CÔNG TY TNHH MỌ̃T THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KY̌ SÁU THÁNG KÉT THÚC NĠ̀Y 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ <br> CHO KY̌ SÁU THÁNG KÉT THÚC NG̛̀Ỳ 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## NỘı DUNG

TRANG

Thông tin về doanh nghiệp 1
Báo cáo của Ban Điều hành 2
Báo cáo soát xét của kiểm toán viên 3
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a - CTQ) 4
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a - CTQ) 6
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a - CTQ) 7
Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu giữa niên độ (Mẫu số B05-CTQ) 8
Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ (Mẫu số B09a - CTQ) 9

# CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE 

## THÔNG TIN VE DOANH NGHIẸP

## Giấy phép hoạt động

Số 52/GP-UBCK ngày 24 tháng 10 năm 2013 Số 13/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ban Điều hành

Người đại diện theo pháp luật
Ông Lâm Hải Tuấn
Chủ tịch Công ty
Ông Lâm Hải Tuấn Phó Chủ tịch Công ty Ông Nguyễn Hồng Sơn Bà Lê Thị Hồng Thái Giám đốc

Chủ tịch Công ty

## Hoạt động chính

Trụ sở chính

Kiềm toán viên
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

## TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIÉU HÀNH ĐÓI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́

Ban Điều hành của Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ ACE Life ("Công ty") chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính giữa niên độ thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chủ sở hữu và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính giữa niên độ này, Ban Điều hành được yêu cầu phải:

- chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- soạn lập các báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở đơn vị hoạt động liên tục trừ khi không thích hợp để cho là Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán thích hợp đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở cho việc soạn lập các báo cáo tài chính giữa niên độ phù hợp với chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 đến Thuyết minh 4 của các báo cáo tài chính giữa niên độ. Ban Điều hành của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngửa và phát hiện các gian lận và các sai sót khác.

## PHÊ CHUẢN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Theo đây, Ban Điều hành của Công ty phê chuẩn các báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm từ trang 4 đến trang 22. Các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 cüng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chủ sở hữu và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ sáu tháng kết thúc cùng ngày nêu trên theo các Chuẩn mực Kể toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam.


## BÁO CÁO KÉT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́ GỬI BAN ĐIĖU HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH MỌTT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo của Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ ACE Life ("Công ty") được lập ngày 30 tháng 6 năm 2015 và được Ban Điều hành của Công ty phê duyêt ngày 10 tháng 8 năm 2015. Các báo cáo tài chính giữa niên độ này bao gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu cho kỳ sáu tháng kết thúc vào ngày nêu trên, cùng các thuyết minh cho báo cáo tài chính giữa niên độ từ trang 4 đến 22. Ban Điều hành của Công ty chịu trách nhiệm soạn lập và trình bày hợp lý các báo cáo tài chính giữa niên độ này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ áp dụng cho các công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về các báo cáo tài chính giửa niên độ này căn cứ vào việc soát xét của chúng tôi.

## Phạm vi soát xét

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vửa phải rằng báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Cổng tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên không đưa ra ý kiến kiểm toán.

## Kết luận

Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, chúng tôi không thấy có vấn đề nào đáng lưu ý để chúng tôi cho rằng các báo cáo tài chính giữa niền độ kèm theo đây của Công ty là không được soạn lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liển quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ áp dụng cho các công ty quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam.


Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM4889
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2015
Như đã nêu trong Thuyết minh 3.1 của các báo cáo tài chính giữa niên độ, các báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo không nhhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ̂ và tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán đã được thừa nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài Việt Nam.

