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán.

Sau ghi nhặn ban đả̀u, cảc khoàn cho vay được xác đinh theo giá trỉ phân bổ sử dung phương pháp lãi suất thực, ngoại trừ: các khoản cho vay các tài sàn tài chính ghi nhân theo giá trị hơp lý thông qua lài/ổ; các công nọ tài chính phát sinh từ việc chuyền giao một tài sản tài chính không đủ điều kiện dừng ghi nhận hoặc khi phù hơp theo quy định vè tiép tục liên quan; các họp đồng bào länh tài chính.
D̛̛ phòng suy giàm giá trí các khoản cho vay được trích lập khi công ty phát sinh rùi ro cho vay trong các nghiệp vư cho vay theo quy định cùa Luật chứng khoán do khách hàng không thực hiện hợ̆c không có khả năng thưc hiện một phằn hợ̆c toàn bộ nghiaa vụ của minh theo cam kết vay.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS): là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoạç không được phân loại là:

- Các khoàn cho vay và các khoản phải thu;
- Các khoản đả̀u tư nẳm giữ đến ngày đáo hạn;
- Các tài sán tài chính ghi nhận thông qua lải/ỗ.

Tài sản tài chinh được Công ty đầu tư nhựng không có mục tiêu đầu tư ngẳn hạn và kề cả mục tiêu dài hạn cũng chưa xác định được. Do vậy đây là loại tài sản tài chính hạn chế được phân loại trong hoạt động của Công ty.

Nơ phải trả tài chính được ghi nhận thông qua lải/ỗ: là một khoản nọ phải trả tài chinh thỏa mãn một trong các điểu kiện sau:

- Nơ phài trả tài chính được Ban Giám đốc phân loại vào nhóm nắm giư đề kinh doanh.
- Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, Công ty xếp nợ phải trả tài chính vào nhóm được ghi nhận thông qua lãi/lõ.

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ: là các khoản nợ phải trả tài chính không được xếp loại vào nợ phài trả tài chính được ghi nhận thông qua lãi/ỗ.
c)

Nguyên tắc đánh giá lai các tài sản tài chinh
Năm 2016 Luâtt Chứng khoán chưa cho phép áp dưng nguyên tắc giá trị hợ lý nên Công ty không áp dụng nguyên tắc giá trị hơp lý trong ghi nhận giá trị tài sản tài chính.

Công ty thực hiện trích lập dự phòng giàm giá các khoản đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm cụ thề như sau:

- Đối với các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ: căn cứ trích lập dự phòng là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sồ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điềm lập dự phòng.
- Đối với các tài sản tài chinh sẵn sàng đề bán: nếu khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết hoặc giá trị hợp lý của khoản đầu tư được xác định tin cậy thì việ̣c lập dự phòng dựa trên giá trị thị trương của cổ phiếu; nếu khoản đầu tư không xác định được giá trị hợ lý tại thời điềm báo cáo thì việc lập dự phòng căn cứ vào Báo cáo tài chính của bên được đầu tư tại thời điểm gần nhất với thời điềm trích lập dự phòng.


## . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sàn cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thằng.

Khấu hao tài sàn cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau: - Máy móc, thiết bi
03-07 năm

- Phương tiện vận tài năm
- Thiết bj văn phòng
- Phần mềm quản lý
. Các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn

Các khoản nhận ký quŷ, ký cược ngẳn hạn, dài hạn phản ánh khoản tiền nhận kẏ quy, ký cược bằng tiền cuảa Công ty vời các đó̉i tượng trong hoạt động của Công ty phù hợp với các quy đinh của pháp luật có liên quan hiện hành. Các khoản tiền nhận kẏ quŷ, ký cượ không thuộc tài sàn của Công ty, Công ty phài có trách nhiệm quản lýy tách biệt với tài sàn bả̀ng tiền cùa Công ty.

Phàl thu bán các tài sản tài chính: phàn ánh toàn bộ giá trị phaii thu khi bán các tài sản tài chính thuộc danh mục tài sản tài chính của Công ty (không qua các Sờ Giao dịch Chứng khoán), kể cả giá trị đáo hạn của các tài sản tài chinh hoặ thanh lý các tài sàn tài chính này.

Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lâi các tài sàn tài chính: phản ánh toàn bộ các khoản phải thu và dự thu về cổ tức, tiền lài của các tài sàn tài chính thuộc danh mưc tài sản tài chinh của Công ty.

Dư phòng suy giảm giá tri các khoàn phải thu: được trích lập cho các khoản nơ đã quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng khách ng đã lâm vào tinh trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thề; mát tích, bó trốn, đang bi các cơ quan pháp luật truy tố, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết. Chi phí dự phòng phát sinh được trỉnh bày trên chi tiêu "Chi phi quàn lý công ty chứng khoán" trên Bảo cáo kết quà hoạt động.

## 2.8 . Chi phí trả trước

Các chi phi trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chinh hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngẳn hạn và được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phi đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trà trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tinh chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lỳ. Chi phi trà trước được phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

## . Các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trà, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Các khoản vay: phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu; phàn ánh các khoản tiền vay tạm thời và tình hình trà nợ tiền vay của Công ty với Ngân hàng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ thanh toán hoặc các đối tượng cho vay khác theo quy định về hoạt động vay áp dụng đối với công ty chưng khoán.

Các khoản phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán: phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phí hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán cho Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), phải trả đại lý phát hành chứng khoán của Công ty.

Các khoản phải trả tổ chức phát hành chứng khoán: phản ánh tình hình nhận và thanh toán khoản phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán về tiền bán chứng khoán bảo lãnh phát hành do Công ty thực hiện ở công ty bão lãnh phát hành chứng khoán chính hoặc phụ, kề cả trường hợp công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán bán chứng khoán phát hành qua các đại lý.
. Chì phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Ḷ̛i nhuận chưa phân phối của Công ty bao gồm lọi nhuận đã thực hiện và lợi nhuận chưa thực hiện. Ḷ̛i nhuận đã thực hiện chưa phân phối của Công ty lũy kế tính đến cuối năm trước là cơ sở để phân phối lợi nhuận cho chủ sở hưu. Lợ nhuận chưa thực hiện tính đến cuối nằm tr̛ớc không là cơ sở phân phối cho chủ sở hữu.

Lơi nhuận đã thực hiện là số chênh lệch giữa tống doanh thu, thu nhập với tồng các khoản chi phí tính vào Báo cáo thu nhập toàn diện của Công ty lũy kế phát sinh trong kỳ. Số lợi nhuận được sử dụng để phân phối cho các chủ sở hợu phải trừ đi số lỡ đã thực hiện lûy kế tinh từ đầu kỳ này và số lỗ chưa thực hiện lũy kế tinh đến thời điểm phân phối lải cho chủ sở hữu. Việc phân phối lọi nhuận của Công ty cho chủ sở hữu phải đàm bảo rõ ràng, minh bạch và theo đủng quy định của phảp luật doanh nghị̣̂p, chứng khoán và các pháp luật hiện hành khác có liên quan đối với công ty chửng khoán, điểu lệ công ty chửng khoán, Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông. Lọi nhuận đã thực hiện được phân phối thu nhập cho thành viên góp vốn hoặc cổ đông sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp tính trên khoản thu nhập đự̛̣c hưởng.

- Doanh thu, thu nhập


## Doanh thu cung cấp dich vu

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đỏ được xác định một cách đáng tin cậy. Trương hợp việc cung cấp dịch vự liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quà phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo tình hình tài chính của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Báo cáo tình hình tài chính;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phi đề hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

## Thu nhập từ kinh doanh chưng khoán

Thu nhập bán các tài sản tài chinh tự doanh FVTPL được xác định là số chênh lệch giữa giá bán và giá vốn theo số lượng các tài sàn tài chính FVTPL đã bán ra. Thu nhập bán các tài sàn tài chính là thu nhập đã thực hiện.

Thu nhập phát sinh từ các tài sản tài chính tự doanh FVTPL, HTM, các khoản cho vay bao gồm: lãi cho vay phát sinh từ các khoản cho vay phù hơp với quy định của Luật chứng khoán; cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh từ cổ phiếu, lãi trái phiếu; lãi phát sinh từ các khoản tiền gừi cố định.

Cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh từ các tài sản tài chính thuộc danh mục đầu tư của Công ty: FVTPL, HTM, AFS được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức từ quyền sở hữu cổ phiếu đã được xác lập.
. Chi phí hoạt động và chi phí quản lý công ty
Chi phí được ghi nhận khi có khà năng làm giảm các lọi ích kinh tế tại thời điểm phát sinh hoặc có thể xác định được một cách chắc chắn phát sinh, không phân biệt đã được thanh toán hay chưa.

Doanh thu tài chinh bao gồm

- Chênh lệch lãi tẏ giá hối đoái;
- Doanh thu từ lãi tiền gừi ngân hàng không cố định;
- Doanh thu, dự thu cổ tửc, ḷ̣̣i nhuạ̉n được chia từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;
- Doanh thu đàu tư khác;

Chi phi hoat đọng tài chinh bao gòm

- Chènh lệch lỗ tỳ giá hối đoái;
- Chi phí lài vay,
2.16 . Các khoản thuế

Thué hiện hành
Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong nằm tài chính hiện hành.
Các khoàn thué khác được xác định theo quy định hiṣ̂n hành.
. Các bên liên quan
Các bén được coi là liên quan nếu bên đỏ có khả năng kiểm soát hoặc có ành hường đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chinh và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp tṛ̛c tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sư kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiềm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân tṛ̛̛c tiếp hoăc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đảng kề đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, nhừng thành viên mật thiết trong gia đinh của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm tṛ̛̛c tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biều quyết hoặc có ành hường đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vư cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

|  | Khối lượng giao dịch chứng khoán thụ̣c hiện trong kỳ | Giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán thực hiện trong kỳ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | VND |
| Của Công ty Chưng khoán | 1.369 .900 | 21.577.473.300 |
| - Cồ phiếu | 1.369 .900 | 21.577.473.300 |
| Của nhà đầu tur | 36.358.778 | 233.557.233.500 |
| - Cồ phiếu | 36.358 .778 | 233.557.233.500 |
|  | 37.728.678 | 255.134.706.800 |


|  | $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |  |
| Tiền mặt taii quỹ | 1.018 .159 .444 | 33.608 .750 |  |
| Tiền gừi ngân hàng cho hoạt động Công ty | 19.828 .422 .904 | 287.507 .123 |  |
| Các khoản tương đương tiền | 167.122 .309 .079 | $\mathbf{6 8 . 2 5 7 . 4 1 4 . 2 2 8}$ |  |
|  |  | $\mathbf{1 8 7 . 9 6 8 . 8 9 1 . 4 2 7}$ | $\mathbf{6 8 . 5 7 8 . 5 3 0 . 1 0 1}$ |
|  |  |  |  |

$\begin{array}{ll}5 & \text { CÁC LOAAI TÀI SẢN TÀI CHíNH } \\ \text { a) } & \text { Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lõ̃ (FVTPL) }\end{array}$

| $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Giá gốc Giá trị họp lý $\quad$ Giá gốc $\quad$ Giá trị họp lỳ |  |  |


|  | VND | VND | VND | VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cổ phiếu niêm yết | 11.565.400.709 | 19.173.164.840 | 12.889.326.766 | 28.241.551.170 |
| Cồ phiếu Upcom | 182.025.747.756 | 141.869.963.400 | 182.884.642.142 | 234.427.281.000 |
| Cổ phiĉ́u hủy niêm | 513.000 | 59.400 | 513.000 | 59.400 |
|  | 193.591.661.465 | 59.400 | 195.774.481.908 | 262.668.891.570 |

Giả trỉ hợp lý của các cổ phiếu này được xác định căn cứ giá trị thị trường tại ngày cuối kỳ
b)
c)

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

| 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 53.645.077.820 | 126.518.943.905 |
| 53.645 .077 .820 | 126.518.943.905 |


| $01 / 01 / 2019$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| Giá gốc | Giá tri hơp lý |
| VND | VND |
| - | - |
| 89.353 .027 .112 | 89.353 .027 .112 |
|  |  |
| 89.353 .027 .112 | 89.353 .027 .112 |

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gừi có kỳ hạn 06 tháng, được gừi tại Ng ân hàng TMCP Bắc Á với lâi suất $6,4 \% / n a ̆ m$.
d)

Các khoản cho vay

|  | $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | VND | VND |  |
| Hoạt động margin | 11.365 .512 .502 | 17.732 .054 .672 |  |
| Hoạt động ứng trước tiền bán | 17.661 .214 .687 | 7.100 .000 |  |
|  |  | $\mathbf{2 9 . 0 2 6 . 7 2 7 . 1 8 9}$ | $\mathbf{1 7 . 7 3 9 . 1 5 4 . 6 7 2}$ |

Tình hình biến động giá trị thị trường (hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính)

- Trường hợp Công ty chứng khoán hạch toán tài sản tài chinh theo phương pháp giá gốc
- Trường hợp Công ty chứng khoán hạch toán tài sản tài chinh theo phương pháp đánh giá lại

Dự phòng giàm giá tài sàn tài chính
Tại ngày 31/03

| 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| (8.498.660.982) | (7.922.347.620) |
| (8.498.660.982) | (7.922.347.620) |
| 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| VND | VND |
|  | 501.290.000 |
| 763.704.664 | 1.067.551.232 |
|  | - |
| 3.708.751.986 | 2.763.990.279 |
| 27.881 .583 | 50.000 |
| 723.574.274 | 589.490 .515 |

