CÔNG TY CP CONTAINER MIÊN TRUNG

Số:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà năng, ngày 19 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG Địa chỉ trụ sở chính: Số 75, đường Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà nẵng
- Điện thoại: 05113.822922 Fax: 05113.826111 Email: vicondng@ddng.vnn.vn
-Website: http://viconshipdanang.com/
- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng (Ba muooi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VSM
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Container Việt
Nam họp ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại Công ty Số 75, đường Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà nẵng

| Stt | $\begin{gathered} \text { Số Nghị } \\ \text { quyết/Quyế } \\ \text { t định } \end{gathered}$ | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{gathered} 03.2016 / \mathrm{NQ} \\ \text {-ĐHĐСĐ } \end{gathered}$ | 25/04/2016 | 1/ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 <br> a. Kết quả SXKD năm 2015 <br> - Doanh thu: 94.093.336.151 dồng. <br> - Lợi nhuận trước thuế: 12.8045.684.158 đồng. <br> - Lợi nhuận sau thuế: 9.988.433.643 đồng <br> b. Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 <br> - Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.988.433.643 đ, phân phối như sau: <br> + Đã trả cổ tức bằng tiền ( $20 \%$ ): 6.100.000.000 d <br> + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi $10 \%$ : 998.843 .364 đ <br> + Thù lao HĐQT, BKS: 168.000.000 đ <br> * Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển: <br> 2.721.590.279 đ <br> 2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 |



## II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thà̀nh viên Hội đồng quản trị ( HDQ T$)$ :

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt <br> dầu là <br> thành viên <br> HĐQT | Số buổi <br> họp <br> tham <br> dự | Tỷ lệ dự <br> họp | Lý do <br> không <br> tham dự <br> họp |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Bà Hoàng Thị Hà | - Chủ tịch <br> HĐQT | $18 / 11 / 2015$ | 6 | $100 \%$ |  |
| 2 | Ông Lê Thế Trung | - Uỷ viên | $18 / 11 / 2015$ | 6 | $100 \%$ |  |
| 3 | Bà Đặng Trần Gia Thoại | - Uỷ viên | $18 / 11 / 2015$ | 6 | $100 \%$ |  |

2. Hoạt động giám sát của H Q T đối với Ban Giám đốc:

+ HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được $\mathrm{H} Q \mathrm{QT}$ và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy dịnh của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Giám sát công tác điều hành quản lý, tái cơ cấu tổ chức hoạt động, chuyển đổi mô hình hoạt động trong toàn hệ thống Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thực hiện các nhiệm vụ của H ĐQT và Chủ tịch $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ giao.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| Stt | $\begin{gathered} \text { Số Nghị } \\ \text { quyêt// } \\ \text { Quyê̂t định } \end{gathered}$ | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{gathered} 01.2016 / \mathrm{NQ}- \\ \mathrm{HĐQT} \end{gathered}$ | 15/03/2016 | Thông qua việc giải quyết cho ông Đặng Văn Thành Giám đốc chi nhánh thôi việc theo đơn kể từ ngày $1 / 4 / 2016$ |
| 2 | $\begin{gathered} 02.2016 / \mathrm{NQ}- \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ | 19/03/2016 | Thống nhất việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Lê Chi giữ chức vụ Giám dốc đốc chi nhánh Quy Nhơn kể từ ngày 1/4/2016 |
| 3 | $\begin{gathered} \text { 03.2016/NQ- } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ | 15/04/2016 | Thông qua việc tiếp nhận hỗ trợ vốn của VSC Group để đàu tư phương tiện vận tải năm 2016 |
| 4 | $\begin{gathered} \text { 04.2016/NQ- } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ | 3/08/2016 | Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 như sau: <br> -Doanh Thu: 51,8 tỷ đồng <br> -Lợi nhuận trước thuế: 5,7 tỷ đồng <br> Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016: <br> 1. Tài chính: <br> - Doanh thu: 58 tỷ <br> - Lợi nhuận trước thuế: 6,3 tỷ <br> 2. Tăng cường hỗ trợ công tác quản lý và thị trường cho khu vực Quy Nhơn. Bổ sung thêm 1 phương tiện vận chuyển vào Chi nhánh Quy Nhơn <br> 3. Nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp để đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Hoàn thiện các công việc cần thiết để phục vụ đoàn Audit của IKEA trong tháng 09/2016. <br> 4. Tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, người lao động trong Công ty về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý tài chính, ngoại ngữ. |
| 5 | $\begin{gathered} \text { 05.2016/NQ- } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ | 28/10/2016 | 1/Thưc hiên SXKD 9 tháng năm 2016: Doanh Thu $\quad: 85,6$ tỉ đồng đạt $85,6 \% \mathrm{KH}$ năm 2016 Lợi Nhuận $\quad: 8,4$ tỉ đồng đạt $70,1 \% \mathrm{KH}$ năm 2016 Nộp Ngân sách $: 4,035$ tỉ đồng. |