[^0]
## BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ́

| $\begin{aligned} & \text { Mã } \\ & \text { số } \end{aligned}$ | TÀl SȦN | Thuyết minh | Tại ngày |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 30.6.2015 | 31.12.2014 |
|  |  |  | VND | VND |
| 100 | TÀl SẢN NGÂN HẠN |  | 22.968.866.437 | 22.782.228.443 |
| 110 | Tiền và các khoản tương đương tiền |  | 1.878.146.285 | 2.070.521.548 |
| 111 | Tiền | 5.1 | 1.878.146.285 | 2.070.521.548 |
| 120 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |  | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 128 | Các khoản đầu tư ngắn hạn khác | 5.2 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 130 | Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 1.087.203.251 | 707.319 .395 |
| 134 | Phải thu hoạt động nghiệp vụ | 5.3 | 369.512 .686 | 339.763.837 |
| 135 | Các khoản phải thu khác | 5.4 | 717.690 .565 | 367.555 .558 |
| 150 | Tài sản ngắn hạn khác |  | 3.516 .901 | 4.387 .500 |
| 151 | Chi phí trả trước ngắn hạn |  | 3.516.901 | - |
| 158 | Tài sản ngắn hạn khác |  | - | 4.387 .500 |
| 200 | TÀl SȦN DÀl HẠN |  | 1.598.726.516 | 1.821.326.667 |
| 220 | Tài sản cố định |  | 1.008.002.893 | 1.177.083.942 |
| 221 | Tài sản cố định hữu hình | 5.5(a) | 731.695 .693 | 845.505 .762 |
| 222 | Nguyên giá |  | 1.036.154.349 | 968.805.749 |
| 223 | Giá trị hao mòn lũy kế |  | (304.458.656) | (123.299.987) |
| 227 | Tài sản cố định vô hình | 5.5(b) | 276.307.200 | 310.845 .600 |
| 228 | Nguyên giá |  | 345.384 .000 | 345.384 .000 |
| 229 | Giá trị hao mòn lũy kế |  | (69.076.800) | (34.538.400) |
| 230 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 5.5(c) | - | 20.732.580 |
| 260 | Tài sản dài hạn khác |  | 590.723.623 | 644.242 .725 |
| 261 | Chi phí trả trước dài hạn | 5.6 | 216.571.946 | 270.091 .048 |
| 262 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 5.7 | 229.239.677 | 229.239.677 |
| 268 | Tài sản dài hạn khác | 5.8 | 144.912.000 | 144.912 .000 |
| 270 | TƠNG CỘNG TÀl SẢN |  | 24.567.592.953 | 24.603.555.110 |

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 22 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính giữa niên độ này.

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ̣ (tiếp theo)


Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 22 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính giữa niên độ này.

## CÔNG TY TNHH MỌ̃T THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

## BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

## Mã

số

01 Doanh thu
02 Các khoản giảm trừ doanh thu
10 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
11 Chi phí hoạt động kinh doanh
20 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
21 Doanh thu hoạt động tài chính
25 Chi phí quản lý doanh nghiệp

|  | Kỳ sáu tháng kết thúc ngày |  |
| :---: | :---: | ---: |
| Thuyết | 30.6 .2015 | 30.6 .2014 |
| minh | VND | VND |

5.10
2.187.334.942

VND

30 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
$5.12 \quad$ 659.809.342 396.249.678
5.13 (2.248.124.353) (1.121.550.669)
(2.248.124.353) (1.121.550.669)
47.180.427
(725.300.991)

31 Thu nhập khác
-
Chi phí khác
40 Lợi nhuận khác
50 Lợi nhuận/(Iỗ) kế toán trước thuế
47.180.427
(725.300.991)

51 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
5.14
5.14

60 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp
47.180.427
(725.300.991)


Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 22 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính giữa niên độ này.

## BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIĖN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp gián tiếp)

|  |  | Kỳ sáu tháng kết thúc ngày |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
|  | Thuyết | 30.6 .2015 | 30.6 .2014 |
| số | minh | VND | VND |

## I LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

01 Lãi/(lỗ) trước thuế 47.180.427
Điều chỉnh cho các khoản:
02 Khấu hao tài sản cố định
215.697.069 1.685.554
(659.809.342)

08 Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động
(396.931.846)
(723.615.437)

09 Tăng các khoản phải thu
11 (Giảm)/tăng các khoản phải trả
12 Giảm/(tăng) chi phí trả trước
20 Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
(26.274.132) (144.912.000)

II LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT ĐộNG ĐÂU TƯ
21 Tiền chi để mua sắm tài sản cố định
(46.616.020)

27 Tiền thu từ lâi tiền gửi
30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
310.587 .118
(530.611.771)
263.971.098
(530.611.771)

III LƯU CHUYÉN TIÈN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀı CHÍNH
31 Nhận vốn góp của chủ sở hữu
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
(83.142.584) $\quad 83.223 .310$
50.002.201 (45.927.145)
(456.346.361) (831.231.272)

60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ


Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 22 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính giữa niên độ này.

