CÔNG TY CỎ PHẢN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SẢI GÒN
Lô 4-6-8, Đường $1 \mathrm{~A}, \mathrm{KCN}$ Tân Tạo, Quận Binh Tân, TP.HCM, Việt Nam ĐT: 37541802-37541889

Fax: 37541808-37541891
Email: aptco@apt.com.vn
Web: www.apt.com.vn

## BÁO CÁO KÉT QUẢ

## HOẠT ĐỘNG SĂN XUȦT KINH DOANH NĂM 2013

## \& PHU'ƠNG HƯÓNG NHIẸM VU NĂM 2014

## A. TİNH HİNH THỤCC HIẸN SXKD NĂM 2013:

## I. TÌNH HINH CHUNG:

Bước vào nảm 2013 Công ty đối mặt với những thách thức khó khăn to lớn do hậu quả của những thua lỗ khó khãn cùa giai đoạn sau cố phần hóa đến khi có kết luận Thanh tra, thêm vào đó cuộc khúng hoảng kinh tể trong và ngoài nước vẫn đang tiếp diễn dẫn đến đôii lúc Ban Điều hành và tập thể Công nhân Công ty tưởng chừng như không thể vươt qua được.

## 1. Khó khăn:

- Tỉnh hình kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, những rào cản thương mại tại các nưởc nhập khầu tiếp tụ̣c gia tãng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiếu khó khăn, thách thức, biểu hiện tẵng trương của nền kinh tế thấp, lạm phát có giảm tốc độ tăng nhưng vẫn ở mức cao, sức mua giảm, hàng hoá tồn kho nhiều, chi phỉ đầu vào tăng cao, lãi suất đù đã điều chỉnh nhưng vẫn cao, nhiều doanh nghiệp đã phài giải thể hoặc tạm ngumg hoạt động.
- Sản phẩm trên thị trường nội địa đang cạnh tranh gay gắt, chiết khấu đưa hàng vào siêu thị đều ở mức trên đưởi $20 \%$ / tổng doanh thu, trong khi sức mua của nền kinh tế suy giàm, thậm chí sức tiêu dùng có thể còn tăng trương âm.
- Giá điện, nước và các chi phí nguyên vật liệu đầu vảo đều tãng, chi phí khấu hao lớn (trên 6 tẏ/năm) cūng ảnh hưởng rất lởn đến chi phí và giá thành sản phẩm cuaa đơn vị trong khi giá bán không tăng, thậm chí có mặt hàng còn giảm giả .
- Những công nhân làm việc lâu năm, tay nghề cao có khuynh hưởng nghỉ việc để được lãnh trợ cấp. Số công nhân mởi tuyền vào, chưa có sự gằn bó với Công ty, từ đó làm tăng chi phi trợ cấp nghỉ việc và phí đào tạo, năng suất lao động thấp, định mức tiêu hao nguyên vật liệu cao, năng lực c̣ạh tranh giảm, đồng thời những nhán viên kinh doanh có kinh nghiệm, năng lực cūng có khuynh hưởng tìm cách ra đi không gắn bó với

Công ty, những ngưởi mới tuyển vào thay thế chưa có kinh nghiệm trong công tác, làm hạn chế hoạt động kinh doanh.

- Các nưởc nhập khẩu hàng thủy sản đang tăng cường sự kiểm tra về vệ sinh an toản thực phầm, trong khi nguồn nguyên liệu của Việt Nam không kiểm tra, quản lỷ hết được việc sừ dưng thuốc kháng sinh trong quá trinh nuôi, cûng như cách bảo quàn trong quá trỉnh đánh bắt của ngư dân nên rất dễ bị nhiễm vi khuần và khảng sinh.


## 2. Thuận Iợi:

- Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ tữ phía lãnh đạo Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV trong công tác tái cấu trúc và ồn định sản xuất kinh doanh.
- Sự đổng thuận của cổ đông, sự chi đạo sâu sát, kịp thởi của HĐQT Cōng ty trong các hoạt động sàn xuất kinh doanh, công tảc tái cấu trủc đã giủp Công ty từng bước ồn định đởi sống vật chất vả tinh thần của người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc, Đảng ủy, các Đoàn thể và người lao động đã luôn luôn đoản kểt quyết tâm vượt qua nhựng khỏ khăn nhằm ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Công ty với một diện mạo mỡi, sức sống mới.
- Một số thị trường xuất khả̉u: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.... đang có sụ tăng truởng trỡ lại về tiêu thụ hàng thủy sàn Việt Nam.
- Các Xưởng Chế biến được sửa chữa nâng cấp thường xuyên nên qua các đợt kiểm code xuất khẩu đểu đạt loại B đây lâ điểu kiện thuận lợi để phát triển thị trường nội địa, xuất khấu và thương hiệu APT.
II. KÉT QUẢ THỰC HIẸN CÁC CHİ TIÊU SẢN XUÁT KINH DOANH NĂM 2013:

| Chì tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | \% thực <br> hiện/ KH |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | B | 1 | 2 | $\begin{gathered} 3 \\ =2 / 1 * 100 \% \end{gathered}$ |
| - Doanh thu | Tỳ đồng | 175 | 180,321 | 103\% |
| - Kim ngaph XK | USD | 4.000 .000 | 3.497 .270 | 88\% |
| - Lợi nhuận | Tỳ đồng | 4 | 4,544 | 113\% |
| - Đầu tur - sữa chữa | Tỷ đồng | 4,761 | 4,726 | 99,3\% |
| - Thu nhập bình quân (triệu đồng/ngırời/tháng) | Triệu đồng | 4,2 | 4,42 | $105 \%$ |

