|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021
 của EVN*GENCO3***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày

17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính Riêng, báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 như sau:

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;

- Báo cáo kiểm toán độc lập;

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty:

Đvt: triệu đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN** | **BCTC Riêng** | **BCTC Hợp nhất** |
| 1. Tài sản ngắn hạn |  17.600.479  |  18.823.829  |
| 2. Tài sản dài hạn |  47.849.363  |  49.133.370  |
| **TỔNG TÀI SẢN** |  **65.449.841**  |  **67.957.199**  |
| 1. Nợ phải trả |  49.844.617  |  50.548.049  |
| 1.1 Nợ ngắn hạn |  10.008.017  |  10.457.422  |
| 1.2 Nợ dài hạn |  39.836.601  |  40.090.627  |
| 2. Vốn chủ sở hữu |  15.605.224  |  17.409.149  |
| 2.1. Vốn góp của chủ sở hữu |  11.234.680  |  11.234.680  |
| 2.2. Thặng dư vốn cổ phần |  |  6.015  |
| 2.3. Vốn khác của chủ sở hữu |  |  47.147  |
| 2.4. Quỹ đầu tư phát triển |  507.193  |  696.714  |
| 2.5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |  |  15.890  |
| 2.6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  3.863.350  |  5.027.205  |
| *- LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước* |  841.447  |  1.886.156  |
| *- LNST chưa phân phối của năm nay* |  3.021.903  |  3.141.049  |
| 2.7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |  |  381.498  |
| **TỔNG NGUỒN VỐN** |  **65.449.841**  |  **67.957.199**  |
| **B- KẾT QUẢ KINH DOANH** | **BCTC Riêng** | **BCTC Hợp nhất** |
| 1. Tổng doanh thu |  37.072.443  |  39.254.855  |
| 2. Tổng chi phí |  33.346.018  |  35.342.698  |
| 3. Lợi nhuận trước thuế |  3.726.425  |  3.912.157  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế |  3.021.903  |  3.178.918  |

Thực hiện theo quy định, Tổng công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo giải trình lợi nhuận đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty: <https://www.genco3.com>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* HĐQT, BKS/EVN*GENCO3*;
* Ban TGĐ/EVN*GENCO3*;
* VP, các Ban EVN*GENCO3*;
* Lưu: VT, TC-KT, TH.
 |  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH** |
|  |
|  |