## CÔNG TY TNHH MỌ̃T THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Mẫu số B05a - CTQ

## BÁO CÁO TìNH HìNH BIÉN ĐỘNG VỚN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỌ́



Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 22 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính giữa niên độ này.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 1 ĐẶC ĐIẺM HOAT ĐỌ́NG CỦA CÔNG TY

Công ty TNHH một thành viên quản lý quỹ ACE Life ("Công ty") được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 52/GP-UBCK ngày 24 tháng 10 năm 2013 và Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh lần thứ nhất số 13/GPĐC-UBCK ngày 17 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hoạt động chính của Công ty là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty có 9 nhân viên ( 31 tháng 12 năm 2014: 11 nhân viên).

## 2 NĂM TÀl CHÍNH, ĐƠN VI! TIĖN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÉ TOÁN

### 2.1 Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.
Các báo cáo tài chính giữa niên độ này được lập cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015.

## 2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam và được trình bày trên báo cáo tài chính theo đơn vị đồng Việt Nam ("VND").

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng tại ngày thực hiện giao dịch. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch này được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng tại ngày của bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

## 3 CHUẢN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG

### 3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các công ty quản lý quỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dựa theo nguyên tắc giá gốc.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 3 CHUÂN MỰC VÀ CHÉ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

### 3.1 Chế độ kế toán áp dụng (tiếp theo)

Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm vào việc trình bày tình hình tài chính và kê̂t quả hoạt động và các luồng lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán thường được chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước Việt Nam. Các nguyên tắc và thông lệ kế toán sử dụng tại nước Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác.
3.2 Hệ thống và hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung để ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

## 4 CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

### 4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng và không có rủi ro đáng kể trong việc chuyển đổi thành tiền.
4.2 Các khoản đầu tư

Đầu tư ngắn hạn
Các khoản đầu tư ngắn hạn là những khoản đầu tư có thời hạn đáo hạn ít hơn mười hai tháng kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản đầu tư ngắn hạn được hạch toán theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá đầu tư.

### 4.3 Các khoản phải thu khách hàng và phải thu hoạt động nghiệp vụ

Các khoản phải thu khách hàng và phải thu hoạt động nghiệp vụ được thể hiện theo giá trị ghi trên hóa đơn gốc trừ dự phòng các khoản phải thu khó đòi được ước tính dựa trên việc rà soát của Ban điều hành đối với tất cả các khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối nằm. Các khoản nợ được xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ.

### 4.4 Chi phỉ trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phi trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và chủ yếu là tiền thuê văn phòng trả trước và công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng.

### 4.5 Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản cố định.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KY̌ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

4 CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

### 4.5 Tài sản cố định (tiếp theo)

## Khấu hao

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản trong suốt thời gian hửu dụng ước tính hoặc theo thời hạn của giấy phép thành lập và hoạt động nếu ngắn hạn. Thởi gian hữu dụng ước tính như sau:
Nâng cấp văn phòng
5 năm
Thiết bị văn phòng 3 năm
Phần mềm vi tính 3 năm

## Thanh ly

Lãi và lỗ phát sinh do thanh lý nhượng bán tài sản cố định được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

### 4.6 Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi: Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại, pháp lý hoặc liên đới, phát sinh tự các sự kiện đã xảy ra; sự giảm sút nhựng lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẩn đến việc yêu cẩu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính một cách đảng tin cậy. Dự phòng khồng được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai.

Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nếu ảnh hưởng về giá trị thời gian của tiền là trọng yếu thi dự phòng được tính trền cơ sở giá trị hiện tại với tỷ lê̂ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thờì gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Giá trị tăng lên do ảnh hưởng của yếu tố thời gian được ghi nhận là chi phí đi vay.