(Chì tiêu lơi nhuạn trên là thuần tưy từ kết quả hoạt đông kinht doanh, không tinh phà̀n phát sinh lỗ cuaa nhừng nảm trưởc đáy, lãi phải trả cho Ngán hàng Phuơng Nam vả các khoản trich lâp dur phòng và hoàn nhập (nếu có)).

## III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ:

## 1. Nhû̃ng mặt làm được:

- Công tác điều hành: Dù trong điều kiện gặp khó khẵn về mọi mặt, nhưng Ban điểu hành Công ty đã luôn luôn động viên tư tường cho người lao động an tâm gẳn bó vá lảm việc hết minh vi sự tồn tại của Công ty. Ban điều hành, Đảng ủy, cảc đoản thể và tập thể người lao động đã đoàn kết cùng Công ty vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành những chi tiêu của kế hoạch 2013 về doanh thu, lọi nhuận và thu nhập bình quân của người lao động. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Doanh thu thực hiện 180 tỷ 321 triệu đồng đạt $103 \%$ kể hoạch ( 175 tỷ đồng), đồng thời với biện pháp quản lý chặt chẽ̃ chi phi, định mức tiếu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phi tại đơn vỉ, phần lớn các chi phí như vật dụng, công cư, dụng cụ, sửa chữa, vật tư, bao bì đều giảm hơn so với cùng kỳ nên chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập của người lao động đều vượt so với kế hoạch, cụ thể lọi nhuận thực hiện 4 tỷ 544 triệu đồng đạt $110 \%$ kể hoạch ( 4 tỷ), thu nhập bình quân thực hiện 4.420 .000 đ/người đạt $105 \%$ kế hoạch (4.200.000ä/người).


## - Công tác Sản xuất chế biến:

+ Hoạt động sản xuất chế biến của Công ty nåm 2013 thực hiện 7.050 tẩn dạt $107 \%$ kế hoạch ( 6.605 tán), trong đó Xưởng Đông lạnh Thẳng Lơi thực hiện 6.180 tấn đạt $110,3 \%$ kế hoạch ( 5.600 tấn), Xường Chế biến thực phả̉m Thủy hài sản APT thực hiện 870 tấn đạt $86,5 \%$ kế hoạch ( 1.005 tấn).
+ Thường xuyên xây dựng và hoàn thiện các định mức sản xuû́t, định mức năng suất lao động phủ hợp với thực tế làm cơ sở cho việc quản lý chi phí trong hoạt động sàn xuất cho Xưởng Thẳng Lợi, Xưởng Chế biến thực phầm Thùy hải sàn APT , Xưởng đồ hộp, Xường Nưởc mắm.
+ Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, bảo đảm cơ sở vật chất luôn đạt yêu cầu về VSATTP, duy trì code xuất khẩu và công tác quản lý chất lượng là một trong những tiêu chi hàng đầu trong hoạt động sàn xuất.
+ Hoạt động sản xuất đã tận đụng tối đa công suất máy móc thiết bi, đạt trên $90 \%$ công suất nhà máy, trong đỏ hàng tự doanh chiểm $30 \%$ / tổng sàn lượng sản xuất và trong cơ cấu hàng tự doanh thi hảng xuất khẩu chiếm $60 \%$ và nội địa chiếm $40 \%$.


## - Công tác kinh doanh xuất khẩu:

+ Kim ngạch xuất khẩu trực tiếp thực hiện 3.150.000 USD đạt $95 \%$ kẻ̉ hoạch (3.300.000 USD).
+ Duy trì được một số khách hảng xuất khấu truyền thổng, đồng thởi mở rộng thêm thị thị trường và khảch hàng mới, phát triển thêm một số mặt hàng mới, trong đó mặt hàng chù lực cá Điều hồng, cá trê, cá lóc, cá rô,... có nguồn nguyên liệu do Công ty tự nuôi trồng.
+ Ngoài ra, Công ty đã xuất thử nghiệm một số mặt hàng chả giô, dậu bắp qua thị trường Han Quốc và đã được thị trường Hàn Quốc tiếp nhận, xuất hành phi cho thị trường Hồng Kông, xuất sầu riêng cho thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc,... Bến nay, số khách hàng này đã dấn đi vào ồn định và thường xuyên đặt hàng hơn.


## - Công tác kinh doanh nội địa:

+ Là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm tinh chế, chế biến cho thị trường nội địa và phần lớn sản phầm bản ra của Công ty là các hệ thống siêu thị, Metro, $\mathrm{Big} \mathrm{C}, \ldots$ Năm 2013, tình hình nguyên liệu khan hiếm nên giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng trong khi giá bản ra tại các siêu thị vẫn giữ nguyên mặt khác chi phi chiết khấu cho siêu thị quá cao nên hoạt động chưa có hiệu quả và doanh thu thực hiện 32 tŷ đồng đạt $91,4 \%$ kế hoạch ( 35 tý đông).
+ Trong thời gian qua, đối với hàng tiêu dùng nội địa, công ty đã thay đồi được nhiều mẫu mã mỡi, đồng thởi thu hẹp bớt những sản phẩm không phù họp, thay đối phương án tiếp thị bằng hinh thực đưa các sản phẩm đùng thữ đến tận tay người tiêu dung.
+ Hiện tại Công ty có 37 sản phẩm đưa ra thị trường, các sản phẩn cỏ mặt nhiều nhất là hệ thống Satrafoods với hơn 20 chủng loại sản phẩm.
- Công tác Nuôi trồng: Trong līnh vực nuôi trồng, có những khởi sắc trở lại so với nhựng năm trước đây, đã có những chuyển biến rõ rệt trong quản lỷ, đã từng bước nẳm bẵt được định mức, tiêu hao nguyên vật liệu, qua đó không những đã khẳc phục tỉnh trạng lỗ trưởc đây mà còn có hiệu quả góp phần tích cực cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Kết quả hoạt động nuôi trồng năm 2013: Doanh thu thực hiện 16,7 tỳ đồng đạt $115 \%$ kế hoạch ( 14,5 tý đồng), về sàn lượng thực hiện 498 tấn đạt $101 \% / \mathrm{KH}(490$ tấn).
- Công tác tổ chức: Công ty quyết liệt trong tỗ chức, sắp xếp tỉnh gọn lại bộ máy gián tiếp của khối văn phòng, bộ máy quản lý điều hành các Xương, cơ cấu các Phòng ban hợp lý, phân công chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa văn phòng Công ty và các Xường một cách khoa học phù họp với nhu cầu hoạt động SXKD trong giai đoạn hiện nay, cải tiến tiền lương phủ hợp với năng lực của người lao động, tổ chức chăm lo sức khỏe và tinh thần cho người lao động. Công ty đã tổ chức các lớp học văn hóa doanh nghiệp cho người lao động để nâng cao ý thức tự giác chấp hảnh nội quy vể giờ giấc, sinh hoạt, giài tỏa sức ý, tạo mối quan hệ ưng xừ vân minh trong công việc.
- Công tác đầu tư: Công ty mạnh đạn đầu tư, nâng cấp và bổ sung máy móc, nhà xưởng bào đàm duy trì điều kiện sàn xuất đạt tiêu chuẩn code châu Âu và ATVSTP, nâng cao chất lượng sàn phầm, năng lực cạnh tranh trên cơ sở đó phát triển thị trường và thương hiệu APT. Tổng giả trị đầu tur thực hiện trong năm 2013: 4,726 tỷ đồng.
- Công tác quản lý tài chính: Thực hiện việc kiểm tra chấp hành quy định của pháp luạ̃t vể quản lỷ tài chînh, kể toán, thuế. Theo đõi giám sát không để hàng hóa tồn
kho cao và phát sinh công nợ khó đòi, cải thiện được tình hình tài chính phục vụ cho nhu cầu kinh doanh.
- Công tác tái cấu trúc: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân đân Thành phố Hồ Chi Minh tại Thông báo số 477/TB-VP ngày 12/07/2011, Ban điều hành công ty APT đã khần trương lập phương ản khai thác sử dụng các mặt bẳng hiện hữu, tiến hành các thủ tục theo qui định để lập hồ sơ trỉnh các cơ quan, ban ngảnh chức năng và Ưy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh xem xét quyết định bán chị định theo giá thị trường 15 mặt bằng cho Công ty APT để thực hiện phương àn taii cấu trúc lại tổ chức vả hoạt động. Cản cứ các văn bản trả lởi của các sở, ngành chức năng thì 15 mặt bẳng Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hài sản Sài Gòn đang làm thủ tục xin mua chỉ định thì về quy hoạch sử dụng đất cỏ 13 mặt bằng phù hơp quy hoạch, có 02 mặt bằng vướng quy hoạch là Khu đất Trại cả huyện Cu Chi và mặt bằng 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8. Ngày $12 / 11 / 2013$, Văn phòng UBNDTP.HCM có công vãn thông báo kết luận của Chủ tịch UBNDTP chấp thuận chủ trương bán chi định cho Công ty theo giả thị trương, và Công ty phải xây dựng phương án khai thác phù hợp với quy hoạch của Thành Phố và chức năng kinh doanh cưa Công ty.
- Công tác Quyết toán Công trình Tân Tạo: sau khi có ý kiến kết luận của Kiềm toản nhà nước về các công trình sử dụng vốn ngân sách của TPHCM, trong đó có công trình Tân Tạo, Công ty đã nộp hồ sơ quyết toán cho Sở Tải chính, sau đó UBND TP. Hồ Chí Minh đã cỏ quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 26/08/2013 duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự ản đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Thủy hải sản tại Khu CN Tân tạo để di đời một số Xí nghiệp trong nội thành của Công ty APT với giả trị quyết toán là 75.609.677.725 đồng và được ghi tăng giá trị tài sản cố định lâ 75.609.677.725 đồng. Việc quyết toán xong công trình Tân Tạo là cơ sở để tiến tới Công ty quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước.


