*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**CTCP SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG**-------------------------- Số: 30 CT/CBTT-TCKT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc** *Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Năm 2012**

*Kính gửi:* **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

* Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
* Địa chỉ trụ sở chính: BT 03 VT 24 KĐT Xa La, P.Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
* Điện thoại: 0422 463 212 Fax: 0433 554 511
* Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND
* Mã chứng khoáng: SEL

**I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp****tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Nguyễn Bạch Dương | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% |  |
| 2 | Ông Lê Văn Tuấn | UV. HĐQT kiêm TGĐ | 04 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Trí Dũng | UV.HĐQT | Khôngtrực tiếpthạm dự |  | Đi công tác, họp thông qua điện thoại, Email |
| 4 | Ông Vi Giang Khu | UV.HĐQT kiêm P.TGĐ  | 04 | 100% |  |
| 5 | Ông Trần Văn Ngư | UV. HĐQT | 04 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:
* HĐQT ban hành kịp thời các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc làm căn cứ triển khai các hoạt động SXKD;
* Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty tham gia các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Các thành viên HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động SXKD của công ty thông qua cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Ban Tổng giám đốc và HĐQT, các báo cáo bằng văn bản, các cuộc trao đổi bằng điện thoại, email với thông tin kịp thời;
* Quyết định ngày 28/03/2012 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
* Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/4/2012;
* Quyết định ngày 28/12/2012 là ngày đăng ký cuối cùng chốt dánh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2011 và ngày 28/02/2012 là ngày chi trả cổ tức;
* Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành SXKD với doanh thu năm đạt 327,279 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,477 tỷ đồng
1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

**II- Các nghị quyết của HĐQT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01 CT/NQ-HĐQT | 12/01/2012 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: cung cấp vật tư đường ống nước cho trạm RCC - Nhà máy thủy điện Xêkaman 1 |
| 2 | 02 CT/NQ-HĐQT | 17/01/2012 | Phê duyệt thanh toán tiền lương tháng 13 năm 2011 |
| 3 | 03 CT/NQ-HĐQT | 08/02/2012 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gọi thầu XKM1-CCC3: Cung cấp đường ống dẫn nước cho trạm trộn RCC - Nhà máy thủy điện Xêkaman 1 |
| 4 | 04 CT/NQ-HĐQT | 16/02/2012 | Phê duyệt hợp đồng kinh tế xây lắp gói thầu số 11 và gói thầu số 12 - Dự án: ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông |
| 5 | 05 CT/2012/NQ-HĐQT | 02/03/2012 | Phê duyệt định biên đội ngũ gián tiếp tại Cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc |
| 6 | 06 CT/2012/NQ-HĐQT | 10/3/2012 | Phê duyệt quy chế trả lương đối với bộ phận gián tiếp tại Cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc |
| 7 | 01 CT/NQ-HĐQT | 14/3/2012 | Thống qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012, Quý 1 năm 2012, các biện pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012 |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 8 | 07 CT/2012/NQ-HĐQT | 15/3/2012 | Phê duyệt dự án chi phí quản lý năm 2012 |
| 9 | 08 CT/2012/NQ-HĐQT | 16/3/2012 | Thông qua tỉ lệ thu phụ phí và nhà thầu thi công gói thầu số 11 và gói thầu số 12 - Dự án: ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông  |
