## PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

## CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EA PÓK

Địa chì: Km14, Tình lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M ${ }^{\prime}$ Gar, tinh Đắk Lắk


## PHÂN 1: THÔNG TIN VÉ DOANH NGHIÊP CÓ PHÅN HÓA 2 MUC LUC

I. GIỚI THIÉU VÉ DOANH NGHIẸP CÓ PHẢN HÓA ..... 2

1. Thông tin cơ bản về Công ty ..... 2
2. Ngành nghề kinh doanh ..... 3
3. Sãn phẩm địch vụ chủ yếu ..... 3
4. Lich sứ hình thành và phát triển Công ty ..... 5
5. Cơ cấu tổ chực của Công ty. ..... 7
6. Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết ..... 8
II. TİNH HÌNH HOAT ĐỌ̃NG SẢN XUẢT KINH DOANH CÜA CÔNG TY 03 NĀM TRUUÓCC CÔ PHȦN HÓA ..... 8
7. Tinh hình quản lý, sư dưng đất. ..... 8
8. Tinh hinh tài sån, nguốn vốn cuaa Công ty ..... 9
9. Kểt quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 03 năm trước cổ phần hóa. ..... 12
10. Tinh hình lao động ..... 16
11. Một số thuận lợi, khó khăn của Công ty hiện nay ..... 17
PHÀN 2: PHUOONG ÁN CÓ PHẢN HÓA ..... 19
I. CO SỞ PHÁP LÝ ..... 19
II. GIA TRI THƯC TÊ DOANH NGHIEP ĐÉ CÓ PHÅN HÓA ..... 20
III. NỌI DUNG PHƯONG ÀN CO PHÀN HÓA ..... 23
12. Hinh thức cổ phần hóa ..... 23
13. Thông tin về doanh nghiềp sau cổ phần hóa ..... 23
14. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa ..... 23
15. Cơ cấu tổ chức dự kiển của Công ty ..... 24
16. Vổn điểu lề và cơ cẩu vốn điểu lệ ..... 25
17. Phương thức bán cổ phẩn lần đầu ..... 26
18. Đối tương mua cổ phẩn, chinh sách bán cổ phẩn với giá uru đải ..... 26
19. Chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư và nguổn chi trả ..... 31
20. Chi phi cồ phẩn hóa ..... 31
IV. PHƯONG ÅN SƯ DUNG ĐÅT SAU CÓ PHÅN HÓA ..... 32
V. PHUUONG ȦN SƯ DUNG LAO ĐONG ..... 34
VI. PHUOONG ÅN SÅN XUÅT KINH DOANH SAU CÔ PHÀN HÓA ..... 35
21. Chiến lược kình doanh cûa Công ty sau cố phần hóa. ..... 35
Phurơng án cổ phần hơa

## DANH MUC BÃNG BIÊU

Bãng 1: Tỉnh hình tài sản cùa Công ty ..... 9
Bảng 2: Tinh bình nguồn vốn của công ty ..... 11
Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2015-2017 ..... 12
Bảng 4: Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2015-2017 ..... 13
Bảng 5: Cơ cấu giá vốn cùa Công ty giai đoạn 2015-2017 ..... 13
Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gôp của Công ty giai đoạn 2015-2017 ..... 14
Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ..... 14
Băng 8: Danh mục hợp đồng đang được thực hiện ..... 15
Bảng 9: Cơ cấu lao động theo trình độ lao động ..... 16
Bảng 10:Giá trị thưrc tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa ..... 21
Bång 11:Chi phí cổ phần hóa ..... 31
Bảng 12: Phương án sự dụng lao động sau cổ phần hóa. ..... 34
Bảng 13:Lịch trình triển khai hoàn tất công tác cổ phẩn hóa ..... 40
2. Kể hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2020. ..... 36
3. Giài pháp thưrc hiện kế hoạch kinh doanh ..... 37
4. Điều lệ hoạt động của Công ty cỗ phần ..... 40
VII. TO̊ CHỨC THƯC HIỆN ..... 40
PHÀN 3: ĐĖ XUȦT, KIÉN NGHỊ VẢ KĖT LUẠN ..... 42
I Để xuât, kiển nghị ..... 42
II. Kết luân ..... 42

## LÖ MÖ円AU

Công Ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk là doanh nghiệp nhà nước, tiển thân là nồng trương cà phê Ea Pốk, được thành lầp theo Quyết đỉnh số 199/QD-UB ngảy 22 tháng 11 năm 1976. Trền cơ sở tiếp quản ba đổn điển cà phê của chế độ cũ để lại, vỡi diền tích đất tư nhiên 1284 ha, trong đó diện tích cà phê 371 ha, công ty lâ doanh nghiệp sản xuất nồng nghiệp, với chức năng trồng, chăm sóc và chế biến cà phê, xuất khầu

Công ty đang hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV 100\% vốn Nhà nước theo Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183114 , cấp lẩn đẩu ngảy 10/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày $30 / 12 / 2015$.

Kể từ khi thảnh lập lả một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đơn ngành, hiện nay Công ty đã trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngảnh nghề. Hàng năm, công ty Iuôn phấn đấu hoản thành vượt mức cảc chỉ tiêu kế hoạch được tỉnh giano về doanh thu, lọi nhuận và nộp ngân sách nhà nược; giải quyĉ́t tốt việc lảm, đạ̣c biệt là đồng bảo dân tồc tại chỗ nâng cao đời sống người lao động, góp phần đảm bảo giữ vû̃ng an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Cổng ty luỗn thực hiện tốt các chú trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đề sản xuất, kinh doanh phù hợ với nhiêm vư được giao. Phưong pháp quản lý doanh nghiệp tại Công ty luôn được đổi mới phủ hợp với tỉnh hình phát triển của đất nước và quy luật thi trường.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm tương xựng với nguồn lực hiện có. Công ty cẩn có phương án sầp xếp, đổi mới để phát triển mạnh hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động sån xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, tạo thêm việc làm vả cài thiện đới sổng cho ngưởi lao động, đóng góp nhiểu hơn cho nhả nước và cho xã hội.

Chinh vi thế, chủ trương cồ phần hóa doanh nghiệp $100 \%$ vốn nhà nước là một chú trương đúng đẳn. Cổ phẩn hóa doanh nghiệp nhẳm nâng cao hiệu quá và năng lực quán tri doanh nghiệp theo hướng tich cực hon, nâng cao tinh thần làm chủ doanh nghiệp và người lao động, tạo điểu kiện cho Công ty huy động vốn từ mọi nguổn lực, kể cả các thành phần * kinh tế khác nhằm nâng cao nāng lực tài chinh, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trền thị trường

## PHÅN 1: THONG TIN VÉ DOANH NGHIEP CÓ PHAN HÓ

## 1. GIÓI THIEU VE DOANH NGHIÉP CÓ PHÀN HÓA

1. Thông tin cơ băn về Công ty

* Tên doanh nghiệp

Tên tiếng Anh
Têa viết tắt
Địa chỉ trụ sở chinh
Điện thoagi

* Email
* Giấy ĐKKD

Vốn điều lệ

* Chủ sỡ hựu công ty
* Vị trí địa lý

Công ty TNHH Một thảnh viên Cà Phê Ea Pốk
EA POK COFFEE ONE MEMBER LIMITED COMPANY EPOCO
Km14, tinh 1ộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cur M'Gar, Đăk Lăk
$: 0500.3530281 \quad$ Fax: 0500. 3530225
: Eapokcoffee@gmail.com
: Số 6000183114 do Sở KH\&ĐT tỉnh Đăk Lăk cấp lẩn đầu ngày 10/06/1993, thay đổi lần thứ 6 ngáy 30/12/2015
21.482.996.520 (Hai murơ mốt tỳ bốn trăm tám mırơi hai triẹuu chín trăm chín mươ sáu nghìn năm trăm hai murơi đổng)
: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


## * Tur cách pháp nhân

- Quyết đỉnh số 199/QĐ-UB ngày 22/11/1976 của UBND tỉnh ĐắkLắk thảnh lập Nông v trường cà phê Eapốk;
- Quyết định số 652/QĐ-UB ngày 27/10/1992 của UBND tỉnh ĐákLák thành lâp doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Nông trường cà phê Eapốk;
- Quyết định số $3270 /$ QD-UB ngảy $31 / 12 / 1998$ của UBND tinh ĐắkLăk chuyển đổi nông trương cả phế Ea Pốk thành Công ty cà phê Ea Pốk;
- Quyết định số 2443/QD-UBND ngày 23/09/2010 của UBND tỉnh Đăk Lắk chuyển đối Công ty cà phê Eapốk thành Công ty TNHH MTV cà phê Eapốk.

2. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giầy chưmg nhận đăng ký doanh nghiệp số 6000183114 , thay đổi lẩn thứ 6 ngày 30/12/2015, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:
Trồng sản xuất vả chế biến cà phê xuât khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hợu cơ vi sinh, thu mua chể biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bó thit, bỏ giống, bò sữa.
3. Sain phấm dịch vụ chù yề』

### 3.1.Sản xuất, thu mua cà phê

Công ty trồng sản xuât thu hoạch cà phê và thực hiện thu mua từ các hộ nhận khoản, với tổng diện tich đất được giao lả 866,25 ha. Bao gồm 02 nhà kho và hệ thống nhả máy dây chuyển thiết bị chế biến ượt.

Một số hình ành cơ sở sàn xuất cà phế của Công ty


Để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp úng yêu cẩu xuất khẩu của đối tác quốc tế, từ năm 2003 đến nay, Công ty đạ áp dưng bộ quy tắc chung của Tổ chức Chủmg nhận toản cẩu UTZ Certified cho hoạt động sản xuất kinh doanh cà phẻ. Với chưng nhận UTZ, hạt cả phê của Công ty được chưng nhận đử tiều chuẩn để xuẩt khẩu, quy trình sản xuất được chuẫn
hớa, chuyên nghiệp và nâng cao giá trí thương hiệu cà phê Ea Pốk trên thị trừ̛ng trong và nước ngoài. Đền nay, Công ty là một trong 29 doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lăk tham gia sản xuất cả phê được cấp chưng nhận cưa tổ chức UTZ.


### 3.2.Chăn nuôi bò

Trang trại chănn nuôi bò cúa Công ty có diện tích 1,10 ha, với tồng số bỏ chăn nuồi ổn định hảng năm đạt khoảng 500 con. Hiện công ty đang áp dụng công nghệ chăn nuô̂i theo phương pháp truyền thống. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung phát triền trang trại vá áp dưng công nghề mơơ để tăng năng suất, chât lượng và hiệu quả.

Một số hình ảnh trang trại của Công ty


Đê̂ đảm bảo chất lượng vả vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty âp dưng tiêu chuẩn của Cục thú y Việt Nam và được cấp Giấy chưng nhận an toàn dịch bệnh động vật. Bên cạnh đó,

Công ty cữ nhân sự tham gia các khơa học đảo tạo và được cấp Giấy chựng nhận kiền thữ về an toàn thực phẩm.


## 4. Lịch sî̀ hình thành và phát triển Công ty

Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk, nguyên là Nông trường cà phê Ea Pốk được thành lập sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước theo Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 22/11/1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk. Là doanh nghiệp $100 \%$ vốn nhà nước, thành lập vả tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao trên địa bàn Tây nguyển.
Năm 1992, Công ty được Ưy ban nhân đân tỉnh Đăk Lắk kỷ quyết định số 652/QD-UB ngày 27/10/1992 thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên goi Nông trường cà phê Ea Pốk với số vốn pháp định nhà nước giao ban đầu 6,275 tỷ đồng. Trong đó vốn cố định 4,526 tỳ đổng, vốn lưu động 1,749 tỳ đổng.
Năm 1998, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số: 3270/QĐ-UB ngảy $31 / 12 / 1998$ chuyển đổi Nông trương cà phê̂ Ea Pốk thành công ty cà phê Ea Pốk với * số vốn điều lệ 12,9 tỷ đồng.
Năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lăkk ký Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 23/09/2010 phê duyệt để án chuyển đồi Công ty cà phê Ea Pốk thành Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk với số vốn điểu lệ là 21,5 tỷ đồng.
Thực hiện chủ trương mở rồng ngành nghể sán xuất nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho nhau đế đón đầu khi giá cà phể thế giới biến động bất lợi. Công ty đã đăng kỷ giấy phép bổ sung
nhiệm vư thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, phát triển ngảnh chăn nuồi và sản xuất ngành phân bơn hữu cơ vi sinh phục vụ thâm canh và cung úng ra thị trường. Có thể khẳng địinh vể chủ trưong tổ chửc lại sản xuất, đa đạng hóa ngành nghề là đủng đẳn nhẳm thủc đầy SXKD phát triển, đảm bảo khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị săn phẩm, mỡ ra môt giai đoạn mới đưa công ty phát triển bền vữg, ổn định.

