# Cơ cấu tài chính và tác động của cơ cấu tài chính đến doanh nghiệp 

TS.Bùi Văn Vần*

$T$lái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là một trong nhưng chương trình lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để thưcc hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp cần nhận thức đúng về cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tác động của cơ cấu tài chính đến doanh nghiệp.

Cơ cấu tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính doanh nghiệp

Trong điều kiện kinh tế thị trường, vốn kinh doanh là yếu tố có tính chất tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của các DN. Do sự giới hạn về quy mô của nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như để phân tán rủi ro, b ªn cạnh số vốn góp và số vốn tự bổ sung, các DN thường huy động thêm các nguồn vốn khác từ bên ngoài. Vì vậy, nguồn vốn của bất kỳ DN nào cũng đều là sự phối hợp của nhiều nguồn vốn theo các tỷ lệ khác nhau.

Theo quan hệ sở hữu vốn, có thể chia nguồn vốn của DN thành hai loại: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn thuộc quyền sở hữu của chủ DN , bao gồm số vốn góp 'của chủ sở hữu (góp vốn điều lệ) và phần vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế hàng năm. Việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu có những điểm lợi nổi bật sau:

+ DN thường không cam kết phải trả khoản lãi cố định cho các chủ sở hũuu vốn; Vì vậy, tránh được áp lực phải thanh
toán theo kỳ hạn (vốn gốc và lãi) như với sử dụng vốn vay. Điều này giúp DN giảm bớt căng thẳng về tài chính khi hoạt động kinh doanh của DN gặp khó khăn.
$+D N$ đurợc quyền súx dung, chi phối lâu dài trong các hoạt động đầu tu và kinh doanh. Vì vậy, khi một DN chủ yếu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, ít phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên ngoài cũng đồng nghiaa với việc DN có mức độ tự chủ tài chính cao, và ngược lại.
$+D N$ chủ động trong đầu tur, nắm bắt kịp thời các thời co trong kinh doanh. Nếu sử dụng vốn vay để thực hiện đầu tư thì DN buộc phải giải trình phương án sử dụng vốn vay có hiệu quả được sự chấp thuận của bên cấp tín dụng. Do đó vốn chủ sở hữu thường là nguồn tài trợ chính cho các dự án đầu tư mạo hiểm như phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm thị trường mới...

Bên cạnh những điểm lợi, việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu cũng có những điểm bất lợi sau:

+ Hiệu quả sủ dưng thurờng không cao: Việc không phải
hoàn trà gốc và lãi theo kỳ hạn cố định vô hình dung đã không tạo áp lực cho ban lãnh đạo DN trong việc cân nhắc, tính toán sử dụng vốn tiết kiệm, đạt hiệu quả đẩu tư cao.
+ Chi phí sủ dưng vốn chủ sở hũu thường cao: So với chủ nợ thì chủ sở hữu chịu rủi ro cao hơn do chi được chia lãi và nhận hoàn vốn cuối cùng; vì vậy, tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư dưới hình thức góp vốn sẽ cao hơn nhiều so với các chủ nợ của DN. Ngoài ra, việc thu nhập của các chủ sở hữu không được khấu trừ khi xác định thuế TNDN càng làm cho chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu cao hơn so với chi phí sử dụng nợ vay.

Nợ phải trả (hay vộn nợ) thể hiện bằng tiền những nghĩa vụ tài chính mà DN có trách nhiệm phải thanh toán cho các chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN, như: các khoản nợ vay, các khoản phải nộp, phải trả hoặc phải thanh toán cho NSNN, người cung cấp vật tư, người nhận thầu, hoặc người lao động trong DN...

[^0]Một đặc điểm quan trọng của nguồn vốn nợ là "có thời hạn"; điều này phát huy tác dụng 2 mặt tới DN. Một mặt, nó tạo nên áp lực phải thanh toán đúng hạn, cũng như tiềm ẩn nguy cơ rùi ro do không đảm bảo khả năng thanh toán nợ đúng hạn; Tuy vậy, điều này lại có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy nâng cao trình độ quản trị DN nói chung, công tác hạch toán kinh tế trong DN nói riêng. Ngoài ra, việc sử dụng nguồn vốn vay còn giúp DN có thể điều chinh linh hoạt cơ cấu nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả.