| 10 | 09 CT/NQ-HĐQT | 05/4/2012 | Thông qua và phê duyệt việc nhận chuyển nhượng Ô tô Toyota Fortuner 26k -7878 của Công ty CP Thủy điện To Buông |
| 11 | 10 CT/NQ-HĐQT | 24/4/2012 | Thông qua và phê duyệt DADT NCNL thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp năm 2012 |
| 12 | 10a CT/NQ-HĐQT | 10/4/2012 | Thông qua Hồ sơ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
| 13 | 11 CT/2012/NQ-HĐQT | 25/4/2012 | Thông qua và phê duyệt KH triển khai đấu thầu DAĐT Nâng cao năng lực thiết bị xe máy 2012 |
| 14 | 12 CT/NQ-HĐQT | 19/4/2012 | Thông qua chi bồ dưỡng Đại biểu, cổ đông, tham dự và nhân viên phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
| 15 | 13 CT/NQ-HĐQT | 30/3/2012 | Vay vốn phục vụ SXKD tại NH NN&PTNT Việt Nam – CN Láng Hạ |
| 16 | 14 CT/NQ-HĐQT | 30/2/2012 | Vay vốn phục vụ SXKD tại NH Công thương Việt Nam – CN Quang Trung |
| 17 | 15 CT/2012/NQ-HĐQT | 10/5/2012 | Phê duyệt KH và mức thưởng hoàn thành chiến dịch thu vốn Quý 2/năm 2012 |
| 18 | 3a CT/NQ-HĐQT | 15/02/2012 | Phê duyệt đầu tư 01 máy kinh vĩ điện tử phục vụ thi công cho CN Sông Đà 11.2 Thăng Long |
| 19 | 4a CT/NQ-HĐQT | 20/02/2012 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh máy kinh vĩ điện tử DT-5T Pentax Nhật |
| 20 | 5a CT/NQ-HĐQT | 01/3/2012 | Phê duyệt KH đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị (tủ và cáp điện) của HĐ cấp điện thi công ĐZ 22kV GĐ 1 Thủy điện Đồng Nai 5 |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 21 | 16/NQ-HĐQT | 19/06/2012 | Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2012 là CT TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) |
| 22 | 17CT/NQ-HĐQT | 20/07/12 | Phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh trạnh cung cấp MBA hợp bộ 1000kVA ĐZ 22kV hệ thống điện GĐ 1 NMTĐ Đồng Nai 5 |
| 23 | 18CT/NQ | 17/07/12 | Phê duyệt kế hoạch đầu thầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công Hệ thống cấp điện ĐZ 22kV GĐ 2 NMTĐ Đồng Nai 5 |
| 24 | 19CT/NQ | 26/07/12 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh trạnh gói thầu TĐĐN 5-08: Cung cấp trạm Kios hộp bộ 1000kV Hệ thống cấp điện ĐZ 22kV GĐ 2 NMTĐ Đồng Nai 5 |
| 25 | 20CT/2012/NQ-HĐQT | 16/08/12 | Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư NCNL thiết bị xe máy năm 2011 |
| 26 | 21CT/2012/NQ-HĐQT | 16/08/12 | Phê duyệt quyết toán dự án mua sắm ô tô con phục vụ QLĐH thi công năm 2011 |
| 27 | 22CT/2012/NQ-HĐQT | 19/09/12 |  Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công hạng mục hệ thống cấp nước bờ trái dự án NM TĐ Đồng Nai 5 |
| 28 | 21aCT/NQ-HĐQT | 21/08/12 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu TĐ ĐN5-09 cung cấp sứ cách điện và phụ kiện hệ thống cấp điện thi công ĐZ 22kV giai đoạn 2 DA NM thủy điện Đồng Nai 5 |
| 29 | 23CT/NQ-HĐQT | 29/11/12 | Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức năm 2011 là ngày 28/12/2012 cho các cổ đông với tỷ lệ 10%, thời gian chỉ trả 28/02/2013 |
| 30 | 24CT/NQ | 03/12/12 | Phê duyệt thanh lý xe cẩu 33H-7310 |
| 31 | 25CT/NQ | 18/12/12 | Phê duyệt nội dung Hợp đồng XL gói thầu số 07 - DA ĐZ 500kV Quảng Ninh - Mông Dương |
| 32 | 26CT/NQ | 25/12/12 | Phê duyệt chào giá cạnh tranh cung cấp máy bơm nước 45m3/h - Thủy điện Đồng Nai 5 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long theo quy định tạ khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp****CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Tống Văn Cư |  |  |  |  |  | Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định | 01/10/2012 |  | Bổ của ông Tống Văn Hiếu |
