**Phụ lục VII**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 118/2014/NĐ-CP**

*(Báo cáo 6 tháng, năm)*

|  |  |
| --- | --- |
| **UBND TỈNH, TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY……**  Số /BC- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *...., ngày tháng .... năm 201.....* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của …….**

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện quy định tại Thông tư số ..... ngày ... của Bộ NN&PTNT quy định về chế độ báo cáo, (UBND/Tập đoàn/Tổng công ty.....) báo cáo kết quả triển khai thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP đến .... như sau:

**I. HIỆN TRẠNG CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP**

**1. Số lượng công ty nông, lâm nghiệp***)*

Số lượng các công ty hiện có và phương án sắp xếp, đổi mới

**2. Hiện trạng đất đai**

*Biểu 01:* **Hiện trạng đất đai**

| **TT** | **Loại đất** | **Tổng số** | | **Doanh nghiệp thuộc địa phương** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công ty A** | **Công ty B** | **Công ty C** |
| **1** | **Đất nông nghiệp** |  | |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Đất cây nông nghiệp*** |  | |  |  |  |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm |  | |  |  |  |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm |  | |  |  |  |
| 1.1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản |  | |  |  |  |
| ***1.2*** | ***Đất lâm nghiệp*** |  | |  |  |  |
| 1.2.1 | Rừng sản xuất |  | |  |  |  |
| *1.2.1.1* | *Rừng tự nhiên* |  | |  |  |  |
| *1.2.1.2* | *Rừng trồng* |  | |  |  |  |
| *1.2.1.3* | *Đất chưa có rừng* |  | |  |  |  |
| 1.2.3 | Rừng phòng hộ |  | |  |  |  |
| *1.2.2.1* | *Rừng tự nhiên* |  | |  |  |  |
| *1.2.2.2* | *Rừng trồng* |  | |  |  |  |
| *1.2.2.3* | *Đất chưa có rừng* |  | |  |  |  |
| 1.2.3 | Rừng đặc dụng |  | |  |  |  |
| ***1.3*** | ***Đất nông nghiệp khác*** |  | |  |  |  |
| **2** | **Đất phi nông nghiệp** |  | |  |  |  |
| **3** | **Đất chưa sử dụng** |  | |  |  |  |
| **TỔNG SỐ** | | |  |  |  |  |

*2.2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)*

Diện tích đã được cấp giấy CNQSD đất, trong đó:

- Diện tích đất đã được giao không thu tiền:

- Diện tích đất đã thuê:

*2.3. Diện tích đất đã giao về địa phương từ năm 2015 đến nay*

**3. Tài chính và kết quả đổi mới sản xuất kinh doanh**

*Biểu 02:* **Tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh**

| **TT** | **Nội dung** | **Tổng** | **Công A** | **Công ty B** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tổng cộng tài sản:** |  |  |  |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn: |  |  |  |
| 1.2 | Tài sản dài hạn: |  |  |  |
| **2** | **Nguồn vốn:** |  |  |  |
| 2.1 | Vay và nợ ngắn hạn: |  |  |  |
| 2.2 | Vay và nợ dài hạn: |  |  |  |
| 2.3 | Vốn chủ sở hữu: |  |  |  |
|  | Vốn đầu tư chủ sở hữu: |  |  |  |
| 2.4 | Vay tín dụng |  |  |  |
| **3** | **Kết quả kinh doanh (BQ 3 năm gần nhất)** | | | |
| 3.1 | Doanh thu: |  |  |  |
| 3.2 | Lợi nhuận trước thuế: |  |  |  |
| 3.3 | Lợi nhuận sau thuế: |  |  |  |
| 3.4. | Lỗ lũy kế (nếu có) |  |  |  |
| 3.5. | Đóng góp ngân sách |  |  |  |
| 3.6 | Năng suất /ha |  |  |  |
| 3.7 | Thu nhập bq/ha |  |  |  |

Đánh giá về kết quả tài chính (sau *khi thực hiện sắp xếp, đổi mới)*

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh (*sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới)*

- Lương bình quân/tháng:

- Thu nhập bình quân/ha/năm:

**-** Thu nhập người lao động*:*

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI**

**III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN**

**IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như trên;  -........................................  - Lưu:..... | **……**  *(Ký tên, đóng dấu)* |