Theo thời gian huy động và sử dụng vốn có thể chia nguồn vốn của DN ra thành 2 loại: nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời. Nguồn vốn thường xuyên là những nguồn vốn mà DN có thể huy động và sử dụng trong thời gian dài (dài hạn). Thuộc nguồn vốn thường xuyên bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn. Nguồn vốn tạm thời là những nguồn vốn mà DN chỉ được huy động và sử dụng trong thời hạn ngắn (tạm thời). Nguồn vốn thường xuyên mang lại sự ổn định và an toàn trong tổ chức hoạt động tài chính của DN nói riêng, đảm bảo sự liên tục trong hoạt động kinh doanh của DN nói chung. Tuy nhiên, nguồn vốn thường xuyên thường có chi phí sử dụng cao, và nếu DN sử dụng nguồn vốn thường xuyên với tỳ trọng cao lại không đạt được hiệu quả sừ dụng cao, do nhiểu thời điểm xảy ra tình trạng vốn thừa, đọng vốn. Nguồn vốn tạm thời tuy có chi phí sử dụng vốn
thấp, thậm chí không phải trả lãi đối với nguồn vốn chiếm dụng; tuy nhiên, do thời hạn sử dụng thường ngắn (nguồn vốn nóng); vì vậy, nếu DN lạm dụng việc sử dụng nguồn vốn tạm thời sẽ gây nên sự căng thẳng về tài chính do luôn phải lo hoàn trả khi tới hạn.

Tóm lại, có thể thấy rằng, việc sử dụng mỗi nguồn vốn đều có những điểm lợi và bất lợi nhất định; vì vậy, nguồn vốn của bất kỳ DN nào cũng đều là sự kết hợp một cách hài hoà giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả, hoặc giữa nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời theo một tỳ ’lệ nhất định. Sự kết hợp giữa các nguồn vốn đó được làm nảy sinh thuật ngữ Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

Có nhiều quan điểm khác nhau về cơ cấu tài chính. Loại quan điểm truyền thống cho rằng: Cơ cấu tài chính là chi tiêu phản ánh nguồn vốn của DN và mối quan hệ giữa nợ phải trả với vốn chủ sở hữu. Một quan điểm khác coi cơ cấu tài chính là sự kết hợp giữa nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư ở một DN. Có thể thấy rằng, cả 2 quan điểm trên về cơ bản là giống nhau, đều coi trọng việc đánh giá, xem xét sự phối hợp các nguồn vốn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động của DN. Tuy vậy, các quan điểm trên cũng bộc lộ hạn chế là không tính đến nhu cầu đầu tư vốn vào các loại tài sản của DN ; trong khi đây là căn cứ quan trọng và cần thiết để đánh giá tình hình tài chính và
tính hợp lý trong việc tổ chức nguồn vốn của DN . Vì vậy, theo chúng tôi: Cơ cấu tài chính aurợc hiểu là cơ cấu nguồn vốn mà DN huy động để tài trọ̆ cho tài sản của $D N \operatorname{minh}$. Cần phân biệt "cơ cấu vốn" và "cơ cấu tài chính" bởi giữa 2 phạm trù này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng khác nhau về phạm vi đề cập. Cơ cấu vốn chi xem xét cơ cấu các nguồn vốn có tính chất dài hạn của DN. Về nội dung thì cơ cấu vốn và cơ cấu tài chính đều đề cập tới các nguồn vốn trong việc đảm bảo nhu cầu vốn của DN ; tuy nhiên, trong khi "cơ cấu vốn" chi đề cập tới các nguồn vốn có tính chất dài hạn, gồm các khoản nợ dài hạn và các nguồn vốn chủ sở hữu, thì "cơ cấu tài chính" lại đề cập toàn bộ các nguồn vốn, bao gồm các nguồn vốn dài hạn và các nguồn vốn ngắn hạn. Việc xem xét cơ cấu vốn có ý nghĩa đánh giá chính sách tài trợ của DN trong dài hạn, giúp nhà phân tích hiểu được các quyết định tài trợ (huy động vốn) dài hạn của DN có hợp lý không, có đảm bảo cơ cấu vốn tối ưu không. Vì vậy, nó rất thích hợp với các nước kinh tế thị trường phát triển. Tuy nhiên, với các nước kinh tế thị trường chưa phát triển như ở Việt Nam, do nhiều lý do cả về vĩ mô và vi mô, vì vậy các ngân hàng thương mại chủ yếu cho vay ngắn hạn, tỷ trọng cho vay dài hạn đối với các DN rất thấp. Trên bảng Cân đối kế toán của phần lớn các DN Việt Nam hiện nay không có chi tiêu nợ dài hạn, hoặc tỷ trọng nợ dài hạn quá nhỏ trong tổng nguồn vốn của DN. Trong điều kiện đó,
việc xem xét "cơ cấu tài chính" trở nên có ý nghĩa và thích hợp hơn, nó cho phép đánh giá sự linh hoạt trong việc tổ chức nguồn vốn của các DN .

Để đánh giá cơ cấu tài chính của DN , người ta thường sử dụng các chi tiêu chủ yếu sau:

Hệ số n ợ $=\frac{\text { Tổng số nọ phải trả }}{\text { Tồng nguồn vốn của } \mathrm{DN}}$
Hệ số nợ phản ánh tỷ lệ nguồn vốn DN huy động của các chủ thể khác dưới hình thức nợ trong tổng nguồn vốn của mình. Hệ số này càng cao cho thấy mức độ phụ thuộc về tài chính của DN vào các nguồn vốn nợ càng lớn, sự độc lập về tài chính của DN càng thấp, nguy cơ rủi ro tài chính của DN càng éao.
$\begin{aligned} & \text { Hê̂ số vốn } \\ & \text { chủ sỡ hữu }\end{aligned}=\frac{\text { Tổng số vốn chủ sở hữu }}{\text { Tồng nguồn vốn của } \mathrm{DN}}$
Hệ số vốn chủ sở hữu phàn ánh trong nguồn vốn của DN có bao nhiêu phần trăm được đàm bảo bằng nguồn chủ sở hữu. Hệ số này càng cao cho thấy mức độ tự chủ tài chính của DN càng cao và ngược lại. Tuy vậy, nếu DN có hệ số vốn chủ sở hữu cao cho thấy DN sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức thấp, không phát huy tác dụng tích cực của đòn bẩy tài chính trong việc khuyếch đại thu nhập trên vốn chủ sở hữu khi tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản đạt cao hơn lãi suất tiền vay. Mặt khác, do vốn chủ sở hữu là nguồn vốn dài hạn, vì vậy trong khi nhu cầu vốn của DN luôn biến động thì việc DN nào sử dụng vốn chủ sở hữu với tỷ lệ càng cao sẽ có mức sinh lời trên vốn chủ sờ hữu (ROE) càng thấp và ngược lại.
$\begin{aligned} & \text { Tỳ lên nơ trên vốn } \\ & \text { chủ sở hữu }\end{aligned}=\frac{\text { Tồng số nq̣ phải trả }}{\text { Tồng số vốn chủ sở hữu }}$
Chi tiêu này phản ánh tương quan giữa nợ phải trả (vốn nợ) và vốn chủ sở hữu, cụ thể: mỗi đồng vốn chủ sở hữu đàm bảo cho bao nhiêu đồng vốn nợ. Vì vậy, nếu tỷ lệ này càng cao thì mức độ an toàn - khả năng thu hồi vốn vay của các chủ nợ càng thấp và ngược lại.

Bên cạnh chỉ tiêu tổng hợp kể trên, có thể xem xét thêm một số chi tiêu phân tích, như: Hệ số nợ ngắn hạn, Hệ số nợ dài hạn, Hệ số vốn vay, Hệ số vốn chiếm dụng để đánh giá tỷ trọng từng loại nợ trong tồng số nợ của DN . Tương tự, có thể tính toán, xem xét các chỉ tiêu: Hệ số vốn góp, Hệ số vốn tự bổ sung trong tổng số vốn chủ sở hữu của DN để đánh giá xu hướng thay đổi trong việc huy động các nguồn vốn chủ sở hữu có liên quan tới việc duy trì hay chia sẻ quyền quản lý và kiểm soát DN của các chủ sở hữu hiện hành cho các chủ sở hữu mới của DN .