| 6 | $06.2016 / \mathrm{NQ}-$ <br> HĐQT | $28 / 10 / 2016$ | Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC là <br> dơn vị cung cấp dịch vụ kiềm toán BCTC năm 2016 cho Công <br> ty Cồ phần Container Miền Trung. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

## III. Ban Kiềm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | $\begin{gathered} \text { Tỷ lệ dự } \\ \text { họp } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Lý do } \\ \text { không } \\ \text { tham dự } \\ \text { họp } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Trương lý Thế Anh | - Trưởng BKS | 18/11/2015 | 3 | 100\% |  |
| 2 | Ông Hồ Khả Quốc | - Thành viên | 18/11/2015 | 3 | 100\% |  |
| 3 | Bà Trần Thị Phước | - Thành viên | 18/11/2015 | 3 | 100\% |  |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT , Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của $\mathrm{H} \mathrm{QT}, \mathrm{Ban}$ Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

## IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, thành viên BKS , Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

## V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của nguời có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoả <br> n giao dịch chứn <br> g <br> khoá <br> n <br> (nếu <br> có) | Chức <br> vụ tại <br> công <br> (nếu <br> có) | Số CMND CMND ĐKKD | $\begin{gathered} \text { Ngà̀y } \\ \text { câp } \\ \text { CMND/ } \\ \text { ĐKKD } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Noí } \\ \text { cấp } \\ \text { CMN/ } \\ \text { ĐKKD } \end{gathered}$ | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thò i diê̂ m khô ng còn là ngur ờ có liên | Lý do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


|  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { qua } \\ \mathrm{n} \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Hoàng Thị Hà | Chủ <br> tịch <br> HĐQ <br> T | $\begin{gathered} 20004206 \\ 6 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 26 / 07 / 2 \\ 000 \end{gathered}$ | CADN | Tổ 78 <br> Phường <br> An Kê, <br> Thanh <br> Khê, TP <br> Đà Nẵng | $\begin{array}{r} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{array}$ |  | Thàn <br> h viên HĐQ T |
| 1.1 | Hoàng Đăng Tuỳ |  |  |  |  | 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng | $\begin{array}{r} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{array}$ |  | Bố |
| 1.2 | Hoàng Thị Lạc |  | 20072162 | $\begin{gathered} 16 / 03 / 1 \\ 989 \end{gathered}$ | CAĐN | 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nã̃ng | $\begin{gathered} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{gathered}$ |  | Mẹ |
| 1.3 | Trần Hoàng Diễm Phương |  | $\begin{gathered} 20147152 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 27 / 06 / 1 \\ 999 \end{gathered}$ | CAĐN | 86 <br> Nguyễn <br> Thị Minh <br> Khai, Đà <br> Nẵng | $\begin{gathered} \hline 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{gathered}$ |  | Con |
| 1.4 | Trần Hoàng Đông |  | $\begin{array}{\|c} 20151269 \\ 5 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 18 / 04 / 2 \\ 002 \end{gathered}$ | CAĐN | Chicago, Mỹ | $\begin{gathered} \hline 18 / 11 / 2 \\ 015 \\ \hline \end{gathered}$ |  | Con |
| 1.5 | Hoàng Thị Hạnh |  | $\begin{gathered} 20020320 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 17 / 07 / 2 \\ 007 \end{gathered}$ | CAĐN | 29/10 Hà <br> Huy Tập, <br> Đà Nẵng | $\begin{gathered} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{gathered}$ |  | Chị |
| 1.6 | Hoàng Đăng Hải |  |  |  |  | Hoà <br> Cường, Đà Nẵng | $\begin{gathered} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{gathered}$ |  | Anh |
| 1.7 | Hoàng Đăng Nam |  |  |  |  | Hoà Cường, Đà Nẵng | $\begin{array}{r} 18 / 11 / 2 \\ 015 \end{array}$ |  | Em |