| 2 | Hoàng Thị Thanh |  |  |  |  |  | Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định | 01/10/2012 |  | Mẹ của ông Tống Văn Hiếu |
| 3 | Trần Thị Hà |  |  | 017123745 | 22/04/2010 | Hà Nội | 243 Trường Chinh, Đà Nẵng | 01/10/2012 |  | Vợ của ông Tống Văn Hiếu |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/ cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)** | **Chức vụ tại Công ty(nếu có)** | **SốCMND/ ĐKKD** | **Ngày cấpCMND/ĐKKD** | **Nơi cấpCMND/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **1** | **2** | **I** |
| 1 | CTCP Sông Đà 11 | 009c015959 |   | 500313811 | 25/01/11 | Hà Nội | Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Hà Đông, km10 Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, HN | 1.800.000 | 36,00% |   |
| 2 | Tập đoàn Sông Đà |   |   | 100105870 | 13/04/10 | Hà Nội | Tòa nhà HH4, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội | 150.000 | 3,00% |   |
| 3 | Khương Văn Nhiệm | 009c062023 | Trưởng ban kiểm soát | 161909396 | 01/08/05 | Nam Định | CTCP Sông Đà 11 | 1.000 | 0,02% |   |
| 4 | Lê Văn Tuấn | 009c020093 | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 12845647 | 07/04/06 | Hà Nội | CTCP Sông Đà 11 Thăng Long | 310.000 | 6,20% |   |
| 5 | Nguyễn Trí Dũng |   | TV HĐQT | 11575725 | 22/03/08 | Hà Nội | 17 ngách 495/3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 6 | Phạm Văn Ngữ | 009c004437 | TV BKS kiêm Trưởng phòng TCHC | 113295633 | 14/09/04 | Hòa Bình | P801-B5 KTX Thôn-Dịch Vọng, Hà Nội | 5.000 | 0,10% |   |
| 7 | Trần Văn Ngư | 009c062118 | TV HĐQT | 162169507 | 18/09/07 | Nam Định | B44, TT14 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | 25.000 | 0,50% |   |
| 8 | Vi Giang Khu |   | TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 230777580 | 03/10/05 | Gia Lai | CTCP Sông Đà 11 Thăng Long | 7.400 | 0,15% |   |
| 9 | Ứng Vũ Thanh |   | Phó Tổng giám đốc | 11860062 | 02/06/09 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 36.200 | 0,72% |   |
| 10 | Trần Thanh Giang |   | Kế toán trưởng | 162218253 | 27/01/04 | Nam Định | Xã Nghĩa Lạc - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định | 25.100 | 0,50% |   |
| 11 | Nguyễn Như Thức |   | TV Ban kiểm soát | 12733992 | 25/03/10 | Hà Nội | Tổ 19, P. Mai Động, đường Lĩnh Lam, Hoàng Mai, HN | 12.500 | 0,25% |   |
| 12 | Nguyễn Bạch Dương | 009c900604 | Chủ tịch HĐQT | 12390623 | 10/02/01 | Hà Nội | Số 5A, Ngõ 639, Đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội | 18.000 | 0,36% |   |
| 13 | Tống Văn Hiếu |   | Phó Tổng giám đốc | 161980174 | 10/10/90 | Nam Định | Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 14 | Trần Thị Liên Hương |   |   | 12390622 | 11/02/01 | Hà Nội | Số 5A, Ngõ 639, Đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội | 49.000 | 0,98% |   |
| 15 | Nguyễn Thị Hoan |   |   | 12845648 | 07/04/06 | Hà Nội | Số 2a, TTTN, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nôi | 0 | 0,00% |   |
| 16 | Lê Thị Ngọc Quyên |   |   |   |   |   | 2A, TT Thí nghiệm Sông Đà, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 17 | Lê Thị Băng Linh |   |   |   |   |   | 2A, TT Thí nghiệm Sông Đà, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 18 | Lê Thị Nhã Khanh |   |   |   |   |   | 2A, TT Thí nghiệm Sông Đà, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 19 | Nguyễn Khắc Kiên |   |   | 10047611 | 29/03/04 | Hà Nội |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 20 | Nguyễn Thị Bích |   |   | 10116996 | 29/03/04 | Hà Nội |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 21 | Nguyễn Thị Vân Trang |   |   | 11823950 | 06/08/09 | Hà Nội | Số 20, hẻm 200/10/3 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, HN | 0 | 0,00% |   |