## * Các thành tich thi đua, khen thưỡng Cöng ty đä alat đurq̣e

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phàt triển, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pók đã đạt được nhiểu thành tich, huận chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng:

| Ihuitrian | Ihanlt tich. Khen (hume |
| :---: | :---: |
| Năm 1998 | Bằng khen của UBND tỉnh Đăk Lảk đã có thành tich hoàn thành cồng tác Bảo hiểm xâ hội và thành tich xuầt sắc trong thực hiện 5 năm chương trinh nghĩa tình cùa tinh giai đoan 1993-1997 |
| Năm 2001 | Bằng khen của Thủ tương chỉnh phủ đã có thành tich xuất sắc trong công tảc từ năm 1996-2000 |
|  | Bằng khen của UBND tinh Đăk Lăk đã có thành tich tổ chưre thực hiện công tác tổng kết quản lỷ và sử dưng đất đai trong các nông, lâm trương. |
| Năm 2009 | Bẳng khen của UBND tỉnh Đăk Lăk về thành tich phong trào thi đua |
| Năm 2011 | Đạt cúp vàng chất lượng cà phê Chất lượng cao tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 |
| Năm 2012 | Cò thi đua của UBND tinh Đăk Lăk cho tâp thể đẫn đẩu phong trào thi đau của tỉnh |
| Năm 2013 | Huân chưong lao động hạng 3 của Chủ tịch nước |
| Năm 2015 | Cúp vàng chất lượng tại Lễ hội cả phê Buôn Ma Thuột |
| Năm 2017 | Bẳng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk vể thành tích phong trào thi đua xuất sầc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" |

Nguôn: EPOCO

## 5. Cơ cîu tổ chứ cuia Cồg ty



Chủ tịch công ty là Người Đại diện theo pháp luật cùa Cồng ty, chju trách nhiệm trước chư sờ hữu về thực hiện các quyền và̀ nhiệm vu được giao theo quy định tại điều 80 Luật doanh nghiệp 2014; điểu 27 Nghi định số $25 / 2010 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ và điều 18 Điều lệ Công tyy, là chủ tài khoản và̀ chịu trách nhiệm vể kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Kiểm soát viên là người đại diện của chủ sở hû̃u, hoạt động độc lập kiểm tra giám sát toản diện mọi hoạt động của công ty, thực hiện theo Điều 82 Luật doanh nghiệp 2014; Điều 25 và $29 \mathrm{Nghị} \mathrm{định} \mathrm{số} 25 / 2010 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$; điểu 20 Điều lệ công ty.
Giám đốc là người điểu hành hoạt động hảng ngảy của công ty, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch cồng ty vể thực hiện các quyển và nhiệm vụ được giao theo hơp đồng lao động; theo phần công uý quyền và theo quy định tại Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014; Điều 28 Nghi định số $25 / 2010 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ và điều 19 Điều lệ Công ty;
Phó giâm đốc là người giúp việc cho Chủ tịch và Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Giám đốc công ty vể những phần việc được phân công uỷ quyền vả̉ hợp đổng lao động, chủ động giải quyết những công việc đã được phân công theo các quy định của pháp * luật;
Phòng Kế hoąch kỹ thuật: Tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuât kỉnh doanh của Công ty đat kết quà, lập dự án đẩu tư; báo cáo tỗng kết đỉnh kỳ làm cơ sở cho công tác định hượng nhiệm vư sản xuất, phối hợp với các phỏng, ban chức năng đế triển khai thục hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch để ra, tham mưu và ùmg dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cồng tác phơng chống bão lut, bảo hộ lao động, thi tay nghề nâng bậc, giữ bậc lương đối với Cán bộ công nhân.
Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu để xuất các phương án caii tiến tổ chực bồ máy quản lý, soạn thảo các văn bàn, nội quy, quy chế; giải quyêt các thủ tục vể hợp đồng lao động, tuyền dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ công nhân viên; tham mưu vể việc giài quyết chính sách, chế đồ đối với người lao động theo quy định của Luật lao đơ̂ng, tổ chức thực hiện công tác hảnh chinh quản trị và lưu trữ hố sơ văn bản. Phòng Kế toán tài chính: Tham mưu thực hiện công tác tổ chức hạch toản kế toán, quản lý và giám sât hoạt động tài chính, thống kề; theo dõi, phân tích và phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vồn tại công ty và cung cấp thông tin về tịnh hình tải chỉnh, kinh tế, xây đựng kế hoạch tài chính, báo cảo quyết toán tài chính quý, 6 thảng, hàng năm theo quy định của pháp lệnh thống kễ, kế toán hiện hành.
Phòng Kỉnh doanh: Tham muru thực hiện nhiệm vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ câ phê nông sản đạt hiệu quả cao nhất. Nghiên cúru mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn hàng cà phế chất lương tốt, chế biến nâng cao giá tri sản phẩm, đảm bảo khả năng canh tranh mang lai hiệu quà kinh tế, duy trì vầ phát triển nguổn hàng cà phê theo tiêu chuẩn UTZ Certified và cả phê chế biến ướt.
Phòng bảo vệ: Tham mưu vể xây dưng chương trình, kế hoach bảo vệ An ninh chính trî, trât tữ An toàn xã̃ hội; bảo vệ nội bồ và tải sãn công ty̌; các biền pháp phỏng ngữa, ngăn chạ̃n những hành vi, vî phạm nội quy, quy chể, đảm bảo an nỉnh, trật tự an toàn trong công ty.
Văn phòng đại điện tại chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tham mưu trong lĩnh vực xuất khầu và mua bán nội địa cà phê, nông sản. Quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trương tiêu thụ cà phê. Tổ chức các hoạt động tiếp thị, quảng cáo sản phẩm của công ty ở thị trương trong nước và ngoài nước. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch và pháp luật về tính an toàn trong cồng tàc xuất khầu.
6. Danh sách các công ty con, công ty liền doanh, liên kết

Không có
II. TINH HINH HOAT ĐQીG SẢN XUȦT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 03 NÃM TRUỚC CÓ PHÀN HÓA

1. Tïnh hình quản Iý, sùr dung dất

Tổng diện tich đát đang quản lý, sứ dụng: 866,25 ha, trong đó:

| THEO HIĖN TRANG SU̇ DUNG ĐAT |  |
| :---: | :---: |
| Dât nông ughięp: 797,40 ha | Đsit phi nông nghię̂p: 68,85 ha |
| - Đất trồng cây lâu năm: 714 ha | - Đất SXKD phi nông nghiệp: 12,98 ha |
| - Đất trổng cây hàng năm: $18,40 \mathrm{ha}$ | - Đất cơ sờ thể dục thể thao: 0,69 ha |
| - Dât sàn xuất nồng nghiệp (đường tô giao thông nội đồng): 45,41 ha | - Dả́t cô mặt nước chuyên đùng: 55,18 ha |
| - Đất rừng phòng hộ: 18,49 ha |  |
| - Đất nông nghiệp khác (Trại chăn nuôi): 1,10 ha |  |
| THEO ĐIA GIƠ̇ HÅNH CHİNH |  |
| Tąi thij trân Ea Pôke $763,97 \mathrm{ha}$ | Tg̣i xặ Cur Suê: 103,18 ha |
| - Đất trổng cây lâu năm: $617,47 \mathrm{ha}$ | - Đất trồng cây lâu năm: 96,53 ha |
| - Đất trổng cây hàng năm: $18,40 \mathrm{ha}$ | - Đất sản xuất nông nghiêp: 6,47 ha |
| - Đắt sản xuất nông nghiệp: 38,94 ha | - Đất SXKD phi nông nghiệp 0,18 ha |
| - Đất rùng phòng hộ: 18,49 ha |  |
| - Đất nông nghiệp khác: 1,10 ha |  |
| - Đât rùng SXKD phi nồng nghiệp: 12,80 ha |  |
| - Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,69 ha |  |
| - Dât có mặt nước chuyên dủng: 55,18 ha |  |

Nguổn: Quyết đīnh phê duyệt phuoong án sủ dung đất Cóng ty TNHH MTV Cà phẻ Ea Pók

## 2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty

### 2.1. Tinh hình tài sàn cuia Công ty

Tổng giá trỉ tài sản của Công ty TNHH MTV Ea Pốk theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tai ngày 31/12/2017 là: $45,518.892 .163$ đổng

Bảng 1: Tinh hình tà sản của Công ty
Đon vi tinh: đồng

| TT | Chí tiêu | $31 / 12 / 2017$ | \% Tổng tài sån |
| :---: | :--- | ---: | ---: |
| I | TẢI SÅN NGÅN HÂN | 25.037 .848 .546 | $\mathbf{5 5 , 0 1 \%}$ |
| 1 | Tiền và tương đương tiền | 644.246 .714 | $1,42 \%$ |

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

| TT | Chi tiêu | 31/12/2017 | \% Tổng tài sån |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chinh ngằn hạn | - | - |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 8.802.114.232 | 19,34\% |
| - | Phải thu ngẵn hạn cua khách hàng | 1.024.653.990 | 2,25\% |
| - | Trà trướe cho người bản ngằn hạ | 460.232 .093 | 1,01\% |
| - | Phåi thu về cho vay ngằn hạn | 1.819.592.734 | 4,00\% |
| - | Phải thu ngắn hạn khác | 5.702 .865 .154 | 12,53\% |
| - | Dự phóng phài thu ngắn hạn khó đói | (205.229.739) | -0,45\% |
| 4 | Hàng tồn kho | 14.815 .390 .612 | 32,55\% |
| - | Hàng tồn kho | 14.815 .390 .612 | 32,55\% |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 776.096 .988 | 1,70\% |
| - | Thuế GTGT đượ khấu trù | 776.096 .988 | 1,70\% |
| II | TÀI SȦN DÀI HAN | 20.481 .043 .617 | 44,99\% |
| 1 | Các khoàn phải thu dài hạn | - | - |
| 2 | Tài sản cố định | 17.750 .937 .992 | 39,00\% |
| - | Tài sản cồ định hữu hình | 17.750 .937 .992 | 38,90\% |
| + | Nguyên giá | 49.576 .322 .147 | 108,91\% |
| $+$ | Giá tri hao mòn lũy kế | (31.870.384.155) | -70,02\% |
| 4 | Tài sản dờ dang dải hạn | 2.122.941.733 | 4,66\% |
| - | Chi phí xây dựng cơ bàn dỡ dang | 2.122 .941 .733 | 4,66\% |
| 5 | Đầu tư tài chinh dài hạn | - | - |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 652.163 .892 | 1,43\% |
| - | Chi phi trả trước dài hạn | 652.163 .892 | 1,43\% |
| III | TƠNG CỌNG TAİSȦN | 45.518.892.163 |  |

Nguồn: Bảo cáo tài chinh kiêm toán năm 2016 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk
2.2. Tình hình nguồn vốn cuỉ CÔng ty

Bảng 2: Tình hình nguồn vốn cûa cồng ty
Đon vi tinh: đồng

| TT | Chî tiêu | 31/12/2017 | \% Tồng tài sảain |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | NƠ PHȦI TRȦ | 19.215.181.065 | 42,21\% |
| 1 | Nọ ngắn hạn | 18.455.181.065 | 40,54\% |
| - | Phải trả người bán ngắn hạn | 121.329 .256 | 0,27\% |
| - | Ngươi mua trá tiền trước | 447,683.810 | 0,98\% |
| - | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 645.205 .813 | 1,42\% |
| - | Phải trá người lao động | 2.158.036.000 | 4,74\% |
| - | Chi phi phải trà ngắn hạn | 133.826 .067 | 0,29\% |
| - | Phâi trà ngằn hạn khác | 3.278 .676 .714 | 7,20\% |
| - | Vay và nơ thuê tài chính ngắn hạn | 8.900 .490 .000 | 19,55\% |
| - | Quy khen thưỡng, phúc lợi | 2.769.933.405 | 6,09\% |
| 2 | Nợ dài hạn | 760.000 .000 | 1,67\% |
| - | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 760.000 .000 | 1,67\% |
| II | VÓN CHƯ SỞ HÛU | 26.303.711.098 | 57,79\% |
| 1 | Vốn chie sỡ hîru | 26.303.711.098 | 57,79\% |
| - | Vồn chủ sở hữu | 20.924.816.089 | 45,97\% |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 4.096.739.067 | 9,00\% |
| - | Lợi nhuận sau thuê̂ chưa phân phối | 1.282 .155 .942 | 2,82\% |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | - | - |
| III | TÔNG CỌNG NGUON VON | 45.518.892.163 |  |

Nguổn: Báo cáo tài chînh kiểm toán năm 2017 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pókk
3. Kết quỉ sản xuît kinh doanh cừn Công ty trong 03 nàm trước cổ phìn hón

### 3.1. Kết quă sàn xuất kinh doanh của công ty

## * Đánh giả kết quà sản xuât kình doanh của Công ty

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong năm 2015, kim ngach xuât khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,3 triệu tấn, tri giả 2,7 tỷ USD, giảm $20,63 \%$ vể lượng và giảm $24,82 \%$ về trị giá so với củng kẏ năm trước. Nguyên nhân giảm đền từ khi hậu thời tiết thay đồi trong thới ký phát triển của cây cả phê dẫn đến chất lượng cà phê sụt giảm, kéo theo giá cà phê xuất khẩu và trong nước. Tưy nhiên, thị trường cả phê đã chuyển biền tich cực trong năm 2016 khi sản hương xuất khẫu tăng mạnh ước đạt 1,8 triệu tần, trị giả tương ưng 3,5 tỷ USD. Theo dự báo của các chuyên gia, giá cá phê xuất khẩu sẽ tăng trong niên vự 2017/2018 do sán lượng dư trữ cà phê trên thế giới đang ở mức thấp.
Là đoanh nghiệp hoạt động trong lïnh vực sản xuất cà phế, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk phụ thuộc vào điễn biến chung của ngảnh.

Bảng 3: Kết quà sàn xuât kinh doanh cùa công ty giai đog̣n 2015-2017
Đon vi tính: aông

| TT | Chì tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
| :---: | :--- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Tồng tài sản | 47.327 .045 .768 | 45.107 .442 .410 | 45.518 .892 .163 |
| 2 | Vốn chù sở hữu | 24.095 .572 .659 | 24.267 .351 .402 | 26.303 .711 .098 |
| 3 | Nọ ngẳn hạn | 22.830 .040 .453 | 20.759 .804 .477 | 18.455 .181 .065 |
| 4 | Nọ đài hạn | 401.432 .656 | 80.286 .531 | 760.000 .000 |
| 5 | Doanh thu thuần | 34.847 .623 .559 | 56.857 .289 .107 | 32.892 .017 .497 |
| 6 | Giá vốn hăng bán | 28.527 .804 .039 | 49.850 .408 .440 | 27.134 .112 .793 |
| 7 | Lơi nhuận trước thuế | 1.705 .067 .246 | 2.018 .182 .408 | 3.518 .743 .724 |
| 8 | Lơi nhuận sau thuế | 1.458 .770 .685 | 1.704 .106 .023 | 2.812 .138 .979 |

Nguồn: BCTC đã kiếm tớn năm 2016, 2017 Cöng ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk' Trong giai đoan 2015-2017, hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động. Doanh thu thuần từ bán hàng vả cung cấp dịch vụ năm 2015 thấp do ảnh hường bởi giả cà phê trong nước và xuất khẩu giàm mạnh. Tỉnh hình kinh doanh nảm 2016 của Công ty đã được cải thiện khi doanh thu tăng mạnh trở lại gần bằng với doanh thu của năm 2014, lội nhuẫn sau thuế năm 2016 tăng nhẹ so với củng kỳ.

Sán lượng cà phê thu mua nà̛m 2017 của Công ty sụt giám mạnh, dẫn đến doanh thu bản hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 chỉ còn 15.605.373.124 triệu đồng. Nguyên nhân chư yếu đến từ biển đỗi khí hậu, thời tiết mưa nẳng bất thưởng đã lảm cho cây cà phê trên địa bản phát triển không đồng đểu.

## * Co' cấu doanh thu

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoąn 2015-2017
Đon vi tinh: đồng

| TT | Chi tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Nãm 2017 |  |  |  |  |
| ---: | :--- | ---: | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Doanh thu cà phê sản xuất | 12.206 .346 .657 | 12.499 .613 .138 | 14.186 .445 .387 |  |  |  |  |
| 2 | Doanh thu cà phê thu mua | 17.691 .440 .025 | 40.558 .599 .748 | 15.605 .373 .124 |  |  |  |  |
| 3 | Doanh thu bò thịt | 2.897 .196 .378 | 2.213 .440 .121 | 1.872 .491 .986 |  |  |  |  |
| 4 | Doanh thu tư cung cấp dịch <br> vư tưới | 522.060 .000 | 552.594 .000 | 568.542 .000 |  |  |  |  |
| 5 | Doanh thu khác | 1.530 .580 .499 | 1.033 .042 .100 | 659.165 .000 |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | $\mathbf{3 4 . 8 4 7 . 6 2 3 . 5 5 9}$ | $\mathbf{5 6 . 8 5 7 . 2 8 9 . 1 0 7}$ | $\mathbf{3 2 . 8 9 2 . 0 1 7 . 4 9 7}$ |

Nguồn: BCTC kiêm toán năm 2015, 2016 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pókk Trong cơ cấu doanh thu cùa Công ty, hoạt động kinh doanh chính lả cả phê vẫn chiếm tỹ trong lón nhất, chiếm khoàng $91,35 \%$ cho cả hai hoạt đồng sản xuất và thu mua cà phê. Doanh thu từ cà phê thu mua giảm mạnh năm 2015 và tăng trợ lại năm 2016 theo diễn biến chung cua thi trương. Tỷ trong doanh thu ca phê thua mua đat $47,44 \%$, giảm manh so với tý lệ $71,33 \%$ của năm 2016.

## Cơ cá́u giá vốn

Bảng 5: Cơ cấu già vốn của Công ty giai đoąn 2015-2017
Đon vi tính: đổng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
| :---: | :--- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Giá vốn cà phê sån xuất | 7.782 .070 .102 | 7.627 .420 .026 | 8.453 .315 .842 |
| 2 | Giá vốn cà phê thu mua | 17.450 .275 .600 | 39.253 .952 .740 | 14.939 .506 .213 |
| 3 | Giá vốn bó thịt | 2.091 .926 .340 | 1.816 .224 .317 | 2.584 .057 .712 |
| 4 | Giá vốn dich vụ tưới | 522.060 .034 | 552.594 .000 | 568.541 .927 |
| 5 | Giá vốn khác | 582.465 .752 | 699.223 .568 | 588.691 .099 |


| TT | Chỉ tiêı | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
| :---: | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 6 | Dự phòng hảng tồn kho | 99.006 .211 | $(99.006 .211)$ |  |
|  | Tổng cộng | 28.527 .804 .039 | 49.850 .408 .440 | 27.134 .112 .793 |

Nguổn: BCTC kiếm toản năm 2015,2016 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pók * Cơ cấu lọi nhuận gôp

Bång 6: Cơ cáu lọi nhuĝ̣n gôpp cuin Công ty giai đoạn 2015-2017
Đon vi tinh: đồng

| TT | Chỉ tiêuı | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |  |  |  |  |  |
| ---: | :--- | ---: | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lơi nhuận cà phê sản xuất | 4.424 .276 .555 | 4.872 .193 .112 | 5.733 .129 .545 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lơi nhuận cà phê thu mua | 241.164 .425 | 1.304 .647 .008 | 665.866 .911 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lơi nhuận bò thịt | 805.270 .038 | 397.215 .804 | $(711.565 .726)$ |  |  |  |  |  |
| 4 | Lơi nhuận dịch vụ tưới | $(34)$ |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 5 | Lơi nhuận khác | 948.114 .747 | 333.818 .532 | 70.473 .901 |  |  |  |  |  |
| Tồng cộng |  |  |  |  |  |  | 6.418 .825 .731 | 6.907 .874 .456 | 5.757 .904 .704 |

Nguổn: BCTC kiểm toán năm 2015,2016 Cöng ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk
Mặc dù doanh thu từ hoạt động thu mua cà phề chiểm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu nhung lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cả phê mới đem lại lơi nhuận chính cho Công ty. Tỷ suất giá vốn sản xuất cả phể trên doanh thu sản xuất cà phê năm 2016 là $61,02 \%$, thấp hơn nhiều so với mức tỷ lệ $96,78 \%$ của hoat động thu mua cà phê.

### 3.2. Các chì tiêu tài chinh chủ yếu

Bång 7: Cảc chỉ tiêu tài chinh chủ yếu

## Chỉ tiều <br> Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

## Chỉ tiêu về khă năng thanh toán

Hề số thanh toản ngắn hạn
Hề số thanh toán nhanh
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số $\mathrm{Nơ}$ / Tỗng tải sản
Hệ số $\mathrm{Nơ} / V$ ốn chủ sỡ hữu

| Lần | 1,04 | 1,11 | 1,36 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Lần | 0,43 | 0,47 | 0,55 |
|  |  |  |  |
| Lần | 0,49 | 0,46 | 0,42 |
| Lần | 0,96 | 0,86 | 0,73 |

## Chì tiêu <br> Đơn vị <br> Năm 2015 Năm 2016 <br> Năm 2017

Chỉ tiêu vể năng lực hoạt động
Vòng quay khoản phải thu binh quân
Vòng quay hàng tốn kho binh quån
Vòng quay tồng tài sản
Chỉ tiêu vễ khả năng sinh lời
Tỳ suât LNST/DTT
Tỷ suất LNST/TTS binh quân
Tỳ suất LNST/VCSH bình quần

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vòng | 3,75 | 6,36 | 3,71 |
| Vòng | 1,93 | 3,61 | 1,92 |
| Vòng | 0,73 | 1,23 | 0,73 |
| $\%$ | 4,19 | 3,00 | 8,55 |
| $\%$ | 3,07 | 3,69 | 6,21 |
| $\%$ | 6,09 | 7,05 | 11,12 |

Nguồn: Tïnh toản cuia Asean Securities
Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty tương đối tốt khi các hệ số đều lớn hơn 1, khoảng khách giữa hai chỉ số thanh toán khá lớn vi đặc thù cưa doanh nghiệp sản xuất là lương hàng tổn kho cao. Các chi số về năng lực hoạt động đểu tăng trong năm 2016 cho thấy công ty đang quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho.
3.3. Các hợp đồng lốn đang đurợc thữ hiện của Công ty

Bảng 8: Danh mục hơp đồng đang đurọc thụce hiṣ̂n

| TT | Số hyp đồng | Só lương (tấn) | Giá đon vi <br> (VNĐ/KG) | Giá tri hơp đồng (VNB) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | TRONG NƯƠC |  |  |  |
| 1 | Hợ đồng cal phê R1 chể biến ướt $(6,3)$ số 35/ 2017 | 20,0 | 53.000 | 1.060.000.000 |
| 2 | Họp đồng cà phê R1 hàng thường $(7,1)$ số 36/2017 | 40,0 | 46.000 | 1.840 .000 .000 |
|  | Hơp đồng cà phê R1 hàng thương $(6,3)$ số $36 / 2017$ | 20,0 | 45.000 | 900.000.000 |
| 3 | Họp đồng cà phê R1 chế biến uơơ $(6,3)$ số 01/ 2018 | 5,0 | 56.000 | 280.000.000 |
| 4 | Họp đồng cả phê R2 chể biến ướt số 01/2018 | 15,0 | 48.000 | 720.000 .000 |
| 5 | Hợp đồng cà phề R1 chể biển ướt $(7,1)$ số $02 / 2018$ | 10,0 | 57.000 | 570.000 .000 |


| TT | Số hơp đồng | Sốlưọng (tấn) | Giá đơn vị (VNB/KG) | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Hơp đồng cá phê RI chể biến ườt $(6,3)$ số $02 / 2018$ | 10,0 | 56.000 | 560.000 .000 |
| II | XUȦT KHȦU |  |  |  |
| 1 | Hợ đồng cà phê R1 hảng thường $(6,3)$ $\text { số } 5700$ | 38,4 | 42.676 | 1.638 .758 .400 |
| 2 | Họp đồng cà phê RI hàng thường $(6,3)$ số 5800 | 38,4 | 42.676 | 1.638.758.400 |

Nguổn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pók

## 7. Tinh hinh lao động

### 7.1.Tinh hình lano động tại thời điểm 31/12/2017

Tỉnh đến thời điểm 31/12/2017, Công ty TNHH MTV Câ phê Ea Pốk có 634 người, trong đó cơ 03 lao động là viên chức quản lý, 40 lao đông thuộc bộ mảy gián tiếp vả 591 người làm việc trưcc tiếp tại các đơn vị sản xuất theo hình thức nhặn khoàn.