## - Công tác khởi kiện và thu hồi công nợ:

+ Tình hình khởi kiện: Đã thực hiện chi đạo của UBND TP.HCM về việc khởi kiện 03 cá nhân sai phạm theo kết luận thanh tra với kết quả: Tòa Ản bác yêu cầu khởi kiện $01 \mathrm{vup} ,01 \mathrm{vụ} \mathrm{Tỏa} \mathrm{án} \mathrm{tạm} \mathrm{ngùng} \mathrm{chờ} \mathrm{xác} \mathrm{nhận} \mathrm{cơ} \mathrm{quan} \mathrm{điều} \mathrm{tra} \mathrm{về} \mathrm{việc} \mathrm{có} \mathrm{khởi} \mathrm{tố}$ hình sự hay không? 01 vụ bị đơn lẫn trốn do đó Tòa án 02 lần trả đơn Công ty đã yêu cầu Tòa Án làm thù tục tìm kiểm người vằng mặt.

Như vậy trong năm 2013 Công ty đã khởi kiện 10 vụ trị giá 44.269.892.766 đồng với kết quả đã giải quyết xong $02 \mathrm{vụ}$. . Trong đó Tỏa án 2 cấp đã bác yêu cầu 01 vụ trị giả 553.560 .870 đồng.

Công ty bị kiện 03 vụ trong đó có 02 vụ là vụ việc xảy ra nảm 2004-2007.

+ Tinh hình thi hành án và thu nợ trong năm 2013:
Tổng số 12 vụu với số tiền là 58.143 .047 .639 d và $81.884,78$ USD bao gồm:
Đã thi hành án xong: 01 vu: 309.347.184 đổng

Đang chở giải quyết: 04 vư với số tiền 1.251.813.592 đồng;
Tồn a̛ong: 07 vu không có khả năng thi hành ản với số tiền 56.891.234.047ă và 81.884,78 USD. Do nguời phải thi hành án không còn tài sán hoăc bỏ trốn.

+ Vỡi sự nổ lực và bẳng nhiều biện pháp, trong năm 2013 Công ty đã thu được số tiền 511.417.009 đồng.
- Đối với công tác xử lý kỷ luật: Tiếp tục thựe hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chi Minh về việc xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến công tảc điều hành sàn xuất kinh doanh và công tác quản lý tổ chức của Công ty APT tử ngảy 01/01/2007 đến $31 / 07 / 2009$. Trong năm 2013, Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật về mặt tổ chức đối với các cá nhân sau:

| STT | Họ và tên | $\begin{aligned} & \text { Ngày } \\ & \text { tháng năm } \\ & \text { sinh } \end{aligned}$ | Chức vụ trong thời gian vi phạm | Hinh thức kỹ luật lao động | Hình thức kỷ luật Đảng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Nguyễn Văn Công Hậu | 01/12/1959 | Phó TGĐ <br> GĐ XN Bình Thới | Kéo dài thời hạn nâng lương 06 tháng | Cách chức |
| 2 | Lê Văn Hải | 03/11/1962 | Phó TGĐ GĐ XN ĐL Thắng Lgii | Kéo dài thời hạn nâng lương 06 tháng | Cách chứe |
| 3 | Nguyễn Doã̃n Đức | 28/06/1961 | Phó TGĐ GĐ XN Chọ Lớn | Sa thải | Cách chứ |
| 4 | Lê Thị Mai Khanh | 12/12/1965 | Kể Toán trương | Cách chức | Cách chức |
| 5 | Phan Trọng Hiệp | 22/11/1957 | GĐ XN Nuôi Trồng | Sa thải | Khai trừ |
| 6 | Nguyễn Song Ngọc Quốc Hùng | 02/01/1971 | GD TT APT TP.KD Công ty | Kéo đài thời hạn nâng lương 06 tháng |  |
| 7 | Vū Tuấn Nguyền | 31/03/1972 | Tram truởng Trạm Bình Đại, Bến Tre | Sa thải |  |
| 8 | Đặng Quốc Trường | 10/11/1974 | Trạm trường Tram NTTS Vinh Long 1 | Sa thải | $\begin{aligned} & \text { Cảnh } \\ & \text { cảo } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| 9 | Võ Lưong Phương Trong | 1973 | Trạm trưởng Trạ NTTS Vïnh Long 2 | Sa thải |  |
| 10 | Durong Công Minh | 05/10/1974 | PGĐ XN CB TP TS Chọ Lớn | Khiển trách | Khiển tràch |