| 22 | Trần Thị Nga |   |   | 12375991 | 16/04/09 | Hà Nội |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 23 | Nguyễn Hạ Lan Chi |   |   |   |   |   |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 24 | Nguyễn Trí Đức |   |   |   |   |   |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 25 | Nguyễn Chi Mai |   |   |   |   |   |  Số nhà 17 Ngách 495/3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - HN | 0 | 0,00% |   |
| 26 | Vi Văn Chính |   |   | 90370885 | 18/11/79 | Thái Nguyên | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 27 | Lương Thị Đạo |   |   |   |   |   | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 28 | Vi Văn Quyết |   |   | 91581182 | 17/11/05 | Thái Nguyên | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 29 | Vi Văn Chiến |   |   | 90860118 | 06/08/00 | Thái Nguyên | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 30 | Vi Thị Cương |   |   |   |   |   | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 31 | Vi Thị Tuyến |   |   |   |   |   | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 32 | Vi Thị Xuyến |   |   |   |   |   | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 33 | Vi Thị Quyên |   |   | 90029933 | 17/11/05 | Thái Nguyên | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 34 | Vi Văn Quyền |   |   | 90860125 | 06/08/00 | Thái Nguyên | Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên | 0 | 0,00% |   |
| 35 | Nguyễn Thị Đào |   |   | 183576089 | 08/04/04 | Gia Lai | Số 284 CMT8 Pleiku - Gia Lai | 0 | 0,00% |   |
| 36 | Vi Thái Sơn |   |   |   |   |   | Số 284 CMT8 Pleiku - Gia Lai | 0 | 0,00% |   |
| 37 | Vi Thái Hà |   |   |   |   |   | Số 284 CMT8 Pleiku - Gia Lai | 0 | 0,00% |   |
| 38 | Đào Thị Ry |   |   | 160353527 | 26/05/78 |   | Đội 9, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 39 | Trần Thị Nhi |   |   |   |   |   | Đội 9, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 40 | Trần Văn Bổng |   |   | 162983267 | 15/04/06 | Nam Định | B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN  | 0 | 0,00% |   |
| 41 | Trần Thị Nguyệt |   |   | 162116230 | 31/08/06 | Nam Định | B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN  | 0 | 0,00% |   |
| 42 | Trần Đức Minh |   |   |   |   |   | B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN  | 0 | 0,00% |   |
| 43 | Trần Đức Dũng |   |   |   |   |   | B44, TT14, KĐT Văn Quán, Hà Đông, HN  | 0 | 0,00% |   |
| 44 | Khương Văn Ngỗi |   |   | 1,603E+09 | 05/08/78 |   | Xã Nghĩa Châu - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 45 | Nguyễn Thị Mơ |   |   | 160387517 | 05/08/78 |   | Xã Nghĩa Châu - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 46 | Khương Văn Nghĩa |   |   | 161646690 | 02/02/01 | Nam Định | Nghĩa Châu - Nghĩa Hưng - Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 47 | Khương Văn Cử |   |   | 160387521 | 01/01/04 | Nam Định | Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 48 | Khương Văn Đại  |   |   | 101081940 | 25/09/07 | Quảng Ninh | Thành Phố Móng Cái - Quảng Ninh | 0 | 0,00% |   |
| 49 | Khương Văn Ngọ |   |   | 160230333 | 21/09/09 | Nam Định | Xã Nghĩa Châu - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 50 | Khương Văn Cát |   |   | 160246853 | 01/06/01 | Nam Định | Phường Bích Đào - TP Ninh Bình - Ninh Bình | 0 | 0,00% |   |
| 51 | Khương Văn Tám |   |   | 163289421 | 22/04/08 | Nam Định | Công ty CP xi măng Hạ Long | 0 | 0,00% |   |