Có thể thấy rằng các hệ số phản ánh cơ cấu tài chính DN luôn luôn biến động, khác nhau giữa các DN hoạt động trong các ngành khác nhau, thậm chí ngay tại một DN nhưng cơ cấu tài chính của DN cũng không giống nhau qua các giai đoạn phát triển của nó. Tóm lại, có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tài chính của DN .

Cơ cấu tài chính của một DN chịu sự chi phối của nhiểu nhân tố bên trong, bên ngoài DN. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính DN bao gồm:

## * Các nhân tố bên trong doanh nghiệp:

- Múc độ ổn định về doanh thu và lợi nhuận của $D N$

Một DN có doanh thu và lợi nhuận ổn định sẽ làm cho niềm tin của nhà đầu tư, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh sẽ tăng lên, làm cho khả năng vay nợ của công ty tăng lên, từ đó cơ cấu tài chính của DN thiên về vay nợ hơn. Mặt khác nếu một DN có mức doanh thu và lợi nhuận ở các năm biến động thất thường sẽ phản ánh hoạt động kinh doanh của DN thiếu ồn định, việc sử dụng các nguồn vốn vay sẽ bị hạn chế, do khó đảm bảo nguồn trà nợ vay đúng hạn.

- Ngành nghề, lĩnh vurc kinh doanh của $D N$

Các DN thuộc ngành sản xuất thường có chu kỳ kinh doanh kéo dài, kỳ luân chuyển vốn kéo dài, sử dụng nhiều vật tư, máy móc thiết bị thì cơ cấu tài chính sẽ thiên về sử dụng các nguồn vốn dài hạn (thường xuyên); vì vậy, hệ số nợ thường thấp. Ngược lại, nhũng DN hoạt động trong các ngành thương mại dịch vụ thường có chu kỳ kinh doanh ngắn, tốc độ, quay vòng vốn nhanh, cơ cấu tài sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn, vì vậy cơ cấu tài chính của các DN thương mại thường nghiêng về sử dụng nợ ở mức cao, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

- Mối quan hê giũa tỷ suất sinh lời kinh tế cua tài sán (BEP) - với lãi suất tiền vay.

Nếu DN có ti suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP) lớn hơn lãi suất huy động vốn sẽ là cơ hội cho DN gia tăng ti suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE). Do đó,
khi có nhu cầu vốn người ta thường quyết định cơ cấu tài chính DN theo hướng sử dụng nợ ở mức lớn hơn nhằm phát huy tác dụng của đòn bẩy tài chính.

- Múrc độ sư dụng đòn bẩy kinh doanh.

Nhìn chung các DN có đòn bẩy kinh doanh thấp thường cho phẹ́p DN sử dụng nguồn vốn ngắn hạn nhiều hơn, bởi lẽ các DN này cần ít vốn dài hạn để đầu tư vào TSCĐ so với các DN có đòn bẩy kinh doanh cao.

- Chu kỳ sống và giai đoạn phát triển của $D N$

Sự ra đời, tồn tại và phát triển của một DN thường có tính chu kỳ nhất định. Chu kỳ sống của mỗi DN thường bao gồm các giai đoạn: hình thành, tăng trưởng, phát triển ổn định và suy thoái. Mỗi DN cần căn cứ vào giai đoạn phát triển của mình mà có quyết định cơ cấu tài chính hợp lý, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hạn chế các rủi ro trong kinh doanh. Thông thường thì những DN ở giai đoạn hình thành thường có ti trọng nợ vay thấp, sau đó tăng dần ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển, khi bước sang giai đoạn suy thoái thường giảm dần tỉ lệ nợ so với tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

- Yêu cầu giũ quyền kiểm soát $D N$.

Các DN mà chủ sở hữu coi trọng quyền kiểm soát sẽ rất thận trọng trong việc phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng để huy động thêm vốn. Ngược lại các DN đã hoạt động lâu năm, đi vào ổn định thường không ngần ngại chia sẻ quyền kiểm soát sẽ mạnh dạn hơn trong việc huy động vốn cổ phần mới trên thị trường.