- Phai thu Sö Giao dich Ching Ahoàn
- Phài thu các dich ıu khàc
- Phài thu hoat döng mói giơi ching thoain
22.278.064
3.641 .175
- Phài thu hoat đöng tre ván
- Phài thu hoat đöng lunu kỳ chimg Nhoàn
- Phài thu dich vu khàc

Phải thu vè̀ lời giao dịch chừng khoán Phài thu khác

- Phài thu Nhà đảuu tur
- Phái thu khàc

8
. TRỉ trước Cho người bán ngán hạn
Ửng trước cho các đói tương khác (*)
. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Chí phí trả trước ngắn hạn

Chi phí dờ dang của các hợ đông tư vấn Chi phí công cu dưng cụ chờ phân bổ

Chi phí trả trước dài hạn

Tiên thuê nhà tâng 9 tòa nhà ICON 4 trả trước (*)
Chi phí công cu dưng cụ chờ phân bỏ̉
Chi phi trả trước dài hạn khác

| 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: |
| VND | VND |
| 88.450 .983 | 653.301.307 |
| 12.391.268.269 | 74.324 .696 |
| 12.479.719.252 | 727.626.003 |
| 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| $\begin{array}{r} \text { VND } \\ 11.242 .780 .732 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text { VND } \\ 11.473 .796 .776 \end{array}$ |
| 184.160 .372 | 209.144.519 |
| 41.298 .417 | 27.590.962 |
| 11.468.239.521 | 11.710.532.257 |

(*) Chi phí thuê 720 m 2 tầng 7 và tầng 9 tòa nhà Icon 4 , số 243 Đê La Thành, Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 . Thời hạn thuê từ ngày 01/09/2012 đến 15/10/2043.

Sau ngày $15 / 10 / 2043$, khi giấy phép giao sử dụng đất hết hạn, nếu không có quyết định thu hồi đất của Nhà nước, Bên cho thuê được Nhà nước tiếp tục gia hạn thuê đất tiếp sau ngày 15/10/2043 hoặc được giao đất, hoặc chuyền nhượng quyền sử dưng đất thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ được tiếp tục thuê diện tích tòa nhà mà không phài trả bất kỳ khoàn chi phí nào khác. Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall sê là đồng chủ sở hữu với chủ đầu tư là Công ty Cồ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và chì phải trả tiền thuê đất hàng nảm cho Nhà nước hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dưng đất.
. THUÉ VÀ CÁC KHOȦN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 11.830.431.760 | 11.830.431.760 |
|  | 11.830.431.760 | 11.830.431.760 |
| . CÁC KHOẢN ĐȦU TƯ DȦI HẠN |  |  |
|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  | VND | VND |
| Đầu tư dài hạn khác | 5.750.000.000 | 5.750 .000 .000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 |

Thông tin chi tiêt vè khoản đầu tư dài hạn khác cùa Công ty vào ngày 31/01/2019 như sau:

| Tên công ty | Noi thành lập và hoạt động | $\begin{array}{r} \text { Tÿl lề } \\ \text { lọi ích } \end{array}$ | biểu quyết | Hoạt động kinh doanh $\begin{array}{r}\text { chính }\end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Công ty Cổ phằn Dầu tư và Phát trién Dô thị Phó́ Wall | Só 85 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà | 14,00\% | 14,00\% | Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản |
| Công ty Cổ phằn Khoáng sàn Công nghiệp Cao Bằng | Xã Phong Châu, Huyç̂n Trùng Khánh, Cao Bằng | 10,99\% | 10,99\% | Khai thác quặng sắt |

12 . TÀI SȦN CÓ DINH HƯU HìNH

|  | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tài, truyền dẫn | Thiết bi, dưng cụ quàn lý | Công |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND | VND | VND |
| Nguyên giá |  |  |  |  |
| Tai ngày 01/01/2019 | 2.795.846.968 | 4.109.541.000 | 1.997.377.248 | 8.902.765.216 |
| Tại ngày 31/03/2019 | 2.795.846.968 | 4.109.541.000 | 1.997.377.248 | 8.902.765.216 |
| Giá trị hao mòn lũy kế |  |  |  |  |
| Tai ngày 01/01/2019 | 2.693.547.868 | 3.793.821.919 | 1.997.377.248 | 8.484.747.035 |
| Khấu hao trong kỳ | 10.344.228 | 88.904.334 |  | 99.248.562 |
| Tại ngày 30/06/2019 | 2.703.892.096 | 3.882.726.253 | 1.997.377.248 | 8.583.995.597 |
| Giá trị còn lại |  | . |  |  |
| Tai ngày 01/01/2019 | 102.299.100 | 315.719 .081 | - | 418.018 .181 |
| Tại ngày 30/06/2019 | $\underline{91.954 .872}$ | 226.814.747 | - | 318.769.619 |

Trong đó:

- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dưng: 7.820.672.716 đồng.