Bảng 9: Cơ cấu lao động theo trình độ lao động

| TT | Chi tiêu | Tồng số |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Tổng số CBCNV trong danh sách | 634 |
| I | Lao đồng làm việc không xác đînh thời hạn, trong đó: <br> + Viên chức quán lý: <br> + Lao động thuộc bộ máy gián tiếp: <br> + Lao động trực tiếp sản xuất, có hợp đồng lao đông không xác đỉnh thởi hạn, nhận khoán sản xuất cà phê, chế biển, chăn nuôi | $\begin{array}{r} 191 \\ 03 \\ 40 \\ 148 \end{array}$ |
| 2 | Lao đông làm vị̧̣c theo hơp đồng nhị̂n khoản cà phê (HĐKT) | 361 |
| 3 | Lao động làm việc theo họp đồng trồng màu (H才KT) | 82 |
| II | Phân loại theo trình độ: | 634 |
| 1 | Trên đại học | 01 |
| 2 | Đai hoc, Cao đằng | 22 |
| 3 | Trung cấp | 19 |
| 4 | Lao đồng đã qua đào tạo | 592 |
| 5 | Khác | 0 |


| TT | Chỉ tiêu | Tổng số |
| :---: | :--- | ---: |
| III | Phân loại theo giốl tính: | $\mathbf{6 3 4}$ |
| 1 | Nam | 295 |
| 2 | Nữ | 339 |
| IV | Phân loại theo dân tộc: | 634 |
| I | Dân tộc kinh | 207 |
| 2 | Dân tộc Ê đêê | 427 |

Nguồn: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pók
7.2. Thu nhệp binh quân của người lao động qua câc năm

| Năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thu nhập bình quân <br> (đồng/người/thàng) | 2.556 .026 | 2.331 .320 | 2.803 .787 | 3.169 .945 |

### 7.3.Chinh sách sử dụng lao đ̣̣̂ng

Trong nhû̀ng nām qua, công tác tổ chức cán bồ và bố tri sử dưng lao động của Công ty luôn được quan tâm. Toản bộ lao động đểu được Công ty sắp xếp, bố tri sử dụng phù hợp và thực hiện đầy đủ các chế độ, chỉnh sách theo quy định cùa Nhà nước và được Tổng Giám đốc Báo Hiểm Xã hội Việt Nam tăng bằng khen.

## 8. Một số thuận lø̣i, khó khăn của Công ty hiç̂n nay

## 8.L.Theå่n lø̣i

- Công ty có vị trí địa lý phủ hợ cho sự phát triển cùa cây cà phê, sản lượng và chất lượng cà phê hàng năm đều đạt mức cao. Thương hiệu cả phê của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk đā được khẳng định trong nước và trên thể giơoi.
- Cảc sản phấm cà phê của công ty đều được kiểm định vả được chưng nhận theo bộ tiêu chuấn UTZ Certified. Bao gồm tiêu chuần vể chất lượng hạt cả phề và kho xương sản xuất.
- Công ty là một trong số it doanh nghiệp trên địa bàn có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc sản xuất cà phê theo quy trinh chế biến ướt.
- Tý lệ cả phế chin quy định cho phép của Công ty tương đối cao, đạt khoảng $80 \%$ trong một niên vu.
- Công ty nhận được sứ ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo đia phương và chủ trương, chính sách hỗ trợ cho sán xuất và tiêu thụ cùa Chinh phủ


### 8.2.Khó khăn

- Hogt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tinh mùa vu, vì vậy, doanh thu hàng nǎm có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố thởi tiết, thiên tai, hạn hán,...
- Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang găp khó khăn, giá xuất khẩu giám mạnh, trong khi đó giá cà phê trong nước cũng theo chiĉ̀u hướng giảm. Thêm vào đó Việt nam xuầt khầu chủ yếu lả cả phê thô, chưa qua chế biến. Do đô giá tri xuất khẩu chưa cao. Điều này ảnh hường tới doanh thu và cần có định hương giải quyết khó khăn cho Công ty sau cổ phần hóa.
- Việt Nam hiện cũng đã tham gia vào một số các Hiệp định tự do thương mại, gẩn đây nhắt位 Hiệ̣ định CPTPP. Đồng nghĩa với việc các hàng rào về thuế quan sẽ bỉ gõ̃ bỏ. Hàng hóa từ các nước có thể tư do luân chuyển. Do đó tính cạnh tranh của sån phẩm cần được câi thiện. Nâng cao năng suất lao động, giàm giả thảnh sản phẩm, tăng hàm lương giả tri gia tăng của sàn phẩm là những thách thực đối với Công ty trong thởi gian tới.
- Tây Nguyên hiện có hơn 450 nghìn hecta cà phê, chiểm trên $90 \%$ diện tích cà phê cả nước. Tuy nhiên, phần lởn cây trồng cà phê cùa Công ty nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã trở nên giả cỗ, làm sụt giảm cả sản lượng và chất lượng của cà phê toàn vùng.
- Cảc hộ nhận khoán sản xuất cà phê tai Công ty chủ yếu là đổng bào dân tôc thiếu số, việc tuyên truyển và giải quyết lao động tại doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa sẽ gặp nhiểu khó khăn.
- Một số cán bộ, nhân viên trong bộ máy quản lý chưa chử động tham mưu, đề xuất các biện pháp hợp lý đề xử lý kịp thởi những công việc tồn đọng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu của chưa cao. Một số cán bộ tuối cao, trinh độ, nāng lực công tác cỏn hạn chế.


## PHAN 2:PHU'ONG AN CO PHAN HOA

## 1. COSỞ PHÅPLÝ

- Nghi định số $126 / 2017 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 16/11/2017 của Chinh phư về chuyển doanh nghiệp nhả nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư $100 \%$ vốn điểu lệ thành công ty cổ phần;
- Nohi định sồ 63/2015/ND-CP ngảy 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sầp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nước lảm chú sở hữu;
- Nghi định số $118 / 2014 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 17/12/2014 của Chính phủ vể sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động cưa công ty Nông, Lâm nghiệp;
- Nghi định số 01/2017/NĐ-CP ngảy 06/01/2017 cùa Chính phủ sửa đối, bồ sung một số nghi định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chinh phù quy định chi tiết thi hành một số điều của Luât Đất đai;
- Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 hương dẫn thực hiện một số điều cùa Nghị định số 63/2015/ND-CP ngày 22/7/2015;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chinh về hướng dẫn xử lý tải chính và xác định giá trị doanh nghiệp khị thực hiện chuyển doanh nghiệp $100 \%$ vốn Nhả nược thảnh công ty cổ phần;
- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/04/2015 hướng dẫn phương phâp xác định giả trị rừng trổng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt dộng của các công ty nông, lâm nghiềp;
- Công vān số $1832 / \mathrm{TTg}$-ĐMDN ngày 15/10/2015 cùa thủ tướng Chinh phủ vể phương án tổng thễ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộ̣c UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Quyết định số $1130 / \mathrm{Q}$-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk;
- Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk vể việc thành lập Ban chỉ đao cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk;
- Quyết định số 650/QĐ-BCĐ ngày 21/06/2016 của UBND tỉnh ĐắkLắk vể việc thành lập Tỗ giúp việc Ban chi đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk;
- Quyễt định số $2228 / \mathrm{Q}$-UBND ngày 22/08/2017 cûa UBND tỉnh ĐắkLắk vể việc phê duyêt phương án sữ dụng đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk tại thị xã Ea Pốk và xă CưSuê, huyện CurM ${ }^{\top}$ gar, tình ĐắkLắk;
- Quyết đinh số 3627/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 cưa UBND tỉnh ĐákLák về việc phêe đuyệt giá trị doanh nghiệp cùa Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk để cổ phẩn hóa;
- Công văn số 722/UBND-KT ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đỉnh chinh văn bản Quyết định số $3627 / \mathrm{Q}$-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyêt giá tri doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cả phê EaPốk để cố phần hơa;
- Quyết định số 769/QD-UBND ngảy 13/4/2018 của UBND Tỉnh ĐắkLẳk vể việc phê duyêt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê EaPốk;
- Quyết định số 793/QD-UBND ngày 17/4/2018 của UNDT Tỉnh ĐaakLăk về việc phê duyệt phương án lao động cúa Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk;
- Nghị quyết Hội nghi người lao động ngảy 23/3/2018 vể việc thồng qua phương àn sử dụng lao động khi cổ phẩn hỏa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk;
- Biên bản Hội nghị người lao động Ngày 23/3/2018 vể việc thông qua phượg àn cố phẩn hỏa, dự tháo Điếu lệ Cồng ty cổ phẩn;
- Căn cư các văn băn, tài liệu pháp lý khảc có liên quan.


## II. GIÁ TRITHUUC TÉ DOANH NGHIEPP ĐÉ CÓ PHÅN HÓA

Căn cư Quyết định số $3627 /$ QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Låk vể việc phê duyệt giá tri doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk để cổ phẩn hơa, giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2017 của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk để cổ phần hóa như sau:
$>$ Giá trị thực tế của doanh nghiệp đễ cổ phần hóa: 119.878.503.602 đồng
(Môt trăm mười chín tý tám trăm bảy mươ tám triệu năm trăm linh ba nghìn sáu trăm linh hai đông)
$>$ Giả trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 99.474.619.354 đồng
(Chỉn mươi chín tỷ bốn trăm báy mươi bốn triệu sáu trãam mười chín nghìn ba trăm năm mutơi bốn Aồng)
> Giá trị tài sản và công nợ loại khői giá trị doanh nghiệp: 1.012.828.937 đồng (Một tỷ không trăm mı̛ò̀i hai triệu tám trăm hai mươi tám nghìn chín trăm ba mươi bảy v đồng)

- Bàn giao vể đia phucơng: 513.769.700 đồng. (Đã bàn giao vê đia phucong truớc khi thưc hiên xác định giá trị doanh nghiệp nhumg chuva thucc hiện hach toán giàm vốn nhà nuớc. Ngày 31/12/2017 Cöng ty đã thưc hiện hacch toán giàm vốn nhà nước theo đüng quy định).
- Tài sản không cẩn düng chờ thanh lý, bàn giao cho DATC: 34.132.517 đồng.
- Tài sản đã tháo dỡ không còn hiẹn trạng giám vốn nhà muớc lả I1.875.000 đồng (Đã hạch toán giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp)
- Công no phäi thu, bàn giao cho DATC: 17.369 .000 đồng.
- Công nơ treo Truờng Trần Hung Đao hach toán giảm vốn nhà muớc: 95.404.643 đồng (Giá trị Công ty đầu tư để xây dụng công trỉnh phụ Trường Trần Hung đạoo - Đã hạch toán giảm vớn Nhà mơớc).
- Tài sán hình thành từ quỹ khen thuớng. phúc lơi, bàn giao cho Công đoàn công ty: 340.278.077 đồng

Giả trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời diểm 01/01/2017 của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk được trinh bảy chi tiết ở bảng sau:

Bảng 10:Giâ trị thực tế của doanh nghiṣ̂p đề cố phần hôa
tại thời điểm 01/01/2017

| Chi tiêu | Sô liệu sô̂ sách sau xiri lý tài chính | Số Hệu xác định lại | Chênh lę̣ch |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (i) | (2) | (3) | $(4)=(3)-(2)$ |
| A.TÀI SȦN DANG DU̇NG | 44.101.911.554 | 119.878 .503 .602 | 75.776 .592 .048 |
| 1. Tài sàn cố đinh và đầu tor dài hąn | 21.072.497.569 | 86.012.302.138 | 64.939.804.569 |
| 1. Tài săn cố định | 19.187.737.672 | 82.843 .440 .694 | 63.655.703.022 |
| a. Tai sån cố định hữu hinh | 19.187.737.672 | 82.843 .440 .694 | 63.655 .703 .022 |
| b. Tài sãn cố đinnh thuê tài chinh | - | - | - |
| c. Tai sản oo đưnh vô hình (chưa gồm Quyền sừ dựng đất) | - | - | - |
| 2. Bât động sain đầu tur | - | - | - |
| 3. Cåc khoản đầu tur tài chinh dài hạn | - | - | - |
| 4. Täi sản đớ dang dài hạn | 997.164 .272 | 2.186.214.415 | 1.189 .050 .143 |
| 5. Các khoản phải thu dari hạn | - | - | - |
| 6. Chị phî trá truớc đải hạn (chua gồm giả tri loci the kinh doanh) | 887,595,625 | 982.647 .029 | 95.051 .404 |
| 7. Tai ssinn thuê thu nhập hoăn lai | $\cdots$ | - | $\bullet$ |
| 8. Thiết bij, vật tur, phụ tùng thay thế dài han | - | - | $=$ |
| 9. Tai sain dài hạn khác | - | - | - |