### 4.7 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi có sự chắc chắn Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế và doanh thu có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
(a) Doanh thu hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ khác

Phí quản lý và phí thưởng hoạt động được ghi nhận khi được hưởng theo Điều lệ Quỹ.
Công ty hiện đang quản lý Quỹ Liên Kết Chung ACE Life, Quỹ Chủ Sở Hữu, Quỹ Chủ hợp đồng có tham gia chia lãi và Quỹ Chủ hợp đồng không tham gia chia lâi ("Quỹ"). Công ty được hưởng phí quản lý quỹ từ Quỹ này. Phí này được tính hàng tháng.
(b) Thu nhập lãi

Thu nhập lãi được ghi nhận vào Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp dự thu lãi trừ khi khả năng thu hồi là không chắc chắn.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 4 CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG (tiếp theo)

### 4.8 Chi phí

Chi phí được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở trích trước. Các chi phí phát sinh khi mua các khoản đẩu tư được cộng vào giá vốn của các khoản đà̀u tư đó.

### 4.9 Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký hiệp định về trảnh đánh thuế hai lần. Chi phí thuế thu nhập bao gồm chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoã̉n lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, tính trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục này. Thuế thu nhập hoãn lại không được ghi nhận khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không phải là giao dịch sáp nhập doanh nghiệp, không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuể thu nhập tại thời điểm phát sinh giao dịch. Thuế thu nhập hoã̃n lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niến độ mà tài sản được thu hồi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày của Bảng cân đối kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận khi có khả năng sẽ có lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

### 4.10 Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt như giám đốc của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét mối quan hệ của từng bên liên quan, cần chú y y tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

5 THÔNG TIN BỚ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ

### 5.1 TIEN

|  | Tại ngày 30.6.2015 VND | $\begin{array}{r} \text { Tai ngày } \\ \text { 31.12.2014 } \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Tiền mặt tại quỹ | - | 3.000 .000 |
| Tiền gửi ngân hàng | 1.878.146.285 | 2.067.521.548 |
|  | 1.878.146.285 | 2.070.521.548 |

## 5.2 ĐÀU TƯ TÀl CHÍNH NGÅN HẠN KHÁC

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn trong vòng 12 tháng tại các ngân hàng thương mại.
5.3 PHÀl THU HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
Tai ngày
30.6.2015

VND $\quad$| Taingày |
| ---: |
| 31.12.2014 |
| VND |

5.4 CÁC KHOẢN PHẢl THU NGÅN HẠN KHÁC

|  | Tại ngày 30.6.2015 VND | Tại ngày 31.12.2014 VND |
| :---: | :---: | :---: |
| Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng | 716.777 .782 | 367.555.558 |
| Phải thu khác | 912.783 |  |
|  | 717.690 .565 | 367.555.558 |

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Mẫu số B09a-CTQ

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ

 CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 20155 THÔNG TIN BƠ SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀ̀ CHíNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

### 5.5 TÀl SẢN CÓ Đ!̣̂NH

(a) Tài sản cố định hữu hình

|  | Thiết bị văn phòng VND | Nâng cấp văn phòng VND | Tổng cộng VND |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Nguyên giá |  |  |  |
| Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 | 467.902.325 | 500.903 .424 | 968.805 .749 |
| Mua trong kỳ | - | 46.616 .020 | 46.616.020 |
| Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang (Thuyết minh 5.5(c)) | - | 20.732 .580 | 20.732.580 |
| Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 | 467.902.325 | 568.252.024 | 1.036.154.349 |
| Khấu hao lũy kế |  |  |  |
| Taị ngày 1 tháng 1 năm 2015 | (49.080.642) | (74.219.345) | (123.299.987) |
| Khấu hao trong kỳ | (77.983.720) | (103.174.949) | (181.158.669) |
| Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 | (127.064.362) | (177.394.294) | (304.458.656) |
| Giá trị còn lại |  |  |  |
| Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 | 418.821 .683 | 426.684.079 | 845.505 .762 |
| Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 | 340.837.963 | 390.857 .730 | 731.695.693 |

## CÔNG TY TNHH MỌ̃T THÀNH VIÊN QUÀN LÝ QUỸ ACE LIFE

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ CHO KY̌ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGȦY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 5 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤC TRİNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀ̀ CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

### 5.5 TÀl SÀN CO ĐỊNH (tiếp theo)

(b) Tài sản cố định vô hình

Phần mềm
VND

## Nguyên giá

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 và 30 tháng 6 năm 2015
345.384.000

Khấu hao lũy kế
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
(34.538.400)

Khấu hao trong kỳ
(34.538.400)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015
(69.076.800)

Giá trị còn lại
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
310.845 .600

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015
276.307.200
(c) Chi phí xây dựng cơ bàn dở dang

VND
Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm $2015 \quad 20.732 .580$
Tăng
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình (Thuyết minh 5.5(a))
(20.732.580)

Số dư tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Mã̃u số B09a-CTQ

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 5 THÔNG TIN BỞ SUNG CHO CÁC KHOÀN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ̄ (tiếp theo)

### 5.6 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

|  | Tại ngày 30.6.2015 VND | $\begin{array}{r} \text { Tai ngày } \\ \text { 31.12.2014 } \\ \text { VND } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Công cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCE | 216.571 .946 | 270.091.048 |
|  |  | VND |
| Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 |  | 270.091 .048 |
| Giảm |  | (53.519.102) |
| Số dư tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 |  | 216.571.946 |

### 5.7 THUÉ THU NHẬP HOÃN LẠI

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải trả và khi thuế thu nhập hoãn lại có liên quan đến cùng một cơ quan thuế. Số liệu về bù trừ như sau:

Tại ngày
Tại ngày
30.6.2015
31.12.2014

VND
VND
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thu hồi sau 12 tháng
229.239.677
229.239.677

Biến động gộp của thuế thu nhập hoãn lại không tinh bù trừ các số dư liên quan đến cùng một cơ quan thuế như sau:

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 và 30 tháng 6 năm 2015
229.239.677

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́

 CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015
## 5 THÔNG TIN BỜ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRİNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỬA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

### 5.7 THUÉ THU NHẬP HOÃN LẠI (tiếp theo)

Các khoản lỗ có thể được bù trừ với lợi nhuận chịu thuế trong tương lai trong vòng 5 năm liên tục kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lổ. Số lồ thực tế được chuyển qua các năm sau cho mục đích thuế sể phụ thuộc vào việc kiểm tra và chấp thuận của cơ quan thuế và có thể chênh lệch so với số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính. Các khoản lỗ ước tính có thể bù trừ vào lợi nhuận chịu thuế trong tương lai của Công ty như sau:

Năm phát sinh lỗ $\quad$\begin{tabular}{l}
Tình trạng kiểm tra <br>
cưa các cơ quan thuế

 

Khoản lỗ tính thu uế <br>
có thễ được chuyễn <br>
qua các năm sau
\end{tabular}

Giai đoạn từ ngày 24 tháng 10 năm 2013 (ngày thành lập công ty) đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Chưa quyết toán
1.099.017.956

Công ty ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại đối với các khoản lỗ tính thuế phát sinh vì khả năng đạt được lợi nhuận chịu thuế trong tương lai để bù trừ với những khoản lỗ này được đánh giá hiện nay là khả thi.

### 5.8 TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

Tài sản dài hạn khác bao gồm khoản ký quỹ thuê văn phòng.

### 5.9 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

\(\left.\begin{array}{lrr}Tai ngày <br>
30.6 .2015 <br>

VND\end{array}\right)\)| Taì ngày |
| ---: |
| 31.12.2014 |
| VND |

### 5.10 DOANH THU HOẠT ĐỘNG NGHIẸPP VỤ

Kỳ sáu tháng kết thúc ngày
30.6.2015 30.6.2014

VND
VND
Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư
(Thuyết minh 7(a))
2.187.334.942

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

5 THÔNG TIN BỞ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ̄ (tiếp theo)

### 5.11 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, GIÁ VÓN HÀNG BÁN

Toàn bộ chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ là các chi phí phát sinh cho hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Kỳ sáu tháng kết thúc ngày
30.6.2015
30.6.2014 VND