Công ty chưa xác định giá trị hơp lý của các tài sản cố định này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán chưa có hướng dẫn cụ thề về việc xác định giá trị hợp lý.

14 . TIÈN NỌ́P QUY̌ HÓ TRỢ THANH TOÁN

Tiền nộp ban đầu
Tiền nộp bồ sung
Tiền lãi phân bổ trong kỳ
Số dư cuối kỳ

|  | 01/04/2019 | Số vay trong kỳ | Số trả trong kỳ | 30/06/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vay ngắn hạn | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 |
| Vay ngân hàng | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 |
|  | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 | 42.464.000.000 | 44.000.000.000 |

Chi tiét các khoàn vay ngàn hạn
Ngàn hàng Bàc Ả - Chi nhảnh Hàng Dậu

. PHȦI TRẢ NGƯỜ BÁN NGẢN HAN

|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Công ty Cổ phả̉n Dà̀u tư và Xây dưng Số 4 (ICON4) | 172.045 .565 | 284.932.535 |
| Phài trà Trung tâm lưu kẏ vec̉ mua chựng khoán tự doanh Phài trà Cöng ty TNHH Hàng kiém toán AASC |  | 1.060.000 |
| Phài trà khàc | 33.164 .919 | 56.156 .059 |
|  | 205.210.484 | 342.148.594 |
| . THUÊ VȦ CȦC KHOȦN PHȦl NỌP NHȦ NƯỚC |  |  |
|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  | VND | VND |
| Thué Giá tri gia tâng |  |  |
| Thué Thu nhập cá nhân | 151.612 .515 | 182.658 .842 |
|  | 151.612 .515 | 182.658.842 |

Quyết toán thué của Công ty sễ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuể. Do viç̣c áp dưng luật và các qui định về thuế đối với nhiểu loại giao dich khác nhau có thể được giai thich theo nhiĉ̀u cách khác nhau, số thué được trình bày trên Báo cáo tài chính có thé̉ bi thay đổi theo quyết định của co quan thué.
. CHI PHÍ PHẢI TRȦ

|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Trich trước phi dich vu tòa nhà ICON 4 và các khoản dich vu khác phải nhà cung cấp chưa nhận được hóa đơn | 30.000.000 | 60.000.000 |
| Chi phi lăi vay phài trà | 44.602 .735 | 2.018 .901 .329 |
| Chi phi hoạt động công ty chứng khoán | 90.578 .876 | 67.911 .990 |
|  | 165.181.611 | 2.146.813.319 |

. NHẠ́N KY̌ QUȲ, KY̌ CƯỢC NGẢN HẠ

|  | 31/03/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: |
| Nhận đạt cọc thuê văn phòng | 130.000.000 | 60.000.000 |
|  |  |  |
|  | 130.000 .000 | 60.000.000 |
| . CÁC KHOẢN PHẢI TRȦ, PHẢI NỌP NGȦN HẠN KHÁC |  |  |
|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  | VND | VND |
| Phải trả cổ tức cho nhà đầu tư | 1.098.600.796 | 1.098.600.796 |
| Các khoản phải trȧ, phải nộp khác | 49.656.655 | 3.592.955 |
|  | 1.148.257.451 | 1.102.193.751 |

. VÓN DẢU TƯ CU̇A CHỦ SỞ HỮU
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

|  | Tỳ lệ | 30/06/2019 | Tỳ lệ | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (\%) | VND | (\%) | VND |
| Ông Nguyễn Dinh Tủ | 22,47\% | 113.000.000.000 | 22,47\% | 113.000.000.000 |
| Bà Phạ Diễm Hoa | 5,81\% | 29.200.000.000 | 5,81\% | 29.200.000.000 |
| Bà Nguyễn Thị Oanh | 5,07\% | 25.520.890.000 | 5,07\% | 25.520.890.000 |
| Bà Nguyễn Thị Lệ | 5,00\% | 25.167.170.000 | 5,00\% | 25.167.170.000 |
| Vốn góp của cồ đông ( dưới 5\%) | 61,65\% | 310.111.940.000 | 61,65\% | 310.111 .940 .000 |