- Tỷ lệ tăng truởng của $D N$

Các DN có cơ hội tăng trưởng cao thường dựa vào tài trợ bằng vốn chủ sở hữu. Điều này có thể giải thích bằng thuyết chi phí về vấn đề người đại diện (agency costs). Theo Myers (1984), nếu một DN có đòn bẩy tài chính cao thì người chủ sở hữu DN có xu hướng không đầu tư nhiều vào các dự án của DN , bởi vì lợi nhuận từ các khoản đầu tư này sẽ có lợi cho các chủ nợ hơn là cho chủ sở hữu. Và như vậy các DN tăng trưởng cao với nhiều dự án sinh lời thường dựa vào vốn chủ sở hữu nhiều hơn là vốn vay.

## - Quy mó của DN

Thông thường, những DN quy mô lớn thì có khả năng huy động vốn dễ dàng và lớn hơn so với các DN nhỏ và vừa, vì tài sản đảm bảo của các DN này lớn hơn, do vậy thiên về sử dụng vốn vay. Ngược lại, với các DN nhỏ và vừa thì xu hướng sử dụng vốn vay sẽ ít hơn, nên thiên về sử dụng vốn chủ sở hữu.

## - Khả năng thanh toán

Khà năng thanh toán có ảnh hưởng 2 mặt đến cơ cấu tài chính của DN : DN có khả năng thanh toán cao hơn sẽ có khả năng trả nợ cao hơn. Mặt khác, DN với các tài sản có tính thanh khoản cao hơn có thể sử dụng những tài sản này để tài trợ cho các dự án đầu tư.

Ngoài ra, các nhân tố khác như trình độ quản lý, năng lực, sự mạo hiểm của lãnh đạo, định hướng phát triển của công ty, tinh thần làm việc của người lao động... cũng có ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính của DN .

## * Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp:

- Sư phát triển của thị truờng vốn

Sự phát triển của thị trường vốn có ảnh hưởng lớn đến khả năng huy động vốn của DN trên thị trường, do vậy sẽ tác động đến cơ cấu tài chính của DN . Giả sử có dự báo đáng tin cậy rằng thị trường vốn trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn, khi đó DN sẽ tăng cường việc huy động vốn dài hạn: phát hành trái phiếúu vay dài hạn để có thể giảm thiểu chi phí và có thể gia tăng đòn bẩy tài chính lên mức cao hơn.

- Tỷ lệ tăng truởng kinh tế vĩ mô

Khi nền kinh tế được dự đoán có tỷ lệ tăng trưởng cao, người quản lý tài chính DN sẽ tăng cường huy động vốn để đầu tư mở rộng các dự án đầu tư và ngược lại, khi nền kinh tế có dấu hiệu đi xuống, người quản lý DN sẽ giàm đi vay và tăng sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư vào các dự án của công ty.

- Chính sách kinh tế của Nhà nước

Các chính sách kinh tế của Nhà nước ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính của các DN theo các hướng khác nhau. Ví dụ, hiện nay chi phí lãi vay là một khoản chi phí hợp lý được khấu trù̀ khi tính thuế TNDN. Do vậy, nếu thuế suất thuế TNDN càng cao thì các DN muốn sử dụng nợ vay nhiều để được hưởng lợi từ lá chắn thuế.

- Thái độ và quan điểm của người cho vay và tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Khi một DN được tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá ở
mức cao, hoặc trong cơ cấu tài chính của DN có tỷ lệ vốn chủ sở hữu ở mức cao thì các nhà cấp tín dụng sẵn sàng cho DN đó vay vì nó tạo cho các nhà cấp tín dụng cảm giác an toàn hơn.

Trên đây, là các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính của DN . Có thể thấy rằng, có nhiều nhân tố tác động, ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính DN . Tuy nhiên, cơ cấu tài chính của DN cũng có ảnh hưởng rất lớn tới các mặt hoạt động của DN .

Tác động của cơ cấu tài chính đối với DN

Cơ cấu tài chính ảnh hưởng nhiều mặt tới DN . Có thể chỉ ra những tác động chủ yếu của cơ cấu tài chính đối với DN như sau:

## Cơ cấu tài chính và khả năng sinh lò̀i của DN

Khả năng sinh lời là kết quả tổng hợp của hàng loạt biện pháp và quyết định quản lý của DN. Một trong những hệ số quan trọng đánh giá khả năng sinh lời của DN là tỳ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE). Theo phương trình Dupont có thể thấy rõ tác động của cơ cấu

$$
\text { ROE }=\begin{gathered}
\text { TSLN sau thuế } \\
\text { trên doanh thu (ROS) }
\end{gathered}
$$

tài chính tới tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Từ công thức trên cho thấy: ROE là kết quả của sự phối hợp đồng bộ của nhiều chính sách quản lý trong DN. Nếu DN tổ chức quản trị chi phí kinh doanh tốt sẽ đạt được ROS cao. Mặt khác, nếu tổ chức sử dụng vốn với hiệu suất cao, khai thác triệt đề số vốn hiện có sẽ không ngừng tăng vòng quay của vốn.