| Chi tiên | $\begin{aligned} & \text { Số liệu sổ sách sau } \\ & \text { xïr lý tài chính } \end{aligned}$ | Số liệu xác đjnh lài | Chênh lệch |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | $(4)=(3)-(2)$ |
| II. Tal̀ sãn luru động và đầu tur ngẫn hagn | 23.029.413.985 | 32.871 .469 .229 | 9.842.055.244 |
| 1. Tiền | 104.150 .126 | 104.394 .866 | 244.740 |
| a. Tiền mạt tồn quy | 22.615.377 | 22.615 .377 | - |
| b. Tiè giri ngân hang | 81.534 .749 | 81.779 .489 | 244.740 |
| c. Tien dang chuyèn | - | - | - |
| 2. Các khoàn đầu tur tài chính ngằn hạn | - | - | - |
| 3. Các khoần phài thu ngân han | 8.804.745.292 | 8.804.745.292 | - |
| 4. Vât tur hỉng hơa tồn kho | 13.457 .103 .137 | 22.678.275.445 | 9.221 .172 .308 |
| 5. Täi sàn ngần hạn khác | 663.415 .430 | 1.284.053.625 | 620.638 .195 |
| 6. Chi phi syr nghiçp | - | - | * |
| IIL. Glá trịlgị thê kinh đoanh cùa DN | - | 994.732.236 | 944.732.236 |
| IV. Guâ trị quyền sữ dụng đất | - | - | - |
| B,TAII SÄN KHÔNG CȦN DU̇NG | 626.543 .343 | 626.543 .343 | - |
| I. Tåi sàn cố định và đẩu tur dài hạn | 513.769 .700 | 513.769 .700 | - |
| 1. Täi sản cố định (Giíl trị còn lại) | 513,769.700 | 513.769 .700 | $\sim$ |
| 2. Đău tur taii chính daii han | - | - | - |
| 3. Chi phi xãy dụng cơ bản dơ dang | - | - | - |
| 4. Caac khoàn ký curoc, ký quỳ đằ hạn | - | $\sim$ | - |
| II. Tài sản luru dộng và đâau tur ngắn hạn | 112.773 .643 | 112.773 .643 | - |
| 1. Công nợ không có khả nãng thu hồi | 112.773 .643 | 112.773.643 | - |
| 2. Hảng hòa tồn kho ứ đọng kém, mẩt phầm chất | - | - | - |
| C. TÅI SȦN CHỜ THANH L | 46.007.517 | 46,007.517 | - |
| 1. Taici sân cố địinh (GTCL) và đẩn tư dâi han | 46.007 .517 | 46.007 .517 | - |
| 2. Tà̀ sán luru động và đần tur ngẫn hạn | - | - | - |
| D. TẢI SẢN HìNH THẢNH TỪ QUY PHÚC LỢ, KHEN THƯỠNG | 340.278.077 | 340,278,077 | - |


| Chì tiêu | Sỗ liệu sổ saich sau xử lý tài chính | Sồ liệu xác định lại | Chênh lệch |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | $(4)=(3)-(2)$ |
| (không sừ dụng cho SXKD) |  |  |  |
| TÓNG GLí TRİ TÀI SȦN | 45.114.740.491 | 120.891.332.539 | 75.776.592.048 |

Nguổn: Biên bán xác định giá trị đoanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

## III. NOI DUNG PHƯONG ÁN CÓ PHȦN HÓA

## 1. Hinh thrúc cồ phần hóa

Căn cứ Điểu 5 Nghị định số 126/2017/ND-CP ngày 16/11/2017 cùa Chính phú vế chuyển doanh nghiệp nhà nước vá công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nược đầu tư $100 \%$ vốn điểu lệ thảnh công ty cổ phẩn.
Căn cứ Công văn số $1832 /$ TTg-@MDN ngày $15 / 10 / 2015$ của Thủ tướng Chinh phú vể phương án tổng thể sấp xếp, đồi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tinh ĐắkLắk, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk là doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối khi thực hiện cố phần hóa.
Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh ĐăkLăk về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk.
Căn cứ đặc điểm thực tế tinh hinh kinh doanh cúa doanh nghiêpp.
Công ty lựa chọn hinh thức cố phần hơa: Bán một phẩn vốn nhà nước hị̣̂n có tại đoanh $\boldsymbol{n g h i e ̂ p}$.
2. Thông tin vê doanh nghię̂p sau cố phần hóa

Tên đầy đủ bầng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẢN CÀ PHÊ EA PÓK
Tên tiếng Anh: EAPOK COFFEE JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dich: EAPOK COFFEE
Tên viét tắt: EPC JSC
Trụ sợ chinnh: Km14, Tỉnh lộ 8, Thị trấn EaPốk, Huyện CuM'gar, tỉnh Đắk Lák
Điện thoại: $0500.3530281 \quad$ Fax: 0500.3530.225
Email:eapokcoffee@gmail.com
3. Ngành aghề kỉnh doanh sau cổ phần hóa

| TT | Tên ngành | Mã ngành |
| :---: | :--- | :---: |
| 1 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <br> Chi tiết: Mua bán hàng hóa thiết bì sàn xuất nông nghiệp | 4653 |


| TT | Tên ngành | Mâ ugành |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lơng, khi vả các sản phầm liền quan Chi tiết: Mua bàn xăng dầu và chất bối trơn động co | 5510 |
| 3 | Chăn nuôi trâu bò | 0141 |
| 4 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 5 | Chăn nuồi khác. Chi tiết: chăn nuôi động vạt hoang dã | 0149 |
| 6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) vá động yật sống. Chi tiết: Mua bán nông sản | 4620 |
| 7 | Mua bán vật tư nông nghiẹp | 4669 |
| 8 | Trồng cây cà phê | 0126 |
| 9 | Hoat động dich vư sau thu hoach: chế biến cà phê | 0163 |
| 10 | Sàn xuất phân bón và họp chất ni tơ | 2012 |

Sau khi cổ phần họa, Công ty có thể tiếp tục bồ sung nhưng các ngành nghề kinh doanh khác (nếu cần thiểt) dưới sự chầp thuận của Đai hội đồng cổ đồng của Công ty.
4. Cợcấu tổ chirc dư kiến cùa Công ty


## 5. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn đî̀̂̀u lệ

### 5.1. Vốn điều lệ

Căn cử kết quả xác định giáa trị doanh nghiệp giáa trị phần vốn nhả nước của Công ty tại thời điểm 01/01/2017, giá tri thực tể đoanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cá phê Ea Pốk để thực hiện cổ phần hóa là 119.878.503.602 đồng. Trong đó, giá tri thực tê̂ phần vốn nhà nước tai doanh nghiệp là: 99.474 .619 .354 đồng.
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và nhẳm tạo tiển để cho sự phát triển và bền vî̀ng của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi cû̃ng như tao nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh đoanh, Công ty xác định vốn điểu lệ của Cồng ty cổ phần nhu sau:
Vốn điều lệ : 99.475.000.000 VNĐ
Bằng chũ̃: Chín murơi chin tỳ, bốn trăm bảy murơi lăm triệu đồng
Số lự̛̛ng cổ phần : 9.947.500 cổ phần
Bằng chữ: Chín triệu bốn trăm báy muroi nghìn, năm trăm cố phàn

| Mệnh giá | $: \mathbf{1 0 . 0 0 0}$ đồng/cp |
| :--- | :--- |
| Loại cổ phần | : Cố phần phổ thông |

### 5.2. Cơ cấu vốn đî̀̀u lệ

Căn cứ Công văn sồ 1832/TTg-DMDN ngày 15/10/2015 của thủ tương Chính phủ̉ vể phương án tổng thể sấp xếp, đổi mởi công ty nông, lâm nghiiệp thuộc UBND tînh Đắk Lák, Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk là doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối khi thực hiện cổ phần hóa.
Căn cứ Quyết định số $1130 / \mathrm{Q} 円$-UBND ngày 22/04/2016 của UBND tỉnh Đăk Lák vể việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk. Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk để xuất cổ phần hóa theo phương án Nhà nước bán môt phần vốn Nhả nước tại Công ty. Co cấu vốn điều lê̂ theo cổ phần sờ hữu cùa các cổ đông như sau:
> Ty̌ lệ cổ phần Nhà nước nắm giự là: $36,00 \%$
$>$ Tỷ lệ cổ phần ưu đãi cho người lao đồng đang làm việ̣c tại Công ty theo số năm thực tế làm * việc tại khu vực nhà nước là (đã bao gồm số lượng cổ phần bán cho người lao động có hợp đồng nhặn khoán ổn định lâu dài theo số năm thực tế làm việc cho Doanh nghiệp) là: 6,15\%;
> Tẏ lệ cổ phẩn bán cho ngưởi lao động theo cam kểt số năm làm việc tại Công ty cổ phần là $0,62 \%$;
> Tỷ lệ cổ phần bán đấu giả công khai ra bên ngoải cho các nhả đầu tư: $57,20 \%$

Cụ thể cơ cấu vốn điểu lệ nhur sau:

| TT | Cổ đông | Số luy̧ug CP | Giaí trij tinh theo mệnh giai (VND) | Tỳ lệ so vớr VDL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Tỗng vỗn điều lệ | 9.947 .500 | 99.475,000,000 |  |
| I | Nhà nước | 3.581 .100 | 35.811 .000 .000 | 36,00\% |
| II | Bán ra bên ngoài | 6.366 .400 | 63,664.000.000 | 64,00\% |
| 1 | Người lao đọng trong Công ty | 673.900 | 6.739.000.000 | 6,77\% |
| - | Mua uru đãí theo thò̀ gian làm việc thưro tế tậ KVNN | 612.100 | 6.121.000.000 | 6,15\% |
| - | Mua tuu đ̛ãi theo thò̀ gian cam kế làm việc lâu dà̀ tại CTCP | 61.800 | 618.000.000 | 0,62\% |
| 2 | Conng đoàn | 0. | 0 | 0,00\% |
| 3 | Nhà đầu tư khác mua qua cuộc đầu giá cong khai | 5,692.500 | 56.925,000.000 | 57,23\% |
|  | Tồng ç̂̀mg | 9.947.500 | 99,475.000.000 | 100,00\% |

6. Phương thức bán cổ phần lần đầu

Việc bán cỗ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk được áp dựng theo phương thức bán đấu giả công khai quy định tại Khoản 2, Điếu 7 Nghi định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá là cơ sở để xảc định giá bán cổ phẩn cho nhà đẩu tư chiến lược (nếu có). Giá bán cho ngưởi lao động được mua cổ phẩn đựa trên mệnh giâ cổ phẩn.
Sau khi tổ chức bán đấu giá công khai, Ban chỉ đạo cổ phần hóa sê bán tiếp số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) theo phương thức thỏa thuận, theo quy định tại Điểu $37 \mathrm{Nghị}$ định sồ $126 / 2017 / \mathrm{N}$-CP ngày $16 / 11 / 2017$.
Trương hợp chảo bán công khai theo phương thức thỏa thuận mả vẫn không bán hết, số lượng cổ phần chưa bán được sẽ được điều chỉnh lại vốn điểu lệ, cơ cấu vốn điểu lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
7. Đối tượng mua cổ phần, chính sảch bán cố phẩn vợi giáa uru đãi

Đối tự̛̣ng mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cả phê EaPốk khi cổ phần hóa gồm:

- Cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty;
- Lao động ký hợp đồng nhận khoản ổn định lâu dài;
- Tổ chức công doàn;
- Các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua thông qua đấu giá (theo Điều $6 \mathrm{Nghị}$ định số 126/2017/NĐ-CP ngày $16 / 11 / 2017$ ).
7.1. Cổ phẩn bán với giá ưu đãi cho người lao động gián tiếp có tên trong danh sách thường xuyền của Công ty
Căn cư số liệu đăng ký mua cồ phần ưu đãi theo số năm công tác tại khu vực nhà nước của người lao động gián tiếp có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty tại thời điểm xác định giá trị đoanh nghiệp, số lượng cố phần uu đãi bán bán cho người lao động nhu sau:

| TT | Chì tiêu | Số người |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Tiêu chí xác định | Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp tại thời diểm xác định giá trị doanh nghiệp |
| 1 | Tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 01/01/2017 (người) | 633 |
| 2 | Tổng số lao động gián tiếp được mua cổ phần ưu đãi tại thời điểm xác định già tri doanh nghiệp (nguời) | 44 |
| 3 | Tồng số năm công tác được mua cổ phần (năm) | 957 |
| 4 | Tổng số cồ phần được mua ưu đãi (cố phần) | 95.700 |
| 5 | Loại cố phần | Cổ phần phồ thông |
| 6 | Điều kiện chuyển nhượng | Hạn chế chuyễn nhượng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cồ phần uu đãi |
| 7 | Giá chào bán | $60 \%$ giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá ( 10.000 đồng/cổ phần) |
| 8 | Thời gian thực hiện | Trước khi hoàn tất đợt đấu giáa công khai qua Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh |

Danh sách Cán bố công nhân viên đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi theo thời gian làm việc. thưc tế tại khu vưc Nhà nuớc theo Phụ lục đinh kèm.
7.2. Cổ phần bán với giá uru đảii cho người lao động nhận khoán vườn cây cả phê ồn định lâu dài với Công ty
Với đặc thủ ngành sản xuất nông nghiệp, Công ty hiện đang quản lý 498 lao dộng khoán và 91 lao động làm việc theo hợp đồng trồng màu. Trong đó có 589 lao động khoán có hợp đồng làm việc lâu đài ổn định với Công ty.
Theo Khoản 5 Điều 21 Nghị định 118/2014/ND-CP ngày 17/12/2014 của Chính phú: "Lao động có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu đài với công ty khi chuyển sang công ty cố phần được mua cổ phẩn ưu đãi như ngưởi lao động thường xuyên trong công ty".
Theo Mục c, Khoản 1, Điểu 42 Nghị định 126/2017/ND-CP ngày 16/11/2017: "Đối với người lao động đại diện cho hộ gia đình nhận khoán (mỗi hộ gia đình nhận khoán cử một người lao động đại điện) tại thởi điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa cô hợp đồng nhận khoán ồn định lâu đài với công ty nông, lâm nghiệp khi chuyển sang công ty cổ phần được mua tối đa 100 cồ phần cho mỡi năm thực tế đã nhận khoán với công ty với giá bán bằng $60 \%$ giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá ( 10.000 đồng/cổ phần).
Số lượng và giá trị cổ phần bán cho người lao động nhận khoán của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk như sau:

| TT | Chì tiêu | Số người |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Tiêu chí xác định | Người lao động nhận khoán ồn định lâu dài với công ty khi chuyền sang công ty cố phần |
| 1 | Tổng số lao động có Hợp đồng khoán lâu dài với Cőng ty được mua cổ phần ưu đãi (người) | 589 |
| 2 | Tổng số năm nhận khoán được mua cổ phần (năm) | 7.087 |
| 3 | Tổng số cồ phẳn được mua uru đãi (cổ phần) | 516.400 |
| 4 | Loại cổ phần | Cố phần phổ thông |
| 5 | Điều kiện chuyển nhượng | Hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu dải |
| 6 | Giá chào bán | $60 \%$ giả trị 01 cồ phần tính theo mệnh giá ( 10.000 đồng/cổ phần) |
| 7 | Thời gian thực hiện | Trước khi hoàn tất đợt đấu giá công khai qua Sở giao dịch chứng khoán |

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

| TT | Chì tiều | Số nguò̀i |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | TP.Hồ Chi Minh |

Danh sách Cán bộ công nhân viên đurợc mua cô phiếu uu đâi theo thời gian làm việc thurc té tại khu vire Nhà muớc theo Phu luc alnh kem.
7.3. Cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần trong thời hạn ît nhất $03 \mathrm{năm}$ (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu)
Theo quy định tại Khoản 2 Điểu 42 Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, giá bán cố phần cho người lao động theo thởi gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cố phần được xác định là giá khởi điểm được cơ quan đại điện chủ sở hữu phê đuyệt trong phương án cố phần hóa.
Căn cư tiêu chi vả điều kiện mua cổ phần theo cam kết làm việc lấu dài của Công ty TNHH MTV Cà phêe Ea Pốk sau khi chuyển sang công ty cồ phần và kết quả đãng ký mua thêm cổ phần của ngưởi lao động, tổng số cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo thời gian cam két làm việc lâu dài tại Công ty cồ phần là: 61.800 cổ phần, giá bán bằng giá khởi điểm. Số cồ phần này sẽ bị hạn chế chuyền nhượng trong thời gian cam kết làm việc.
7.4. Cổ phần bán với giá uru đãi cho Tồ chức Công đoàn

Tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH MTV Cả phê Ea Pốk không đăng ký mua cổ phần của doanh nghiệ̣p khi cổ phần hóa.

### 7.5. Cổ phần bán đấu giá công khai

Căn cứ theo Khoản đ, Điều 33 Nghị định $126 / 2017 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày $16 / 11 / 2017$, số lương cố phần bán đấu giả công khai ra công chúng như sau:
Số cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 5.692 .500 cổ phần (Năm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm có phẩn), với tồng giá trị theo mệnh giá là 56.925.000.000 đồng (Năm mươ sáu tỷ, chîn trăm năm mırơi hai triệu ảồng), chiếm tỷ lệ $57,23 \%$ vốn điều lệ.
Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo đúng quy địhh của Pháp luật.
Phương thức thực hiện đấu giá: Đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chưng khoán TP.Hồ Chí Minh;
Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần;
Thời gian bán đấu giá: sau khi cỏ Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Phuoong án cố phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk và theo Quy chế đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chi Minh.

### 7.6. Xử lý số lượng cổ phần không bản hết

## Số luợng cỗ phẩn không bán hết bao gồm:

- Số cổ phần người lao động từ chối mua theo phương án đả được duyệt;
- Số cồ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án đấu giá công khai đã được duyẹt;
- Số cổ phẩn nhà đầu tư trúng đấu giá công khai nhưng từ chối mua;


## Sẽ đượ xừ lý nhur sau:

(1) Trường hợp khồng có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần đấu giá, Ban Chi đạo thực hiện bán cổ phần cho người lao động theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Toàn bộ số lượng cổ phần chura bán được sẽ được điều chinh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
(2) Trương hợp chì có 01 nhả̉ đầu tư đăng ký mua cổ phần đấu giá, Ban Chỉ đạo thực hiệnn thóa thuận bán số lượng cổ phần không bán hết cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần đấu giá với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua, doanh nghiệp cố phần hóa thực hiện theo quy dịnh như mục (1).
(3) Trường hợp sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giả công khai đều từ chối mua, Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện theo quy dịnh tại muc (1).
(4) Trường hợp đã bán được một phần số cố phần chào bán trong cụ̣̂c đấu giá công khai, số lượng cố phần còn lại chưa bán được trong cuộc đấu giá công khai (bao gồm cá số lương cố phần các nhà đầu tư đ̛ã trúng giá nhung tù̀ chối mua) được thực hiện theo trình tư sau:
a) Ban Chỉ đạo tiếp tục thông bâo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giả hợp lệ (không bao gồm các nhà đầu tu đã trúng đáu giá trong cuộc đấu giá công khai) đế bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư này theo đúng khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cồ phằn còn phái bán.
b) Nếu không bán hết cổ phần cho cảc nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận, Ban Chi đạo tiếp tục thông báo đến các nhả đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai (không bao gồm các nhả đầu tư đã trúng đấu giá nhung từ chối mua) để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này với giá bản là mức giá đãa đặt mua tại phiên đấu giá của từng nhà đầu tư theo nguyên
tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trà cao nhất xuống míc thấp của cuộc đấu gia đâ công bố trở xuống cho đủ số lương cổ phần còn phải bán.
(5) Trường hợp vẫn còn số lượng cố phiểu không bán hết (baio gổm cả số lương cổ phẩn người lao động từ chối mua), toàn bô̂ số lượng cổ phần chura bán hết sẽ̃ được ban chi đạo cổ phần hóa điểu chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn điểu lệ vả thực hiện thoái vốn sau khi đoanh nghiềp đã hoạt động dưỡi hình thức công ty cố phần.
7.7. Kế hoạch đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chưng khoân Sau cổ phẩn hóa, Công ty dự kiển sē hoản tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chưng khoán Việt Nam và đãng ký giao địch trên hệ thống Upcom tai Sở Giao dịch chừng khoán Hà Nội trong vòng 90 ngảy kể từ ngày kết thúc đợ chào bán cồ phiếu ra công chúng.
8. Chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dư và nguồn chi trả

Công ty TNHH MTV Cà phê Eapok đã trinh và đã được UBND tính Đák Lák phê duyêt phương án giải quyết chính sách dôi dư khi cổ phần hóa cho lao động có tên trong đanh sách lao động thường xuyên của Công ty như sau:

- Chi phí giải quyết chính sách lao động dôi dur: 850.937.480 đồng (Tâm trăm nãm mươi triẹu, chin trăm ba mueơi bày nghìn, bốn trăm tám mu*ơi đồng).
- Nguổn chi trả: Căn cứ theo Phương àn sử dưng lao động của Công ty TNHH MTV Cà phê EaPốk đã được Ủy ban nhân đân tỉnh Đăk Lák phê đuyệ̣t, nguồn để chi trả chể độ chính sách cho người lao động được lấy từ:
+ Nguổn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp; và
+ Chi phi của doanh nghiệp
Chi tiết theo Phương án lao động đính kèm phương àn.

9. Chi phi cổ phần hóa

Tổng dự toán Chi phí cổ phần hóa đã đượ UBND tỉnh phê duyệt lạ: 605.000 .000 đổng. Cụ thể:

Bàng 11:Chi phí cổ phần hôa

| STT | Khoàn mụe | Chi phí CPH đề <br> nghị phê duyệt |
| :---: | :--- | ---: |
| $\mathbf{I}$ | Chi phí trực tiếp | $\mathbf{3 5 . 0 0 0 . 0 0 0}$ |
| 1 | Chi phi cho việc tập huấn nghiệp vư về CPH | 5.000 .000 |
| 2 | Chi phi Đại hội công nhân viên chức để triễn khai CPH | 20.000 .000 |

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

| STT | Khoàn mỵe | Chi phí CPH đê nghị phê duyĝ̣t |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 | Chi phí hoạt đồng tuyên truyền, công bố thông tin về doanh nghiệp | 10.000.000 |
| II | Chi phi thuê tư vấn và bán đấu gia | 330.000 .000 |
| 1 | Chi phi thuê tư vấn xác định già trị doanh nghiẹp | 210.000 .000 |
| 2 | Chi phi thuê tố chức trung gian bán đấu già cố phần lẩn đầu | 50.000 .000 |
| 3 | Chi phí lập phương án CPH, xây dựng Điểu lệ | 20.000.000 |
| 4 | Chi phí bán đấu già qua Sở giao dịch chựng khoán | 30.000 .000 |
| 5 | Chi phi Đại hội đồng cổ đông lần đầu | 20,000,000 |
| III | Thù lao cho Ban chi đģo và Tổ giúp việc CPH | 180.000.000 |
| 1 |  | 81.000 .000 |
| 2 | Thủ lao cho Tổ giúp việc CPH | 99.000 .000 |
| TV | Chi phi khác (tốt đa 10\% tổng máre chi phi CPH) | 60.000 .000 |
| 1 | Chi phi kiềm toán BCTC, xác định giả trị thực tế phần vốn Nhà nước, lập hổ sơ bàn giao tại thời điểm chuyển sang CTCP | 60,000.000 |
|  | Tổng cộng | 605.000.000 |

Nguồn: Cöng ty TNHH MTV Cà phê Eapok

## IV. PHƯONG ÁN SỮ DUUNG ĐȦT SAU CÓ PHȦN HÓA

Căn cú quyết địinh số 2228/Q円-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tỉnh Đẳk Lắk vể việc phề duyê̂t phương án sử dưng đất của Công ty TNHH MTV Cả phê EaPốk tại thị trấn EaPốk và xã CuSuê, huyện CưM'gar, tỉnh ĐắkLẳk (đ̛̈nh kèm phương án).

### 4.1. Diện tích đất Công ty được giậ lại để sản xuất kinh doanh:

Tổng diện tich đất công ty giû lai để sản xuất, kinh doanh là $673,47 \mathrm{ha}$, cụ thế:

| TT | Phurơng ain sừ dụng đât | Diȩ̂n tich |
| :---: | :---: | :---: |
| A | THEO HIEN TRANG SƯ DUNG ĐẢT | 673,47 ha |
| 1 | Đất nông nghiȩ̂p | 619,20 ha |
| - | - Đất trỏng cây lâu năm | 554,29 ha |
| - | Đất trồng cây hàng năm | 18,40 ha |
| - | Đất sán xuất nông nghiêp (đurờng lô giao thông nôi đồng) | 45,41 ha |

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pôk

| TT | Phurơng án sử dụng đẩt | Diện tich |
| :---: | :---: | :---: |
| - | Đất nông nghiẹp Khác (Trai chẵn nuôi) | 1,10 ha |
| 2 | Đất phi nông nghię̂p | 54,27 ha |
| - | Đất sán xuất kinh doanh phi nông nghiẹp | 12,91 ha |
| - | Đất cơ sở thé duc thê thao | 0,69 ha |
| - | Đất có mặt nước chuyên dưng | 40,67 ha |
| B | THEO ĐİA GIỚI HÀNH CHINH | 673,47 ha |
| 1 | Thị trấn Ea Pốk, huyện CưM'gar | 584,75 ha |
| - | Đất trông cảy lãu nām | 472,22 ha |
| - | Đất trồng cây hàng năm | 18,40 ha |
| - | Đất sán xuất nông nghiêp (đương ló giao thông nọi đồng) | 38,94 ha |
| - | Đất nông nghiệp khác (Trậ chăn muôi) | $1,10 \mathrm{ha}$ |
| - | Đát sán xuát kinh doanh phi nông nghiẹp | 12,73 ha |
| - | Đât cơ sở thê duc thê thao | 0,69 ha |
| - | Đất có mặt ntớc chuyên duing | 40,67 ha |
| 2 | Đất tại xã CuSuê, huyện CurM'gar | 88,72 ha |
| - | Đất trồng cây lâu năm | 82,07 ha |
| - | Đât sản xuát nông nghiẹp | 6,47 ha |
| - | Đất sán xuất kinh doanh phi nông nghiẹp | 0,18 ha |

4.2. Diện tich đất công ty bàn giao về địa phurơng:

Tổng điện tích đất công ty bản giao vể địa phương quản lý: 192,78 ha. Trong đó:

- Tai thi trấn Ea Pốk, huyện CuM'gar: $\mathbf{1 7 8 , 3 2} \mathbf{~ h a , ~ b a o ~ g o ̂ ̀ m : ~ đ a ̂ ́ t ~ t r o ̂ ̀ n g ~ c a ̂ y ~ l a ̂ u ~ n a ̆ m ~ 1 4 5 , 2 5 ~ h a ; ~}$ đất rừng phòng hộ 18,49 ha (đất rùng phòng hộ đổi Chư H'lâm, nằm trong diện tich 62 ha thuộc Khu danh lam thắng cảnh đồi Chư H'lâm của tỉnh); đẩt sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,07 ha; đất có mặt nước chuyên đùng 14,51 ha.
- Tại xã Cur Suê, huyê̂n Cur M 'gar: 14,46 ha (đất trồng cây lâu năm)
- Đối vơi diện tích 18,49 ha đất rù̀ng phòng hộ, UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thồn chủ trì phối hợ cùng Sỡ Tài chính xác định, thanh toán chi phi chăm sóc quàn lý bảo vệ rùmg cho Công ty theo quy định (nếu có).


### 4.3. Hình thức sừ dụng đất:

Theo quy định cùa pháp luật đất đai hiện hành.

## V. PHƯONG AN SỬ DUNG LAO ĐỌNG

Phương án Sử dụng lao động đã được UBND tỉnh Đăk Lắk phề duyệt ngảy 17/04/2018 tại Công văn số 793/QĐ-UBND đượ dinh kèm.

Bảng 12: Phurơng án sử dụng lao động sau cỗ phần hóa

1. Lao động làm việc thường xuyên theo hợp đồng lao động

| TT | Nôfi dung | Tổng số |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Tổng số lao động thường xuyên (theo HĐLO) tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cồ phần hóa (31/12/2017) | 191 |
| 1 | Số lao đông viên chức quản lý | 03 |
| 2 | Lao đồng thuộc bồ máy gián tiếp | 40 |
| 3 | Lao động trực tiếp sản xuất cô hợp đờng lao động không xác định thời hạn nhận khoán vườn cây cà phê, nhận khoán chăn nuôi bó vả nhạ̃n khoán sơ chế cả phê | 148 |
| II. | Tỗng sỗ lao động tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp lại, tại thời diểm 31/12/2017 | 182 |
| 1 | Số lao đông viên chức quản ly | 02 |
| 2 | Lao động thuộc bộ máy gián tiệp | 32 |
| 3 | Lao động ký hợ đổng lao động có nhận khoán vườn cây cà phê, nhận khoán chăn nuôi bò và nhận khoán sơ chế cà phê | 148 |
| III. | Tổng số lao động nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 63/2015/ND-CP và Nghị định 108/2014/ND-CP | 09 |
| 1. | Số viên chưc không bố trí được việc làm ơ công ty sau khi sẵp xếp lai (theo Nghi đinh 108/2014/ND-CP) | 01 |
| 2. | Lao đọng không bố tri đurợc viẹ̣c làm ơ cởng ty sau khi sắp xếp lại, phải chẩm dứt hơp đồng lao đông đươo tuyền dựg lần cuồ vào cồng ty trước ngày 21/4/1998, dôi dur: (Theo Nghi định 63/2015/NĐ-CP). TRONG ĐÓ: | 08 |
| a) ${ }^{\text {- }}$ | Số lao động nghỉ hưu trước tuối là cán bộ nhân viên nghiệp vụ thưa hành | 05 |
| b) | Số lao động đủ tuổi nghi hưu nhung thiếu thời gian đóng BHXH | 0 |
| c) | Số lao động phãi chấm dứt hợp đồng lao động | 03 |


| TT | Nọi dung | Tồng số |
| :---: | :---: | :---: |
| 3. | Lao đồng không bố trí dươc việc làm và phải châm dít hơp đởng lao aộng a̛rợc tuyền dụng lần cuối cùng vào Công ty, tì ngày 21/4/1998 (Theo Nghi ainh 63/2015/ND-CP) | 0 |

2. Lao động làm việe thường xuyên theo hơp đồng nhận khoán

| TT | Nội đung | Tồng sổ |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Tổng số lao động thường xuyên (theo Hơp đồng nhận khoán) tại thời điểm công bố giá trị doanh ughiệp cồ phần hóa (31/12/2017) | 443 |
| 1 | Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán sản xuất cà phê | 346 |
| 2 | Lao động làm việc theo hợp đồng trồng mảu | 82 |
| 3 | Số lao động làm việc theo họ̣p đồng nhận khoán chănn nuôi | 15 |
| II. | Tồng sổ lao động tiếp tục sử dụng sau khi sắp xếp lại, tại thời điểm 31/12/2017 | 443 |
| 1 | Số lao động làm việc theo họp đồng nhận khoản sản xuất cả phê | 346 |
| 2 | Lao đông làm việc theo hơp dồng trồng màu | 82 |
| 3 | Số lao động làm việc theo hợp đồng nhận khoán chăn nuôi | 15 |

## VI. PHƯƠNG ȦN SẢN XUÁT KINH DOANH SAU CÓ PHẢN HÓA

## 1. Chiến lurçe kịnh đoanh cuia Công ty sau cổ phần hóa

Trên cơ sở hiện trạng và kết quả phân tích, đảnh già trình hình của Công ty trước cố phần hơa, Công ty xác định chiến lược kinh doanh sau cổ phần hơa như sau:
Trước mắt ổn định và giữ vữg và phát triển sản xuất kinh doanh hiện tại, báo toàn và phát * triển vốn nhà nươ̛c, nâng cao đởi sống người lao động, góp phần giữ vừng ổn định an ninh trật tự tại địa phương.
Đồng thởi, đánh giá và quy hoạch laii toàn bộ đất đai của công ty. Thực hiện caii tạo những vùng đất cằn cỡi, hoang hóa. Đới với diện tich đất mặt tiền hiện đang làm trụ sở Công ty, Công ty sẽ sử dưng đất hiệu quả hơn như để làm địa điểm kinh doanh mua bán vật tư nồng nghiệp, phân bón...

Phát huy lại thế về đất đai, khi hậu để phát triển thêm câc sảnn phẩm nông nghiệp có giá tri cao, nâng cao hiệu quả sữ dưng đất đai, duy trì ngành nghể kinh đoanh truyền thống.
Xây dựng nển móng cho việc chế biển nông sân gẳn với vùng nguyên liệu. Dich chuyển đần cơ cấu xuất khẩu từ xuất khẳu các sản phẩm thô sang các sản phẩm nông nghiệp có giá tri gia tăng cao đáp úng tiêu chuần khăt khe của các thị trương phát triển trên thể giới.
Xây dựng và phát triển thương hiệu riêng có tính cạnh tranh quốc tế vể nông sản chế biến sạch. Xây dựng đội ngũ cán bọ̉ có trinh độ học vẩn, biết ứng dưng khoa học công nghề vào chăn nuôi trồng trơt, có trinh độ ngoai ngû và am hiểu thị trường thế giới. Nâng cao nhận thức và trinh độ cho các hộ nhận khoán, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2020

Dựa trển kết quà sản xuất kinh doanh năm 2017, cùng các dự báo của doanh nghiệp về tinh hình kinh tế, các biến động trong các yếu tố sân xuất kinh doanh, cùng vốn điểu lệ dự kiến sau cổ phần hóa, công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh giai đoan 2018-2020, $c u$ thể như sau:

Đon vi: Triệu đồng

| TT | Chî tiêu | ©VT | 2018 | 2019 | 2020 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 99.475 | 99.475 | 99.475 |
|  | Tốc đọ tăng truờng |  | - | - | - |
| 2 | Tồng số lao đông | Người | 631 | 631 | 631 |
|  | Tốc đọ tẵng triởng |  |  | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | Triệu đồng | 34.187 | 35.863 | 37.624 |
|  | Tốc aộ tăng truờng |  | 4\% | 4\% | 4\% |
| 4 | Tổng chì phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp | Triêu đồng | 4.102 | 4.304 | 4.515 |
| 5 | Lơi nhuân trước thuế | Triệu đồng | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
|  | Thuể suất TNDN 20\% |  | 20\% | 20\% | 20\% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 1.760 | 1.840 | 1.920 |

Nguổn: Công ty TNHH MTV Cà phẻ Eapok

Ba năm đầu sau cổ phẩn hớa là khoàng thỡ gian doanh nghiềp tái cơ cấu laii. Việc cải tạo lại đất đai, chuyển địch và nâng cao năng suất cây trồng đời hởi một lượng vốn và có thời gian để mang lại kết quà. Đồng thởi với việc tìm kiểm mơ rộng thị trường tiêu thụ mới sẽ khiến công ty khó đat được mức tăng trưởng nhanh trong những năm đẩu. Do đó Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 3 năm tới với mức tăng trưởng binh quân $4 \% / n a ̆ m$. Quy mô vốn sẽ được mở rộng nhằm đáp úng nhûng kể hoạch phát triển đài hạn và giàm lệ thuộc vay vốn từ các tổ chức tin dụng.

## 3. Giài phâp thưe hiện kế hoąch kinh doanh

## * Giaíl pháp vể đất đai

Tiếp tuc tăng cường quản lý, sữ dụng đúng mục đich, có hiệu quâ, đúng quy định của pháp luật về luật đất đai. Toàn bồ điện tich đất rừng cũng như số cây rùng tự nhiên được bảo quàn tốt. Quỹ đất giao thổng, đất chuyên đủng bố tri phù họp trong cống tâc sã̃n xuất.
Thực hiện quản lý và sử đụng đất theo đúng Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 22/08/2017 của UBND tinh vể việc phê duyệt phương án sử dưng đất của Công ty TNHH MTV cà phê Eapok tai thị trấn Ea Pốk và xã $\mathrm{Cư} \mathrm{Suê}, \mathrm{huyê̂n} \mathrm{Cu} \mathrm{M}^{\prime}$ gar, tỉnh Đák Lắk.

## * Giải pháp vể quản lý, su̇ dung rùrng

Đối với rùmg trổng lảm đai rừng chăn gió, che bóng cho cà phê tiếp tục trồng mởi để che phủ kin trên toàn bộ diện tich cà phê công ty quản lý và được đấu tư chăm sóc, bào vệ tốt để cây rừng sinh trường phát triển tốt.

## * Giài pháp về tài chính, đả̉u tur, tín dụng

Tiếp tục phàt huy công cụ tài chính hiện có, công tác vay tin dụng sử dụng đúng mưc đích, trả nợ vay đúng hạn, trược hạn để giảm nợ vay đổng nghĩa với giảm lải suất vay, tổ chức thu nọ̣ tồn đọng để huy động vốn vào sản xuất.
Trên cơ sở xây dựng định hướng hoạt động sân xuất kinh doanh, tỉnh toán nhu cẩu đầu tư trong 5 năm tới. Từ đô xây đựng kế hoạch huy động vốn, đặc biệt là nguổn vốn trung và đại hạn đáp úng muc tiêu phát triển.
Rà soát đánh giá lại toàn bộ chi phi. Xây dựng định mức chi phi phù hơp.
Giảm đần lệ thuộc vào vổn vay ngân hàng. Quá trình cổ phần hóa mở ra cho Công ty một phương thức huy đông vốn mới đó lả huy đông vốn thông qua thị trường chưng khoán. Đây là nguồn vốn có chi phí rẻ hơn so với việc vay vốn, đặc biệt là vốn trung dài hạn tại các tố chức tín đưng và không cẩn tải sản thể chấp. Muốn thực hiện tốt kênh huy động vốn nảy, Công ty cần phải thay đối trong phương thức quản trị. Minh bạch và lảnh mạnh hóa tinh
hình tải chinh. Xây dựng được kế hoạch kinh doanh bải bẳn phât huy được hết nhừng tiềm năng lợi thế của minh. Từ đó mới có thể thu hút các nhà đầu tư tham gia.
Hảng năm tiến hành trích lập dự phòng rúi ro và xử lý cảc khoản nơ khó đôi theo quy đinh hiện hành.

## * Giải pháp về cơ cẩu cây trổng

Tiếp tực phảt huy thể mạnh vể cây trổng cà phê. Phát triển diện tich trồng cà phê hợp lý tại các vùng đất đượ giao;
Đầu tư thâm canh tăng năng suất cà phê trên môt diện tich
Giû̀ vûng chu kỳ phát triển của vươn cây cả phê, ổn định năng suất lâu dải, bển vūng.
Quản lý chặt chẽ từ khảu chọn giống, đẩu tư thâm canh, chăm sóc theo tiêu chuẳn cả phể sạch, chất lương cao

## * Giài pháp về chăn nuôi:

Trước mắt phát triển đàn bò sữa để có thể cung cấp sữa tươi cho thị trường địa phương. Tiến tới xây dưngxưởng chế biến sữa và hình thành nên thương hiệu riềng vể sưa tươi và các sản phâm từ sữa.
Lưa chọn và thay đối giống bò trong chăn nuôi. Giống bỏ hiện tại cho năng suất thấp, thời gian chăm sóc lâu, chất lương thịt không cao. Do đó Công ty sẽ dần thanh lý đàn bò cũ để thay thế bẳng chăn nuôi giống bò mới.
Căn cứ vào hiệu quả kinh tế hảng nãm để nâng quy mô đản bó, mỡ rọ̃ng mô hinh nuôi gia công các hộ đổng bảo đân tộc. Đầy mạnh công tác khoán đển sản phẩm cuối cùng trong chăn nuôi bò.
Tiền tới xây dựng xướng giết mồ đạt tiêu chuần an toàn vệ sinh thực phầm.

## * Giäi pháp vể lao đông

Ôn định tâm lý, tạo niềm tin cho toàn thể người lao động vể định hương chiến lược của Cồng ty. Cổ phần hóa là cơ hội để Công ty chuyển mình trong cơ chế quăn lý, tự chủ hơn trong hoạt động sản xuât kinh doanh. Ngưởi lao động có cơ hôi phát huy thế mạnh vả sự tự chú.
Công ty tiếp tưc sữ dưng lực lượng lao động đang làm việc theo hợp đổng lao động ngành v chăn nuối, chế biến xuất khấu cà phê và người nhận khoán vườn cây theo hợp đồng giao khoán đã ký. Mục tiêu của Công ty là phải đảm bảo Công việc ổn định lâu dài cho lao động là người đổng bào dân tộc.
Tiến hành tuyển đưng dựa trên yêu cẩu thựe tế của tình hỉnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuyển dụng những nhân sự có trình độ và thải độ làm việc tốt.

Đối với các hộ làm khoán, cần tuyên truyền cho bà con về kiến thức nông nghiệp, ky năng quân trị tài chính. Đồng thời giải thích rô về định hướng của công ty trong thời gian tởi. Đối với mỗi sự thay đổi trong cơ cấu cây trồng, cần lắng nghe ý kiến cưa bà con. Giải thích cặn kẽ sự hợp lý khi chuyển đối cơ cấu cây trồng. Tránh tình trạng sản xuất manh mún, tuy duy ngắn hạn.
Để ổn định tình hình chính trị cũng như đạt được các mục tiêu đã để ra cẩn tiếp tục duy trì và ổn định diện tích trồng cây cà phê hiện đang có là 402,41 ha theo mô hình khoán sản phả̉m phủ hợp. Đối với 496 họp đồng đang nhận khoân vườn cây cà phê (trong đó có 150 hợp đồng nhận khoán có ký HĐLĐ và 346 họp đồng nhận khoán không ký HĐLĐ) đến $31 / 12 / 2018$ sẽ hết hiệu lực 449 hợ đồng, cần duy trì và tiếp tục kế thừa it nhất trong 3 nâm.

## * Giài pháp về khoa hgc công nghệ

Tin học hóa tất cả các līnh vực có thể áp đụng như: Kể toán tải chỉnh, quản lỷ nhân sự, bảo vệ kho tàng, tài sản, thông tin thị trường v.v.
Tiếp tục kết hợp với các nhà khoa học, đưa tiến bộ công nghệ vào sản xuất: Tái canh cà phê, nghiên cứu tạo giống tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Về ngành chăn nuôi bò: Chọn lọc, thay thế dần đàn bò cái sinh sản, đảm bảo quy mô đản ốn định. Làm tốt công tác thú y để giữ vững danh hiệu cơ sở an toản dịch bệnh. Đẩy mạnh việc áp dưng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành chăn nuôi. Duy trì giữ vững cơ sở chăn nuôi luôn luôn "An toản dịch bệnh".
Sản xuắt phân vi sinh để bón cho vườn cây của Công ty và cung cấp ra thị trương, nhẳm tận dụng phụ phầm trong chăn nuôi, sản xuất cà phê và các loại cây trồng khác, gốp phần làm giảm thiểu ô nhiễm mồi trường và phát triển nển nông nghiệp bền vững.
Đẩu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới điện toản công ty (gồm đơn vị đội 2 và vùng 40 ha đội 3 ).

## Giäi pháp về chế biến

Nâng cao khả năng cạnh trạnh sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh cao đó là: Duy trì tốt công tác chế biến uớt cà phê theo chứng nhận UTZ Certified cho công tác xuất khấu. Tăng * cuờng và củng cố nguồn nhân lụ̣c cho công tác thu mua chế biến cà phế xuất khấu để phát huy hết công suất máy móc, thiết bị, kho tàng nhà xường nhằm, tạo ra lọi nhuận cao cho đoanh nghiệp, tránh rưi ro thua lỗ, làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính chung của công ty. Tiếp tục sản xuất các sån phẩm có chứng nhận quốc tể như UTZ Certified và phát triển cà phê theo chi dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột.

Tiến tới xây dựng nhà máy chế biến nông sân gắn với nguồn nguyênn liệu đề tạo ra nhûng sản phầm có giá trị gia tăng cao.

## * Giäi pháp vể thỉ trucờng

- Để tận đụng được cơ hợi xuất khẩu nông sản vào các nước phát triển, thách thúc đối với các doanh nghiệp trong nước đến từ việc bảo đảm chất lượng khi phải tuân thủ các tiều chuần khắt khe của thị trường chất lượng và vệ sinh an toàn thực phấm,
- Định hướng sản xuất kinh đoanh, chiến lược cơ cấu giống cây trổng phải xuất phát từ việc phân tích, đảnh giá và đự báo thị trưởng. Việc nảy rất cần được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm và am hiểu thị trường.
- Tích cực tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm của Công ty. Việc phụ thuộc vảo một thị trường hay một vài nhà phân phối sẽ̃ khiến Công ty bị động và có thể bị ếp giá. Do đó vể mặt dài hạn Công ty có thể tự xây dụng mạng lưởi kinh doanh nhằm tiếp cận và đưa sàn phẩm trực tiếp ra thị trường.
- Tham gia hội chọ triển lâm giới thiệu sản phẩm của Công ty, kều gọi hợp tác đẩu tư với các đối tác trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh cà phê chất lượng cao xuất khẩu đến các thị trương khó tính như châu Ảu, Nhật Bản, My̛ để nâng cao giá trị gia tăng. Trước mắt, Công ty cần phải khai thác triệt để thị trường trong nước để tiêu thụ cà phê rang xay.

4. Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần

Dự thảo điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần: Xem phụ lục kèm theo Phương án.

## VII. TƠ CHỨC THƯC HIẸN

Bảng 13: Lịch trình triển khai hoàn tất công tác cổ phẩn hóa

| TT | Nội đung công việc | Thời gian dư kiến |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Phương án cố phần hóa: | Tháng 6/2018 |
| 2 | Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động | Tháng 6/2018 |
| 3 | Tổ chức bán đấu giá công khai | Tháng 6/2018 |
| 4 | Xử lý số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) | Tháng 7/2018 |
| 5 | Báo cáo kết quà bán cổ phần với Ban chỉ đạo cổ phần hoá Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ (nếu có) | Tháng 7/2018 |
| 6 | Tồ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | Tháng 9/2018 |
| 7 | Hội đồng quản trị bầu Chủ tich HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần | Tháng 9/2018 |


| TT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến |
| :---: | :---: | :---: |
| 8 | Sau khi có quyết định bổ nhiệ̣m Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng mớ; Công ty sê làm thủ tục đăng ký kinh doanh và xin cấp đấu mởi, tiển hành in Sổ chưng nhận sở hữu cổ phần | Tháng 9/2018 |
| 9 | Xác định lại giá trị PVNN tại thời điềm chinh thức trở thành công ty cổ phần và hoàn tất thú tục bàn giao Công ty | Tháng 11/2018 |
| 10 | Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chưng khoán Hà Nội (nếu đáp úng đủ điều kiện niếm yết) | Quý 1/2019 |

## PHÅN 3: ĐĖ XUÅT, KTEN NGHI VÀ KÊT LUÅN

## I. Đề xuất, kiến nghị

1. Để nghị các sở ban ngành hướng đẫn để giải quyết cấp kinh phí chi trả cho số lao động đôi dư, do sấp xếp đối mới doanh nghiệp nhà nước cổ phẩn hơa khi có chính sâch của Nhà nước ban hành.
2. Đối với diện tích 18,48 ha đất rừng phòng hộ đồi Chư H'lâm, nẳm trong diện tích 62 ha thuọ̀c Khu danh lam thắng cảnh đổi Chư H'lâm của tỉnh, được giao trả vể cho địa phương quản lý, bố tri vả sử dụng, nhưng từ trước tới nay Công ty vẫn tổ chức lực lượng thường xuyên kiềm tra, quán lý bảo vệ và đả tồ chức chức trồng thêm hơn 2000 cây rừng (Sao, Dầu nước). Hiện nay cây sinh trưởng phát triển tốt.
Kinh phí thụcc tế Công ty đã đầu tư cho công tác trồng rừng, chăm sóc vả quản lỷ bảo vệ nhu sau:

- Trồng và chăm sóc rùng: 13.294.300 đồng
- Quản lý bảo vê̂ rù̀ng: 2.014.314.750 đồng
- Tống cợng: 2.027.609.050 đồng.

Chi phí này chưa được đưa vào xác định giá trỉ phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giả trị đoanh nghiệp để cổ phần hóa. Công ty để xuắt thuê đơn vị tư vấn đánh giá lại giá trị công ty đã đầu tư cho công tác trồng rừng, chăm sóc và quàn lý bảo vệ rừng theo hiện trạng thực tế tại thời điểm bản giao doanh nghiệp cổ phần và điều chỉnh tăng giá trị Phần vốn nhà nước.
3. Đối với tài sản "Hội trường công ty" dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (hội nghị, hội họp, khánh tiết...) được đầu tư bằng nguổn Quŷ phúc lợi của Công ty, số tiền đầu tư ban đầu là 1.366.083.374 đồng, giá trị theo đánh giá lại là 1.270.457.538 đồng. Để nghị UBND tỉnh trích số tiền thu từ cổ phẩn hóa hoàn nhập lại quŷ phúc lợi cho người lao động để chì cho người lao động theo quy định tại Điều 19 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.
4. Sau khi Công ty thực hiện bán đấu giá cổ phẩn lần đầu tại S ở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đề nghị UBND tỉnh và các sở ban ngành hỗ trạ, chì đạo để Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phằn.

## II. Kết luận

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk được thực hiện theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư $100 \%$ vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Qua việc đánh giá lại quá trình chuyểñ đồi, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk nhận thấy, khả năng thực hiện cổ phần hóa là khả thi, phù hơp trong giai đoạn trước mắt và lâu đài đế nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Công ty kính đề nghij các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê̂ duyệ̀t và tạo điều kiện tốt nhất để Công ty tiếp tục triển khai thụ̣c hiện các bước tiếp theo theo lộ trình và kế hoạch cố phần hóa như quy định.

Đăk Lắk, ngãy 3 J̛hhảng 5 năm2018
Noi nhận:

- UBND tinh;
- Ban ĐM\&PTDN tinh (A.Hà-PCT);
- Ban chi đqо CPH;
- Cty TNHH MTV Cà phê EaPôk;
- Lura BCD (Minh-9b).

T/M BAN CHİ ĐĄO CÓ PHÀN HÓA


Hừñ Quóc Thích