- Chương trình liên kết hợp tác trong hệ thống Tổng Công ty: Trong năm 2013 Công ty đã kẏ kểt hơp đồng mua bán, ký gữi hàng hóa bán buôn trong hệ thống Satrafood, Satramart, Thương xá Tax, Siêu thị Sài Gòn, Vissan với doanh thu 3,6 tẏ đồng và họp đồng gia công cho Công ty Vissan doanh thu năm 2013 đạt 2,3 tý đồng.


## 2. Những mặt hạn chế:

2.1 Trong năm 2013, mặc dù thực hiện đạt vả vượ chỉ tiêu doanh thu, lọi nhuận nhưng Công ty đã chưa đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khấu và hoạt động kinh doanh nội địa không có hiệu quá là do các nguyên nhân chính như sau:

- Ngoải những nguyên nhân khách quan về tình hình kinh tế trong và ngoài nước bị suy giàm, thỉ nguyên nhân chủ quan kim ngach xuất khẩu chưa đạt là do Công ty chủ động giảm hơạt động úy thác để báo đảm an toàn cho các code xuất khẩu của Công ty, về kim ngạch xuất khấu trực tiểp, Công ty chủ động giàm bớt các khách hàng mả năng lựe tài chính kém, điều kiện thanh toán không tốt.
- Tïnh hình kinh tế trong nước suy giảm, thị trường bán lè trong nước ể ầm, ảm đạm. Hàng nội địa cạnh tranh trong ngành thực phẩm trên thị trường ngảy càng khốc liệt trên tất cả các kênh phân phối, tỷ lệ chiết khấu của các siều thị ngày cảng cao mức trên dưởi $20 \%$ /doanh thu và cảc điều kiện để đưa hảng vào siêu thị cūng gạ̃p nhiều khó khān.
- Sản phẩm tiêu thụ phần lớn là các sản phẩm truyền thống từ những năm trước không phù hợp với nhu cầu thị hiểu ngày cảng cao của ngưởi tiêu dủng.
- Giá điện, nước, chi phỉ tiền lương đều điều chình tăng, các chi phi nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phi khấu hao lớn cũng ảnh hưởng rất lớn đến chi phí và giả thành sản phẩm.
- Các nước nhập khầu hàng thủy sản đang kiểm tra ngày một ngặt nghèo hơn vể vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.2 Quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chưa xong.


## B. PHU'ƠNG HU'ÓNG NHIẸMM VỤ NĂM 2014

## I. $Đ A \subset C$ ĐIÉM TİNH HİNH:

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Công ty trong những điều kiện thuận lợi khó khān sau:

## 1. Thuận lọi:

- Kinh tế vî mô của Việt Nam đâ có bước cài thiện, lạm phát giàm, tỷ giá ồn định.
- Công tác tổ chức hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa Công ty đã đi vào ổn định.
- Công tác nuôi trồng tại Trại cá Củ Chi bước đầu đi vảo hoạt động đã cung ưng được một phần nguồn nguyên liệu cá trê Xuất khẩu cho Phòng Kinh doanh và bắt đầu có hiệu quà.
- Công tác tải cấu trưc đang tiến triển thuận lợi.


## 2. Khó khăn:

- Dự báo một số khó khãn đối với nền kinh tế hiẹ̃n nay sẽ tiếp diễn trong nhưng năm tiếp theo bởi chưa có dấu hiệu cho thấy sự phục hồi mạnh trong thời gian tới mặc dủ đã có cài thiện. Trong khi đó, theo đánh giả của các tố chức quốc tế, kinh tế toàn cà̀u vẫn trong xu thế phục hồi yếu và không ổn định.
- Thị trường xuất khấu ngày càng khó khăn do các nước nhập khấu tăng cường quy định kiểm tra vẹ̉ sinh an toàn thực phẩm, trong khi đó hầu hết các mặt hàng cá nước ngọt trong nước hiện nay đểu bị nhiễm kháng sinh nên việc thu mua nguyên liệu phục vụ cho Xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn.
- Dự báo của VASEP cũng cho thấy, Xuất khầu thủy sản Việt Nam nãm 2014 vẫn sẽ̃ tiếp tục khó khăn do sẽ phải nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất nhiều hon.
- Giá điện, xăng dầu tăng liên tục trong thời gian gần đây kéo theo giá cả nguyên liệu đầu vảo đều tãng, gây ành hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất.
- Sản phảm trên thị trường nội địa gặp sự cạnh tranh gay gắt trong khi sức mua cùa nền kinh tế suy giảm, Các tập đoàn bản lê lớn liên tục tăng chiết khấu, xây dụnng các nhân hàng riêng, hạn chế tiêu thụ các mặt hàng củng loại của Công ty.
- Do tỉnh hình suy thoái kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn kéo dài làm ảnh hương đển tình hình Sản xuất kinh đoanh của các Doanh nghiệp trong nước nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất gia công cùa Công ty.


## II. NHIẸM VỤ MỤC TIÊU:

- Tãng cường tìm kiểm khảch hàng, thị trường mới vả mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lãnh vực tữ nuôi trồng sàn xuất chế biến, kinh doanh hàng nội địa, kinh doanh xuất khấu.
- Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trinh sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP và Code EU, luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sản phầm, nghiên cứu phát triển hàng nội địa và thương hiệu APT .
- Tich cực nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm chi phi trong sản xuất và lưu thông, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm việc làm và thương xuyên cải thiện thu nhập và đơi sống tinh thần cho người lao động.
- Giải quyết vấn để tổn tại tài chinh, bao gồm xử lỷ nọ̣ vởi ngán hàng Phương Nam theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và thu hồi công nợ khó đôi cỏn tồn đọng.
- Dấy mạnh thực hiện công tác tải cấu trúc theo thông bảo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ưy ban nhân dân thành phố ngày 12/11/2013 chấp thuận chủ trương bán chỉ định cho Công ty theo giá thị trường 15 mặt bẳng và Công ty phải xây dưnng Phưong án khai thác phù hơp với quy hoạch của TP vả chức năng kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện quyết toán giai đoạn Doanh nghiẹ̀p Nhà nước.
III. CHİ TIÊU KÉ HOA̧CH SXKD NĂM 2014:
- Doanh thu: 195 tỳ đồng
- Kim ngach XK: $\quad 4.000 .000$ USD
- Lơi nhuận: 5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
(Chi tiêu-lợi nhuận trên ḷà thuà̀n tựy từ kết quả hoat động kinh doanh, không tinh phần phảt sinh lỗ của nhüng năm trıớc đây, lâi phải trả cho Ngân hàng Phzơng Nam và cảc khoản trich lập dư phỏng và hoàn nhập (nếu có)).


## IV. MỌT SÓ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

## 1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Xây dựng hoàn thiện các định mức sản xuất, định mức năng suất lao động phù hơp với thựe tế lảm cơ sở cho việc quán lý chi phí trong sản xuất kinh doanh cho Xường Thẳng Lơi, Xưởng Chế biến Thực phầm Thủy hải sản APT , Xưởng Nước mắm.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ quy trình sàn xuất, bảo đảm cơ sở vật chất luôn đạt yêu cầu về VSATTP, duy tri code xuất khẩu và công tảc quản lỵ chất lượng lả một trong nhựng tiêu chi hàng đầu trong hoạt động sản xuất.
- Sớm hoàn thành đưa vào sử dụng khu vực mỡ rộng tại phân xưởng chế biến thực phẩm thủy sản với quy mô $500 \mathrm{~m}^{2}$ vả một tủ cấp đông, một tủ đông gió và một tủ tiền đông.
- Toàn bộ hoạt động sản xuất phấn đấu đạt trền $90 \%$ công suất nhà máy, trong đó Xưởng Đông lạnh Thắng Lợi đạt 6.500 tấn, xưởng Chế biến thực phẩm APT đạt 1.200 tấn.


## 2. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:

- Tập trung duy tri và phát triển các thị trường đang có, tiếp tục tìm kiểm thêm khách hàng mới. Nối lại mối quan hẹ̉ với các khách hàng đã từng hợp tác kinh doanh với Công ty nhằm khôi phục lại thị trường xuất khầu vào thị trường Nhật và Hàn Quổc trong đó thị trường Hàn quốc với 2 khách hàng Goeun, Asung thực hiện 1.200.000 USD; Thị trường Hà Lan với 2 khách hàng Dayseaday, Mooijer thụrc hiện 1.600.000 USD; thị trường Anh, Úc, Đan Mạch thực hiện 600.000 USD, thị trường Hồng Kỏng, Đài Loan thực hiện 200.000USD, và một số khách hàng khác ước thực hiện 400.000 USD.
- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo thông qua việc tham gia các hội chọ triển lâm quốc tế và trong nước, quảng cáo trên các tạp chí chuyên ngành, trên mạng nhằm phát triển thị trường xuất khẩu đối với ngành hàng thủy hải sản chể biến hướng trọng tâm vào xây dựng phát triển thương hiệu công ty.
- Đẩy mạnh và nâng cao chiến lược phát triền thượng mại điện tử, làm cầu nối giao dịch giữa công ty với cảc khách hàng trong và ngoài nước nhanh chóng và thuạ̃n lọi nhát.
- Nghiên cứu sản xuất vả chảo mặt hảng thủy sản chế biến và tinh chế có nguồn nguyễn liệu dồi đào vào thị trường xuất khẩu EU , Nhật, Hàn Quốc,... đây là nhóm mặt hàng giá trị gia tăng có hiệu quả cao và xây dựng thành sản phẩm đặc trưng có tác dụng dần đưởng cho việc mở rộng và phát triển thị trường.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu vào thị trường Lảo, Campuchia, Myanmar theo chương trinh xúc tiến thương mại trọng tâm của UBND Thành phố.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khầu nông sản sang Australia.


## 3. Hoạt động kinh doanh nội địa:

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chất lượng hàng hóa và bao bi sán phầm, cäi tiến việc phương pháp phản phối và giao hàng, bảo đảm việc cung cấp kị̣ thời hàng hỏa cho khách hàng.
- Đầy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng thông qua các phương tiện truyền thông. Qua đó, xác định dòng sản phẩm chính (nhre: Nước mắm cao a̛ạm; cá hôp; Cảc mạt hàng tỉhh chế; Cảc măt hàng khó và so chế,...), nhằm nâng cao sự nhận diện của thương hiệu APT và tăng sứe cạnh tranh trên thị trường nội địa.
- Có kế hoạch cung úng đầy đủ hàng hóa cho hệ thống Big C/ Metro/ Lotte/ Co.op/ Satra mart/ Cầu Tre/ Vissan/Shop\&go,... tiếp tục phát triển thêm mạng lưới bán hảng ở kênh chọ truyè̀n thống, khôi phục nghiệp vụ cung ưng thực phầm cho bếp ăn tập thề,...
- Kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh nội địa sẽ̃ tăng thêm trong năm 2014 nhu sau:

| STT | Đơn vị | Năm <br> 2013 | Năm <br> 2014 | Số lượng dự <br> kiến tăng |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
|  | I. KÊ̂NH HIỆN ĐẠI | 164 | 286 | 122 |
| 1 | Hệ thống Coop - Coop food | 41 | 122 | 81 |
| 2 | Hệ thống Big C | 23 | 26 | 3 |
| 3 | Hệ thông Metro | 19 | 19 | 0 |
| 4 | Hệ thống Satra | 22 | 46 | 24 |
| 5 | Hệ thống Vissan | 48 | 57 | 9 |
| 6 | Hệ thống Siêu thị nhỏ lẻ | 11 | 16 | 5 |
|  | II. KÊNH TRUYÈN THÓNG | 75 | 650 | 575 |
| 1 | Quán ăn, chọ | 75 | 500 | 425 |
| 2 | Cựa hàng FastFood |  | 150 | 150 |
|  | III. ĐẠI LÝ |  | 30 | 30 |

## 4. Hoạt động nuôi trồng:

- Ảp dụng phương pháp nuôi thùy sản đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu địch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thải, đảm bảo trách nhiệm xã hội và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm hướng đến tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sàn.
- Liên hệ với các Viện nghiên cứu nuôi trồng thúy sản thuộc Bộ Nông nghiệp \& phát triển.nông thôn để tìm kiếm giống cá tốt và sạch phục vụ nuôi trồng, cung ứng sản phẩm cho xuất khẩu.
- Tiếp tục duy trì công tác nuôi trồng, đồng thởi mở rộng công tác nuôi trồng tại Trại cá Củ Chi, tại Tiền Giang. Dự kiến trong năm 2014 sản lượng nuôi trồng tại Trại cá Củ Chi là cá trê, cá lóc, cá rô đạt 180 tấn và trạm Tiền Giang là 410 tấn cá điêu hồng đế cung ưng cho xuất khẩu và kinh doanh nội địa và hoạt động nuôi phải đạt các định mức nhu sau:
* Đinh mưc FCR (hệ số chuyển đối thưcc ãn) bỉnh quân của cá Điêu hồng lả 2,16; cá Trê là 3,5 (thực phảm là phế phấm thưy hải sản); cá Lóc là 1,5; cá Rô là 1,5.
* Tỳ lẹ cá chết bình quản các loại nhỏ hơn hay bằng $35 \%$.
* Đinh míce thuốc sủc dung cho cá là 500-600adl kg cá thành phẩm.


## 5. Hoạt động quản lý chất lượng:

- Tăng cường giám sát điều kiện sản xuất tại các đơn vị sản xuất để duy trì hệ thống quản lŷ chất lượng đã được chưng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế: HACCP , Code EU và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phầm.
- Phòng Ky Thuật thường xuyên phối hợp với các xương chế biến kiểm tra chặt chễ an toàn vệ sinh thực phẩm (các chi tiêu lý hóa) từ nguyên liệu đầu vào đến khâu sản xuất chế biến và khâu thành phầm, đảm bào chất lượng sản phẩm được ổn định nhất là các mặt hàng của Công ty.
- Tiến hảnh rả soát lại qui trình chế biến, cải tiến công đoạn để tăng năng suất lao động, tìm các biện pháp tiết giảm định mức (điẹ̉n, nưởc, nguyên vột liẹ̉u, ...) để tiết kiệm chi phí, giảm giá thảnh, tăng sức cạnh tranh.
- Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới theo thị hiếu khác nhau của người tiêu dưng, theo từng thị trường, phục vụ bếp ăn công nghiệp, truờng học, nhả trẻ, bán hàng luru động,...
- Cải tiến qui trỉnh chế biến sản phẩm, thay đồi bổ sung phụ gia hóa chất cho phép để nâng cao chất lượng, giàm giả thành sản phầm, đáp úng yêu cầu khách hàng.
- Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường trong toản Công ty.
- Thực hiện công bố tiêu chuấn chất lượng cho sán phầm mới.


## 6. Hoạt động đầu tur:

Trong năm 2014, bên cạnh việc duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị cũ đã xuống cầp, Công ty sẽ đầu tư cải tạo nhà xưởng Thắng lợi, mua sẳm thêm một số máy móc cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, sàn xuất, nâng cao chá́t lượng sàn phẩm, tăng sân lượng, hạ giá thành sàn phầm, đảm báo an toàn vệ sinh thực phâm, đáp ưng yêu cầu ngảy cảng cao của người tiêu dủng trong và ngoài nước, tạo uy tín thu hút khách hảng. Ngoài ra, Công ty sê cải tạo nâng cấp một số cơ sở hạ tầng, gồm: cải tạo mở rộng nhà xưởng chế biến APT và di dởi hệ thống tù đông tiếp xúc từ 157 Hưng Phủ về, với tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện năm 2014 là 6 tỷ đồng.

## 7. Công tảc tái cấu trủc:

Tiểp tục thực hiện các bước thủ tục tiếp theo để hoản thiện hồ sơ xin mua chi định các mặt bằng được UBND TP chấp thuận cho mua để thực hiện tái cấu trúc.

## 8. Hoạt động quản lý tài chính:

Thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ công nợ của từng khách hàng, cân đối và sử dụng mọi nguồn vồn hiện có cho sản xuất kinh doanh một cách hợp lý và hiệu quả theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. Quản lý chặt chê chi tiêu, thi hành triệt đề việc tiết kiệm trong chi phi sàn xuất và kinh doanh.

## 9. Hoạt động khởi kiện, thu hồi nợ:

Tiếp tục đầy mạnh công tác thu hồi nợ của các khách hàng như C\&T, theo đõi, tim kiếm tài sản của các cá nhân, Công ty phăi thi hành án. Tiếp tục khởi kiện các cong nợ tồn đọng, theo đõi, thúc đầy Tỏa Ản, Cơ quan thi hành án giải quyết các vụ việc tồn đọng, phấn đấu năm 2014 phải hoản thảnh xong 05 vư xét xử sơ thầm hoạ̃c phúc thầm.

## V. KIÉN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty APT kiến nghị SATRA các vấn đề sau:

- Hỗ trợ Công ty trong quá trình xin thỏa thuận quy hoạch chuyển đối công năng tại mặt bằng 157 Hưng Phú phục vụ công tác tải cấu trúc Công ty.
- Hỗ trợ Công ty hoàn thành quyết toán giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước để có cơ sở xác định lai cơ cấu vốn điều lẹ cho chinh xác.
- Liên quan đến quyết định thoái vốn Nhà nước đề nghị Tổng công ty có kế hoạch chi tiết cư thế và hỗ trợ tìm kiếm đối tảc thụ̣c hiện việc thoải vốn tại APT .

2. Hội đồng Quản trị xây dựng định hương chiển lược phát triển Công ty sau khi hoàn thành công tác tái cấu trûc mua chi định theo giá thị trường 15 măt bằng, nhất là līnh vựe chinh là chể bjến Thủy hải sản đề ngưởi lao động và cảc cán bộ chuyên môn an tâm công tác.

## VI. KÉT LUẠ̇N:

Mạ̃c dù tỉnh hỉnh kinh tế nãm 2013 của cả nước nói chung và ngành Thủy sản nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực hết mỉnh của tập thể người lao động và Ban Điều hành, sự chi đạo đủng đắn kịp thởi của Hội đồng quản trị. Công ty APT đã hoàn thành chỉ tiêu đoanh thu, lọi nhuạ̉n, thu nhập bình quân của người laoo đ̛ông, kết hợp với tiến trình tái cấu trủc đang diển tiến thuận lọi. Ban Lãnh đạo Công fy tin tưởng rằng năm 2013 sẽ lâ một nåm tạo đà phát triển vừng chắc cho Công ty trong nḥ̛̛̃ng năm kế tiếp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nẫm 2013 vả cảc mục tiêu, giải pháp, kiển nghị của Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

## Nơi nhận:

- HDQT (dể báo cáo):
- Ban KS, Ban TGĐ (dề thơng tim):
- Cổ đông (đ̂̉ thơng tìn):
- Liru VT.


