**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

**PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014**

***(kèm theo Tờ trình số \_\_\_\_\_/TTr-HĐQT ngày tháng 6 năm 2018*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung điều lệ hiện hành** | **Đề nghị sửa đổi/bổ sung** |
| 1 | **Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh và phạm vi hoạt động của Công ty**   1. 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | | 01 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 *(chính*) | | 02 | Chăn nuôi khác | 0149 | | 03 | Trồng cây điều | 0123 | | 04 | Trồng cây cao su | 0125 | | 05 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 | | 06 | Khai thác gỗ | 0221 | | 07 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 0240 | | 08 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | | 09 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | | 10 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Bán buôn mủ cao su, hạt điều, phân bón, giống cây trồng vật nuôi (heo, gà) | 4669 | | 11 | Chăn nuôi lợn | 0145 | | 12 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 0230 | | 13 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 | | 14 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 | | 15 | Trồng cây ăn quả | 0121 | | 16 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | | 17 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 2399 | | 18 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | | 19 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | | 20 | (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của phát luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) | *Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam* | | * - Bổ sung: chi tiết “chăn nuôi lợn, cho thuê trang trại chăn nuôi lợn” vào ngành Chăn nuôi lợn (mã ngành 0145) * - Bổ sung: chi tiết “chăn nuôi gà, chăn nuôi gia cầm khác, cho thuê trang trại chăn nuôi gia cầm” vào ngành Chăn nuôi gia cầm (mã ngành 0146) * - Bổ sung ngành: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê   Chi tiết: cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê vườn cây kinh doanh (mã ngành 6810)  Lĩnh vực kinh doanh của Công ty sau khi đề nghị sửa đổi/bổ sung:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | | 01 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 *(chính*) | | 02 | Chăn nuôi khác | 0149 | | 03 | Trồng cây điều | 0123 | | 04 | Trồng cây cao su | 0125 | | 05 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 | | 06 | Khai thác gỗ | 0221 | | 07 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 0240 | | 08 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 | | 09 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | | 10 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Bán buôn mủ cao su, hạt điều, phân bón, giống cây trồng vật nuôi (heo, gà) | 4669 | | 11 | Chăn nuôi lợn  Chi tiết: chăn nuôi lợn, cho thuê trang trại chăn nuôi lợn | 0145 | | 12 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 0230 | | 13 | Chăn nuôi gia cầm  Chi tiết: chăn nuôi gà, chăn nuôi gia cầm khác, cho thuê trang trại chăn nuôi gia cầm | 0146 | | 14 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 | | 15 | Trồng cây ăn quả | 0121 | | 16 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 | | 17 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 2399 | | 18 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | | 19 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | | 20 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê vườn cây kinh doanh | 6810 | | 21 | (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của phát luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) | *Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam* | |