VND

## Chi phí nhân viên <br> 285.862.818 <br> Chi phí thuê văn phòng <br> 232.015.269 <br> Các chi phí khác <br> 33.961 .417 <br> 551.839.504

### 5.12 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀl CHÍNH

Toàn bộ doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ là lãi tiền gửi nhận được.
Kỳ sáu tháng kết thúc ngày
30.6.2015
VND
30.6.2014
VND

Lãi tiền gửi
659.809 .342
396.249.678

### 5.13 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

|  | Kỳ sáu tháng kết thúc ngày |  |
| :--- | ---: | ---: |
|  | 30.6 .2015 | $\mathbf{3 0 . 6 . 2 0 1 4}$ |
| VND | VND |  |
| Chi phí nhân viên | 1.489 .433 .367 | 1.008 .391 .819 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 181.158 .669 | 1.685 .554 |
| Chi phí thuê và bảo hiểm văn phòng | 309.353 .691 | 88.114 .400 |
| Chi phí khác | 268.178 .626 | 23.358 .896 |
|  | $\underline{2.248 .124 .353}$ | 1.121 .550 .669 |
|  |  |  |

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 5 THÔNG TIN BƠ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CÁC BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

### 5.14 THUE

Số thuế trên lợi nhuận/(lỗ) trước thuế của Công ty khác với số thuế khi được tính theo thuế suất áp dụng $20 \%$ như sau:

|  | Kỳ sáu tháng kết thúc ngày |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} 30.6 .2015 \\ \text { VND } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 30.6 .2014 \\ & \text { VND } \end{aligned}$ |
| Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế | 47.180.427 | (1.146.198.383) |
| Thuế tính ở thuế suất hiện hành $20 \%$ Điều chỉnh: | 9.436 .085 | (229.239.677) |
| Chuyển lỗ tính thuế từ năm trước | (9.436.085) | - |
| Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp | - | (229.239.677) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |  |  |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp - hoãn lại | - | (229.239.677) |
| Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp | - | (229.239.677) |

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính được tính dựa vào thu nhập chịu thuế ước tính và tùy thuộc vào sự kiểm tra và có thể có những điều chỉnh của cơ quan thuế.

## 6 QUÀN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH

Công ty có nguy cơ gặp các rủi ro từ các công cụ tài chính như sau:

- Rủi ro thị trường;
- Rủ̉i ro tín dụng; và
- Rủi ro thanh khoản

Ban Điều hành của Công ty có trách nhiệm đặt ra mục tiêu và những quy tắc cơ bản về quản trị rưi ro tài chính cho Công ty. Ban Điểu hành xác lập nhựng chính sách chi tiết ví dụ như xác định rủi ro và đo lường rủi ro, giới hạn đẩu tư và chiến lược đầu tự. Quản trị rủi ro tài chính được thực hiện bởi nhân sự tài chính.

Nhân sự tài chính đo lường thực tế đầu tư với giới hạn đầu tư đã được đặt ra và chuẩn bị báo cáo định kỳ cho Ban Điều hành xem xét. Những thông tin sau đây được dựa trên những thông tin từ Ban Điều hành.

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ́ CHO KỲ̛ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015

## 6 QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(a) Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà lợi nhuận của Công ty hoặc giá trị của các công cụ tài chính do Công ty nắm giữ sẽ bị ảnh hưởng do những thay đổi của giá trị thị trường như thay đổi về lâi suất, tỷ giá hối đoái và giá thị trường.
(i) Rủi ro tiền tệ

Rủi ro tiền tệ là rủi ro mà giá trị của các công cụ tài chính của Công ty bị thay đổi xuất phát từ những thay đồi về tỷ giá. Công ty không bị ảnh hưởng bởi rủi ro tiền tệ do các tài sản và các khoản nợ của Công ty là có gốc tiền tệ là tiền Đồng cũng là đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty.
(ii) Rủi ro giá

Rủi ro giá thị trường là rủi ro mà giá trị của công cụ tài chính bị sụt giảm do sự thay đổi của chỉ số chứng khoán và giá trị của từng loại chứng khoán.