Tuy nhiên, nếu tổ chức huy động vốn hợp lý, biết phối hợp hài hoà các nguồn vốn chủ với các nguồn vốn nợ sẽ khuyếch đại được tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hũu (ROE).

## Cơ cấu tài chính và rủi ro tài chính DN

Việc DN sử dụng nguồn vốn nợ nhiều hay ít có quan hệ trực tiếp với khả năng thanh toán của DN ; vì vậy, cơ cấu tài chính gắn liền với mức độ rùi ro tài chính của DN . Tuy nhiên, hệ số cơ cấu tài chính của các ngành là không giống nhau; do đó, các DN cần so sánh cơ cấu tài chính của mình với cơ cấu tài chính trung bình của ngành để xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định điều chỉnh cơ cấu tài chính của DN cho phù hợp. Do hầu hết các hệ số khả năng thanh toán đều phụ thuộc vào các khoản nợ phải trả ngắn hạn (nguồn vốn tạm thời của DN ) nên quy mô và tỷ trọng các nguồn vốn tạm thời ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thanh toán và mức độ rủi ro tài chính của DN .

## Cơ cấu tài chính và chi phi sủ̉ dûng vốn của $D N$

$$
\begin{gathered}
\text { Vòng quay } \\
\text { toàn bô̂ vôn }
\end{gathered} \times \frac{1}{1-\text { Hệ số nọ }}
$$

Từ công thức:

$$
W A C C=\sum_{i=1}^{n} W_{i} r_{i}
$$

Trong đó: WACC là chi phí sử dụng vốn bình quân; $\mathrm{W}_{\mathrm{i}}$ là chi phí sử dụng từng nguồn vốn. và $\mathrm{r}_{\mathrm{i}}$ là tỷ trọng từng nguồn vốn.

Cơ cấu tài chính tác động trực tiếp tới chi phí sử dụng vốn của DN. Nếu cơ cấu tài chính
của DN nghiêng về sử dụng các nguồn vốn nợ thì chi phí sử dụng vốn bình quân của DN sẽ thấp hơn so với trường hợp DN sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu nhiểu hơn. Lý do vì nguồn vốn nợ luôn có chi phí sử dụng vốn thấp hơn so với chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu; ngoài ra, sử dụng nợ vay còn được hưởng khoản tiết kiệm thuế do việc Nhà nước cho phép khấu trừ lãi vay khi xác định thuế TNDN. Vì vậy, khi DN thay đổi cơ cấu nguồn vốn của mình sẽ ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn bình quân của DN .

Cơ cấu tài chính và hiệu suất hoạt động của DN

Các hệ số hiệu suất hoạt đông kinh doanh của DN chủ yếu phụ thuộc vào năng lực quản lý và mức độ huy động các tài sản hiện có vào hoạt động của DN. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác động của cơ cấu tài chính tới hiệu suất hoạt động của DN vì cơ cấu tài chính ảnh hưởng tới cơ cấu tài sản của DN . Theo nguyên tắc cân bằng tài chính, thông thường các tài sản dài hạn phải được tài trợ bằng các nguồn vốn dài hạn, còn tài sản ngắn hạn sẽ được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn. Khi DN có tỷ trọng tài sản dài hạn lớn thường có vòng quay tổng tài sản thấp và ngược lại.

Tài liệu tham khảo
Báo Đầu tu chứng khoán (17/9/2012);

Tạp chi Tài chinh số 12 (578) 2012;

Báo Tầm nhìn (15/6/2014);
Đối mới cơ cấu tài chinh của các doanh nghiệp may thuộc Tâp đoàn Dệt may Việt Nam - Đề tài KH cấp Học viẹn 2014.


[^0]:    *Học viện Tài chính

