|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**  Số /BC-HĐQT | **CỘNG** **HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Dự kiến KH 2019** | **So sánh với thực hiện năm 2018 (%)** |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 80,500 | 139 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 200,000 | 109 |
| 3 | Tổng chi phí | Tỷ đồng | 192,500 | 109 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 7,500 | 103 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6,000 | 105 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 714 | 107 |
| 7 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 60,107 | 110 |
| 8 | Tiền lương bình quân | Trđ/người/tháng | 7,015 | 102 |
| 9 | Thu nhập bình quân | Trđ/người/tháng | 7,315 | 102 |
| 10 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ | % | 7,5 | 76 |
| 11 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu | % | 3,0 | 96 |
| 12 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 4 | 67 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận  - Như trên;  - HĐQT; BKS;  - Lưu VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Ngô Minh Châu** |