|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG**CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**-----------Số: /TTr-HĐQT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**--------------- *Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

**và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

 Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ Công văn số …./BCT – CN ngày …. tháng …. năm 2025 v/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần- Viện nghiên cứu Dệt may của Bộ Công thương;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty,

 Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. **Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Stt*** | ***Chỉ tiêu*** | ***Kế hoạch 2024*** | ***Thực hiện 2024***  | ***Tỷ lệ hoàn thành (%)*** |
| ***I*** | ***Tổng doanh thu*** | ***90.000.000.000*** | ***96.024.536.206*** | ***106,7*** |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 93.277.122.257 |  |
| 2 | Giá vốn hàng bán  |  | 68.592.022.951 |  |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  |  | 24.685.099.306 |  |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính  |  | 2.739.816.137 |  |
| 5 | Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp  |  | 20.549.807.538 |  |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  |  | 6.875.107.905 |  |
| 7 | Thu nhập khác  |  | 7.597.812 |  |
| 8 | Chi phí khác  |  | 5.826.688 |  |
| 9 | Lợi nhuận khác  |  | 1.771.124 |  |
| ***II*** | ***Lợi nhuận trước thuế TNDN***  | ***5.840.000.000*** | ***6.876.879.029*** | ***117,8*** |
| ***III*** | ***Lợi nhuận sau thuế TNDN***  | ***4.900.000.000*** | ***5.802.095.338*** | ***118,4*** |

**2.** **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025:**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Các chỉ tiêu tài chính*** | ***Kế hoạch 2025*** |
| 1 | Tổng doanh thu  |  90.000.000.000  |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 7.093.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.958.000.000 |
| 4 | Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng) | 14.000.000 |
| 5 | Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước  | 12.000.000.000 |
| 6 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng  | 4.000.000.000 |

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 8%/vốn điều lệ (Cổ tức được chia bằng tiền).

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHĐCĐ thường niên quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- HĐQT, BKS, BGĐ;- Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |