TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

 Số: 802/CPCNNB-KTTC *Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2019*

**Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

 **- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW) đạt 11.456 triệu đồng. Trong năm 2017, Công ty đã có điều chỉnh hồi tố số liệu của Biên bản kiểm toán Nhà nước năm 2017 và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012, 2014, 2016 làm cho kết quả kinh doanh trước và sau thuế thay đổi như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Mãsố | Trình bày trên báo cáo năm nay | Đã trình bày trên báo cáo năm trước | Điều chỉnh theo KTNN | Ghi chú | Điều chỉnh quyết toán thuế các năm trước (5) |
|   |   | VND | VND | VND |   | VND |
| **Bảng cân đối kế toán** |   |   |   |   |   |   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 9.382.361.854 | 8.411.464.234 | 970.897.620 |  (1)  |  -  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 151.094.126.337 | 145.441.274.870 | 5.652.851.467 |   |  -  |
| *Nguyên giá* | *222* | *347.848.492.286* | *340.855.015.281* | *6.993.477.005* |  *(2)*  |  -  |
| *Giá trị hao mòn luỹ kế* | *223* | *(196.754.365.949)* | *(195.413.740.411)* | *(1.340.625.538)* |  *(3)*  |  -  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |  19.075.074.859  | 23.722.428.782 | (4.647.353.923) | *(2), (3)* |  -  |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 5.810.501.954 | 5.178.334.211 | 1.809.637.261 |  (4)  | (1.177.469.518) |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 15.890.784.722 | 14.546.557.301 | 166.757.903 |   | 1.177.469.518 |
| *LNST chưa phân phối lũy kế tới cuối năm trước* | *421a* | *4.267.469.518* | *3.090.000.000* | *-* |  (4)  | *1.177.469.518* |
| *LNST chưa phân phối năm nay* | *421b* | *11.623.315.204* | *11.456.557.301* | *166.757.903* |  (4)  |  -  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh** |   |   |   |   |   |   |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 604.217.831.247 | 603.317.756.247 | 900.075.000 |  (1)  |  -  |
| Chi phí bán hàng | 25 | 107.439.652.072 | 108.383.751.796 | (944.099.724) |  *(3)*  |  -  |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 14.547.801.947 | 12.703.627.223 | 1.844.174.724 |   |  -  |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 2.890.276.935 | 1.212.860.114 | 1.677.416.821 |  (4)  |  -  |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 11.623.315.204 | 11.456.557.301 | 166.757.903 |  (4)  |  -  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Báo cáo lưu chuyển tiền tệ** |   |   |   |   |   |   |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 14.586.393.231 | 12.742.218.507 | 1.844.174.724 |  (4)  |  -  |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 25.186.366.378 | 23.845.740.840 | 1.340.625.538 |  (4)  |  -  |
| (Tăng)/ Giảm các khoản phải thu | 09 | (805.093.477) | 165.804.143 | (970.897.620) |  (4)  |  -  |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay, thuế TNDN phải nộp) | 11 | 22.239.791.016 | 22.107.570.576 | 132.220.440 |  (4)  |  -  |
| (Tăng)/ Giảm chi phí trả trước | 12 | (10.539.561.273) | (15.186.915.196) | 4.647.353.923 |  (4)  |  -  |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (55.466.694.656) | (48.473.217.651) | (6.993.477.005) |  (4)  |  -  |
| Giải thích: |   |   |   |   |   |   |
| (1): Tăng doanh thu do áp sai đơn giá cho đối tượng sử dụng nước. |   |
| (2): Nguyên giá TSCĐ tăng do điều chỉnh giảm chi phí trả trước dài hạn và tăng lại chi phí phân bổ đã trích vượt so với khung khấu hao tài sản. |   |
| (3): Điều chỉnh giá trị phân bổ và giá trị khấu hao TSCĐ. |   |
| (4): Các khoản thuế phải nộp, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thay đổi tương ứng với các điều chỉnh nêu trên.(5) Điều chỉnh quyết thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012, 2014, 2016 theo cách tính thuế của Kiểm toán Nhà nước. |   |

Trân trọng kính chào.

**GIÁM ĐỐC**

 ***Lý Thành Tài***

***Nơi nhận:***

* Như trên;
* Lưu VT.