|  | $100 \%=503.0$ | $000 \quad 100 \%$ | 503.000.000.000 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| b) | Lợ nhuận chura phân phôi |  |  |
|  |  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  |  | VND | VND |
|  | Lưi nhuận đã thực hiện chưa phân phối | 6.723.421.300 | 13.845.611.513 |
|  | Lơi nhuận chưa thưc hị̣̂n | (32.067.519.224) | 66.895.259.758 |
|  |  | (25.344.097.924) | 80.740.871.271 |
| c) | Tinh hình phân phối thu nhập cho cỗ đông hoặc các thành viên gôp vốn |  |  |
|  |  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  |  | VND | VND |
|  | Lơi nhuận đã thực hiện chưa phân phối năm trước | 13.845.611.513 | 19.690.394.972 |
|  | Lâi/Lỗ chưa thực hiện tính đến cuối kỳ | (19.168.174.503) | (5.844.783.459) |
|  | Lãi đã thực hiện năm nay |  |  |
|  |  vốn tính đến 30/06 | $6.723 .421 .300$ | 13.845 .611 .513 |
|  | Lọi nhuận chura phân phôi tính đên 30/06 | 6.723.421.300 | 13.845.611.513 |
| d) | Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lọi nhuận |  |  |
|  |  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  |  | VND | VND |
|  | Vốn đầu tư của chủ sờ hữu | 503.000.000.000 | 503.000.000.000 |
|  | - Vốn góp đẩu năm | $503.000 .000 .000$ | $503.000 .000 .000$ |
|  | - Vốn góp cuối năm | $503.000 .000 .000$ | 503.000.000.000 |
| e) | Cổ phiếu | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
|  |  |  |  |
|  | Số lương cổ phiếu đăng ký phatt hành | 50.300 .000 | 50.300 .000 |
|  | Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | $\begin{aligned} & 50.300 .000 \\ & 50.300 .000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 50.300 .000 \\ & 50.300 .000 \end{aligned}$ |
|  | Số lương cồ phiếu đang lưu hành | $\begin{aligned} & 50.300 .000 \\ & 50.300 .000 \end{aligned}$ |  |
|  | Sổ lượng cồ phieúu đang lưu hành <br> - Cô phiểu phố thông |  | $\begin{aligned} & 50.300 .000 \\ & 50.300 .000 \end{aligned}$ |
|  | Mệnh giá cồ phiếu đã lưu hành (VND) | 10.000 | 10.000 |
| 22 | . THUYÉT MINH CÁC TÀ̇ KHOȦN LOẠI 0 | 30/06/2019 |  |
|  |  |  | 01/01/2019 |
|  |  | VND | VND |
|  | Ngoại tệ các loại |  |  |
|  | - USD | 1.220,14 | 1.245,44 |
|  | - EURO | 79,89 | 85,39 |


|  | 30/06/2019 | 01/01/2019 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Loại <=1 năm | 14.474.430 | 62.699.740.000 |
|  | 14.474.430 | 62.699.740.000 |

. CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YÉT CHƯA LƯU KÝ CỦA CÔNG TY

| $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND <br> 95.103 .027 .112 | 109.103 .357 .112 |
| $\mathbf{9 5 . 1 0 3 . 0 2 7 . 1 1 2}$ | $\mathbf{1 0 9 . 1 0 3 . 3 5 7 . 1 1 2}$ |  |

. TÀI SẢN TÀI CHÍNH NIÊM YÉT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐÀU TƯ


| $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
|  | VND |
| 778.331 .430 | 818.503 .000 .000 |


| Tài sản tài chính giao dịch cầm cố | 2.688.000.000 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Tài sán tài chính phong tỏa, tạm giư | - | 38.720.530.000 |
| Tài sàn tài chính chờ thanh toán | 11.845 .310 | 331.500 .000 |
|  | 3.478.176.740 | 857.555.030.000 |

. TẢI SẢN TẢI CHÍNH CHUA LƯU KÝ TẠI VSD CỦA NHÀ ĐAU TU'

Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư
. TIÈN GỮ CỦA NHÀ ĐẢU TƯ

Tiền gừi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo

| $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 4.437 .560 .077 |  |
|  | 1.823 .218 .149 |
| 3.320 .364 .996 |  |
| 1.117 .195 .081 |  |
| 10.480 .750 | 109.539 .416 |
|  | 738.850 |
| 10.480 .750 | 738.850 |
| 4.448 .040 .827 |  |

. PHẢI TRẢ NHÀ ĐẢU TƯ

1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gừi của Nhà đầu tư về tiền gưii giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quàn lý
1.1 Nhà đầu tư trong nước
1.2 Nhà đầu tư nước ngoài
. PHẢI TRẢ CÓ TỨC, GƠC VÀ LÃI TRÁI PHIÉU

Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư

| $30 / 06 / 2019$ |  | $01 / 01 / 2019$ |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND |  |
| 10.480 .750 | 738.850 |  |
|  |  | $\mathbf{7 3 8 . 8 5 0}$ |
| $\mathbf{1 0 . 4 8 0 . 7 5 0}$ |  |  |