| 52 | Trương Thị Hạnh |   |   | 17174638 | 01/04/10 | Hà Nội | Nhà LK 22 Khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 53 | Khương Duy Long |   |   |   |   |   | Nhà LK 22 Khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 54 | Khương Bảo Khánh |   |   |   |   |   | Nhà LK 22 Khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 55 | Phạm Thị Nhuần |   |   | 161353148 | 09/10/80 |   | Kim Định - Kim Sơn - Ninh Bình  | 0 | 0,00% |   |
| 56 | Phạm Văn Giảng |   |   | 272097651 | 01/09/08 | Đồng Nai | Phước Tân - Long Thành - Đồng Nai | 0 | 0,00% |   |
| 57 | Phạm Thị Chữ |   |   | 160326424 | 17/07/78 |   | Kim Định - Kim Sơn - Ninh Bình | 0 | 0,00% |   |
| 58 | Nguyễn Thị Minh Tiến |   |   | 113146918 | 11/07/00 | Hòa Bình | Tổ 16-P. Phương Lâm - Tp. Hoà Bình | 0 | 0,00% |   |
| 59 | Phạm Thị Ngọc Ninh |   |   | 13266553 | 04/07/10 | Hà Nội | SN 82 Ngõ 1150 Đường Láng -Phường Láng thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 60 | Phạm Ngọc Tuấn |   |   | 113146917 | 11/07/00 | Hòa Bình | P.801 B5 Ký túc xá Thăng Long-P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 61 | Trần Thị Nhung |   |   | 12425588 | 04/11/10 | Hà Nội | Số nhà 56, 159/13, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 62 | Nguyễn Thị Dinh |   |   | 13764552 | 15/08/01 | Hà Nội | Số nhà 58, 159/13, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 63 | Nguyễn Văn Thiết |   |   | 79123591 | 05/09/99 | Hà Nội | Số 1, đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. | 0 | 0,00% |   |
| 64 | Lâm Thị Thu Hoà |   |   | 12890756 | 04/11/10 | Hà Nội | Số nhà 56, 159/13, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 65 | Trần Văn Thắng |   |   | 160442867 | 23/08/78 |   | Xã Nghĩa lạc - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 66 | Hoàng Thị Hồng |   |   | 160442779 | 23/08/78 |   | Xã Nghĩa lạc - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 67 | Trần Văn Trường |   |   | 17000787 | 14/07/09 | Hà Nội | Số nhà 802 CT7B - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 68 | Trần Văn Hà |   |   | 162366092 | 11/02/98 | Nam Định | Xã Nghĩa lạc - Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 69 | Ứng Duy Phô |   |   | 10243714 | 15/09/10 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 70 | Tạ Thị Ngoại |   |   | 12644191 | 25/08/03 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 71 | Ứng Quang Hải |   |   | 12264711 | 04/05/99 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 72 | Vũ Thị Thùy Dương |   |   | 11873512 | 10/06/96 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 73 | Ứng Thúy Hằng |   |   | 12635636 | 13/12/10 | Hà Nội | 106 D4 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0,00% |   |
| 74 | Trần Thị Hà |   |   | 017123745 | 22/04/2010 | Hà Nội | 243 Trường Chinh, Đà Nẵng | 81.000 | 1,62% |   |
| 75 | Tống Văn Cư |   |   |   |   |   | Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| 76 | Hoàng Thị Thanh |   |   |   |   |   | Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định | 0 | 0,00% |   |
| **Tổng cộng** | **2.520.200** | **50,40%** |   |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện Giao dịch** | **Chức vụ tại Công ty(nếu có)** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| **A** | **B** | **D** | **1** | **2** |  |  |  |
| 1 | Lê Văn Tuấn | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 10.000 | 0,20% | 310.000 | 6,20% | Mua |
| 2 | Nguyễn Trí Dũng | TV HĐQT | 500.000 | 10,00% | 0 | 0,00% | Bán |
| 3 | Ứng Vũ Thanh | Phó Tổng giám đốc | 0 | 0,00% | 36.200 | 0,72% | Mua |
| 4 | Trần Thanh Giang | Kế toán trưởng | 0 | 0,00% | 25.100 | 0,50% | Mua |
| **Tổng cộng** | **510.000** | **10,20%** | **371.300** | **7,43%** |  |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **TỔNG GIÁM ĐỐC*****Lê Văn Tuấn*** |