|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY**  **CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 03/2025/TTr-HĐQT  (V/v phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024) |  | *Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2025* |

**[DỰ THẢO]**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông-**

**Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đã được kiểm toán

HĐQT Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Diễn giải** | **Số tiền** |
| **I** | **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024** |  |  |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 |  | 14.810.374.291 |
| 2 | Chi phí thuế TNDN hiện hành |  | 2.714.892.483 |
| 3 | Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại |  | 198.036.132 |
| **4** | **Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023** | **I.4 = I.1-I.2-I.3** | **11.897.445.676** |
| **II** | **Phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023** |  | 9.508.978.270 |
| 1 | Quỹ Đầu tư phát triển (0%) |  |  |
| 2 | Quỹ khen thưởng (20%) | II.1=I.4 x (20%) | 2.379.489.135 |
| 3 | Quỹ phúc lợi (20%) | II.1=I.4 x (20%) | 2.379.489.135 |
| 4 | Chi cổ tức (10%) | II.3 = VĐL x 10% | 4.750.000.000 |
| **III** | **Lợi nhuận còn lại năm 2023** | **III = I.4-(1+2+3)** | **2.388.467.406** |

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * Như trên; * HĐQT, BKS; * Lưu: KT, TC-KT | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  **Phạm Văn Tân** |