. PHẢI TRẢ VAY CÔNG TY CHÚNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐÀU TƯ

1. Phải trả nghiệp vụ margin
1.1 Phải trả gốc margin

Nhà đầu tue trong nước Nhà đà̀u tu nước ngoài
1.2 Phải trả lãi margin

Nhà đầu tue trong nuớc

| $30 / 06 / 2019$ | $01 / 01 / 2019$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| VND | VND |  |
| 11.365 .512 .502 | 20.496 .044 .951 |  |
| 11.365 .512 .502 |  | 17.732 .054 .672 |
| 11.365 .512 .502 | 17.732 .054 .672 |  |
|  | - |  |
| 3.708 .751 .986 | 2.763 .990 .279 |  |
| 3.708 .751 .986 | 2.763 .990 .279 |  |
| - | 7.150 .000 |  |
| 17.689 .096 .270 | 7.100 .000 |  |
| 17.661 .214 .687 | 7.100 .000 |  |
| 17.661 .214 .687 | 50.000 |  |
| 27.881 .583 | 50.000 |  |


|  |  | 32.763.360.758 | 20.503.194.951 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 31 | . THU NHȦP |  |  |
| a) |  |  |  |
| b) | Cổ tự vì tièn laì phât sinh từ các tà sàn tài chính | cho vay, HTM, |  |
|  |  | Quy 11.2019 | Quyý 11.2018 |
|  |  | VND | VND |
|  | Từ tài sàn tài chính FVTPL | 4.403.441.725 | (14.299.629.057) |
|  | Từ tài sàn tài chính nấm giưưến ngày đảo hạn (HTM) | 2.636.255.299 | 2.383.949.983 |
|  | Từ các khoàn cho vay | 788.240 .505 | 1.391.810.585 |
|  | Từ tài sàn tài chính sẵn sàng đé bán (AFS) | 480.000.000 |  |
|  |  | 8.312.937.529 | (10.523.868.489) |


| Quẏ II.2019 | Quy I1.2018 |
| ---: | ---: |
| VND | VND |
| 112.815 | 9.141 .458 |
| 112.815 | 9.141 .458 |
| 3.843 .806 | 7.069 .806 |
|  |  |

## . CHI PHÍ TÀI CHíNH

|  | Quý II. 2019 | Quy II. 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Lỗ chênh lệch lỗ tỳ giá hối đoái | 31.705 | 47.235 |
| - Lỗ chênh lệch tẏ giá đã thưc hiện | 31.705 | 47.235 |
| - Lỗ chênh lệch tẏ già chura thưc hiện |  |  |
| Chi phílãi vay | 810.844 .660 | 341.995 .481 |
|  | 810.876 .365 | 342.042.716 |

. CHI PHí QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

|  | Quý II. 2019 | Quy II. 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Chi phi lương và các khoản theo lương | 1.001.012.500 | 758.231 .361 |
| Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN | 64.634.097 | 53.259 .862 |
| Chi phí vạt tư văn phòng |  |  |
| Chi phí công cu, dưng cu | 130.891 .173 |  |
| Chi phí khấu hao tài sàn cố định | 66.550 .650 | 91.337 .826 |
| Chi phí thuế, phí và lề phí | 96.196.175 | 88.528 .676 |
| Chi phí dich vup mua ngoài | 692.626.049 | 697.301.511 |
| Chi phí khác | 299.614.928 | 70.619 .039 |
|  | 2.351.525.572 | 1.759.278.275 |

. THU NHẠ̊ KHÁC

|  | Quý II.2019 | Quy II.2018 |
| :--- | ---: | ---: |
|  | VND | VND |
| Thu nhập từ cho thuê văn phòng | 10.300 .604 | 90.610 .380 |

Tiền thường thu dượ
Xứ lỳ cöng nọ khőng phài trà
$\overline{10.300 .604} \Longrightarrow 90.610 .380$

## . CHI PHí KHÁC

|  | Quý II. 2019 | Quy 11. 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Chi phi cho thuê văn phòng | 20.721.795 | 11.229.948 |
| Các khoán bị phạt |  |  |
| Chi ùng hộ |  | 75.000.000 |
| Xừ lý công nọ không thu hồi đượ |  |  |

## . THUÉ THU NHẠ́P DOANH NGHIẸP HIẸN HÀNH

| $\mathbf{2 0 . 7 2 1 . 7 9 5}$ |
| :--- |


|  | Quy II. 2019 | Quy II. 2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tồng lợ nhuận kế toản trước thuế | (15.376.518.291) | (19.891.048.881) |
| Các khoàn điêù chinh tâng | 19.731.318.688 | 138.516.169 |
| - Üng hó | - | 0 |
| Chi phi phat hành chinh |  |  |
| - Thu nhâp HDQT không trurc tiếp điều hành | 81.847 .680 | 169.695.360 |
| - Lồ chênh lệch tỳ giá chua thưc hiên | 31.705 | 47.235 |
| - Các khoà bi phat | 1.160.295 | 200.502.419 |
| - Xǘly ly công no không thu hôi duroc |  |  |
| - Lơ đánh giá lạ các tài sán tà chinh tại 30.06.2019 | 19.648.279.008 | (231.728.845) |
| Các khoàn diều chinh giàm | 4.354.800.397 | 11.739.032.910 |
| - Có turc, loi nhuăn durgo chia | 4.134.906.000 | (3.727.251.550) |
| - Chuyền lỗ quý trưoc | 219.781 .582 | (8.835.651.359) |
| - Lãi chênh lệch tẏ già chra thurc hiên | 112.815 | (9.141.458) |
| - Lâi đánh giá lại các tài sản tài chính tại 30.06.2019 |  | 24.311.077.277 |
| Tờng thu nhập tinh thuế | - | (8.013.499.802) |
| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp | 20\% | 20\% |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp phài nộp cuối kỳ |  |  |

Việc tính toán lâi cơ bản trên cổ phiếu có thề phân phối cho các cồ đông sở hữu cồ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

|  | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Tổng lợi nhuận sau thuế | - 106.084.969.195 | - 19.795.189.330 |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông | - 106.084.969.195 | - 19.795.189.330 |
| Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ | 50.300 .000 | 50.300 .000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (2.109) | (394) |

## . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TOÁN QUÝ

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý 1.2019 đòi hòi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

## 41 . NGHIẸP YU VÀ SÓ DƯ VỚI CẢC BÊN LIÊN QUAN

Trong nẳm, Công ty có giao dich với các bên liên quan như sau:

|  | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | VND | VND |
| Thu nhập của Tồng Giám đốc | 399.046.939 | 247.989.510 |
| Thu nhập của thành viên Hội đồng Quản trị | 71.947.680 | 71.947.680 |
| . SƠ LIẸU SO SÁNH |  |  |

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018 đã được kiềm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiềm toán AASC.
Năm 2016 là năm tài chính đầu tiên Công ty áp dưng Thông tư số 210/2014-TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chinh hương dẫn Chế độ kế toán công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chinh về sửa đồi, bồ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư số $210 / 2014 / T T-B T C$. Do đó các chi tiêu trên Báo cáo tinnh hình tài chính (tên cũ là Bảng cân đối kế toán), Báo cáo kết quà hoạt động (tên cũ là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) và Báo cáo lưu chuyền tiền tê̂ đã được phân loại lại cho phù hợp với Thông tư số $210 / 2014 /$ TT-BTC ngày $30 / 12 / 2014$ và Thông tư số $334 / 2016 /$ TT-BTC ngày $27 / 12 / 2016$ của Bộ Tài chính đề so sánh được với số liệu năm nay.


Người lập


CÔNG TY CÓ PHÅN CHỨNG KHOÁN PHOÓ WALL
Sô 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

## Báo cáo tài chính

40 . BÁO CÁO BOO PHÁN
Theo lĩnh vự kinh doanh


Theo khu vực địa lý
Hoạt động của Công ty được thục hiện chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập báo cáo bộ phận theo khu vưc địa lý.

CÔNG TY CÔ PHÀN CHƯNG KHOÁN PHÓ WALL
Báo cáo tài chính
Só 243A Dê La Thành, Quạnn Dống Da, Hà Nội
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019

## 31 THUNHÅP

a) Lài, tờ bán các tài sån tài chính

30/06/2019

| Sólurong bản | Tờng giă trỉ bán | Lải, Iô bán chưng khoán Quẏ II. 2019 |  |  | Lãi, ıỗ bán chưng khoán Quý II. 2018 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Tồng giá vốn | Lài | Lơ | Lãi | Lỗ |
|  | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
|  | 8.763.849.900 | 16.438.928.552 | 268.821.797 | 7.943.900.449 | 39.952 .886 | 705.910 .773 |
|  |  |  |  |  |  | 3.601.954,00 |
| 246.190,00 | 1.812.099.900 | 1.543.278.103 | 268.821.797,00 |  | 39.952.886,00 |  |
| 446 600,00 | 6.951 .750 .000 | 14.895.650.449 |  | 7.943.900.449,00 |  | 702.308.819,00 |
| 692.790 | 8.763.849.900 | 16.438.928.552 | 268.821.797 | 7.943.900.449 | 39.952.886 | 705.910.773 |

