|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****NÔNG LÂM NGHIỆP****BÌNH DƯƠNG**Số: /TTr-HĐQTDỰ THẢO | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 26/3/2021;
* Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương đã được Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt kiểm toán.

Hội đồng Quản trị công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch phân phối theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023** | **Đề nghị****phân phối** |
| 1. **Sản xuất kinh doanh:**
 |  |  |
| 1. Tổng doanh thu
 | 102.013.603.746 | 99.236.000.000 |
| 1. Lợi nhuận trước thuế
 | 17.355.485.932 | 18.715.067.061 |
| 1. Lợi nhuận sau thuế
 | 14.165.289.573 | 15.372.350.263 |
| 1. **Phân phối lợi nhuận:**
 |  |  |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 25% LNST) | 3.541.322.393  | 3.843.087.566 |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 9% | 1.274.876.062  | 1.383.511.524 |
| 3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 1% | 141.652.896  | 153.723.503 |
| 4. Quỹ thưởng Người quản lý 1% | 141.652.896  | 153.723.503 |
| 5. Chia cổ tức tối thiểu 700 đồng/cổ phần | Tối thiểu7.474.154.100 | 7.474.154.100 |
| 6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối |  | 2.364.150.067 |

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số tiền** (đồng) |
| 1. **Sản xuất kinh doanh:**
 |  |
| 1. Tổng doanh thu
 | 94.850.000.000 |
| 1. Lợi nhuận trước thuế
 | 16.818.000.000 |
| 1. Lợi nhuận sau thuế
 | 13.454.000.000 |
| 1. **Phân phối lợi nhuận:**
 |  |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 25% LNST) | 3.363.500.000 |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 9% | 1.210.860.000 |
| 3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2% | 269.080.000 |
| 4. Quỹ thưởng Người quản lý 1% | 134.540.000 |
| 5. Chia cổ tức tối thiểu 700 đồng/cổ phần | Tối thiểu 7.474.154.100 |

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** |