Trong năm, Công ty không chịu rủi ro về giá do Công ty không phát sinh các khoản giao dịch chứng khoán nào. Công ty cüng không chịu rưi ro trọng yếu về giá của hàng hóa.
(iii) Rủi ro lãi suất

Rủi ro lẫi suấ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền trong tương lai của các công cụ tài chính của Công ty sẽ biến động do sự thay đổi của lãi suất thị trường. Công ty không phải chịu rủi ro về lãi suất vì Công ty không có bất cứ khoản vay nào.
(b) Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà Công ty phải gánh chịu tổn thất tài chính do một bên tham gia trong một công cụ tài chính không thực hiện nghĩa vụ hoặc cam kết đã ký kết với Công ty. Rủi ro này phát sinh chủ yếu từ tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu.

Tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn được gử̉i tại các tổ chức tín dụng mà Công ty cho là sẽ không có bất kỳ khoản tổn thất nào phát sinh từ việc các tổ chức tín dụng này hoạt động không hiệu quả.

Các khoản phải thu bao gồm các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu hoạt động nghiệp vụ̂. Công ty tin rằng không cần thiết phải lập dự phòng cho các khoản nợ tại ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Mức độ rủi ro tín dụng tối đa mà Công ty có thể gặp phải bằng với giá trị ghi sổ của tiền gửi ngấn hàng và các khoản phải thu.

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

Mẫu số B09a - CTQ

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀl CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ

 CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015
## 6 QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

(c) Rủi ro thanh khoàn

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty sẽ gặp khó khăn và không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tài chính. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty có khoản nợ tài chính bao gồm các khoản ngắn hạn với số tiền là 437.371.232 đồng Việt Nam (31.12.2014: 520.513.816 đồng Việt Nam) là dòng tiền theo hợp đồng không chiết khấu có thời hạn ît hơn 1 năm.

7 GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Công ty được kiểm soát bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE, một công ty được thành lập tại Việt Nam, sở hữu $100 \%$ vốn của Công ty.
(a) Nghiệp vụ với các bên liên quan

Trong kỳ, các nghiệp vụ sau đây được thực hiện với các bên liên quan:
Kỳ sáu tháng kết thúc ngày
30.6.2015

VND
30.6.2014
i) Doanh thu dịch vụ (Thuyết minh 5.12)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
2.187.334.942
ii) Giao dịch khác

Thu hộ cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
2.155 .488
iii) Các khoản chi cho Ban Điều hành

Lương và các quyền lợi khác
627.285.750
621.075 .000

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE

## THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỌ

 CHO KỲ SÁU THÁNG KÉT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015
## 7 GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

(b) Số dư cuối giai đoạn với các bên liên quan
30.6.2015 31.12.2014

VND
VND
Phải thu từ hoạt động quản lý quỹ (Thuyết minh 5.3)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
369.512.686 339.763 .837

Các khoản phải trả khác
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE
125.000
567.145

## 8 CAM KÉT THUÊ HOẠT ĐỘNG

Các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang, Công ty phải trả mức tối thiểu trong tương lai như sau:

> 30.6.2015

VND
31.12.2014

VND

## Dưới 1 năm

Từ 1 đến 5 năm
Tổng cộng các khoản thanh toán tổi thiểu

| 907.688 .400 | 829.522.364 |
| :---: | :---: |
| 593.612 .800 | 944.384 .000 |
| 1.501.301.200 | 1.773.906.364 |

## 9 SÓ LIỆU SO SÁNH

Các số liệu so sánh trong các báo cáo tài chính được phân loại lại cho phù hợp với cách trình bày của kỳ hiện tại.

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được Ban Điều hành của Công ty duyệt ngày 10 tháng 8 năm 2015.


Nguyễn Thị Lệ Hiền Người lập


Nguyễn Hồng Sơn
Phó Chủ tịch Công ty

Lâm Hải Tuấn
Chủ tịch Công ty


[^0]:    Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Lầu 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: +84 (8)38230796, www.pwc.com/vn