| 2 | Lê Thế <br> Trung | Thàn <br> $h$ viên <br> HĐQ <br> T | $\begin{gathered} 031075000 \\ 430 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 16 / 10 / 2 \\ 014 \end{gathered}$ | CAHP | 13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng | $\begin{array}{r} 18 / 11 / \\ 2015 \end{array}$ | 0,05 | $\begin{gathered} \text { Thàn } \\ \text { h } \\ \text { viên } \\ \text { HĐQ } \\ \text { T } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.1 | Lê Thế Dũng |  | 030089125 | $\begin{gathered} \hline 04 / 05 / 2 \\ 005 \end{gathered}$ | CAHP | 86 Đông Trà, Dư | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ |  | Bố |


|  |  |  |  |  |  |  | Hàng Kênh, Hải Phòng |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.2 | Nguyễn Thuý Liên |  |  | 030628245 | $\begin{gathered} 16 / 10 / 2 \\ 006 \end{gathered}$ | CAHP | 86 Đông <br> Trà, Dư <br> Hàng <br> Kênh, <br> Hải <br> Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Mẹ |
| 2.3 | Vũ Việt Châu |  |  | 031181286 | $\begin{gathered} 15 / 03 / 2 \\ 010 \end{gathered}$ | CAHP | 13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Vợ |
| 2.4 | Lê Việt Hương |  |  | $\begin{gathered} 031199000 \\ 237 \end{gathered}$ |  | CAHP | 13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 2.5 | Lê Minh Ngọc |  |  | . |  |  | 13 Đông Trà 3, Dư Hàng Kênh, Hải Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 2.6 | Lê Thế <br> Thành |  |  | 031038887 | $\begin{gathered} 25 / 08 / 2 \\ 011 \end{gathered}$ | CAHP | 86 Đông <br> Trà, Dư <br> Hàng <br> Kênh, <br> Hải <br> Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |


| 3 | Đặng Trần Gia Thoại | Thành viên HĐQT, Phó GĐ | 201186387 | $\underset{6}{02 / 03 / 200}$ | C.A ©N | 17/8 Trần Quý Cáp, P.Thạch Thang, Q.Hải <br> Châu, TP <br> Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Thành } \\ \text { viên } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


| 3.1 | Đặng Dưỡng |  | 200117285 | 02/03/200 6 | C.A ĐN | Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Bố |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.2 | Trần Thị Tĩnh |  | 200018557 | $\begin{array}{r} \text { '02/03/20 } \\ 06 \end{array}$ | C.A ĐN | Phường Hòa Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nã̃ng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Mẹ |
| 3.3 | Cù Hoài Nam |  | 201100260 | $\begin{array}{r} \text { '02/03/20 } \\ 06 \end{array}$ | C.A ĐN | 17/8 Trần Quý Cáp, P.Thạch Thang, Q.Hải <br> Châu, TP <br> Đà Năng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Chồng |
| 3.4 | Cù Hoài Uyên Nhi |  |  |  |  | 17/8 Trần Quý Cáp, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 3.5 | Cù Đình Phúc Nguyên |  | . |  |  | 17/8 Trần Quý Cáp, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 4 | Trương Lý Thế Anh | Trưởng BKS | 031002717 | $\begin{array}{r} 31 / 03 / 201 \\ 0 \end{array}$ | C.A HP | 18/57/191 <br> đường Đà Nẵng, phưò̀ng Lạ Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Trưởng BKS |
| 4.1 | Trương Minh Nhâm |  | '030143463 | 7/23/2010 | C.A HP | 18/57/191 <br> đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ng ô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Bố |
| 4.2 | Lý Nguyệt Kết |  | '030125535 | 8/23/2010 | C.A HP | 18/57/191 <br> đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng |  | Mẹ |


| 4.3 | Phạm Thị Thúy |  | '031068622 | 6/29/2011 | C.A HP | 18/57/191 <br> đường Đà Nã̃ng, phường Lạc Viên, quận Ng ô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Vợ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4.4 | Trương Phúc Minh Hoàng | $\qquad$ |  |  |  | 18/57/191 <br> đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 4.5 | Trương Phúc Tuệ Minh |  |  |  |  | 18/57/191 <br> đường Đà Nã̃g, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 4.6 | Trương Lý Tuấn Anh |  | '031002735 | 12/13/201 | C.A HP | 18/57/191 <br> đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 5 | Hồ Khả Quốc | Thành <br> viên <br> BKS, <br> Trương <br> P.Vận <br> tải | 201606257 | $\begin{array}{r} 19 / 06 / 200 \\ 8 \end{array}$ | C.A ĐN | Tổ 61, Hòa <br> Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Thành viên BKS |
| 5.1 | Hồ Khả Dậu |  | '190458243 | 1/2/2013 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | 'P. Hường Hồ, H . Hương Trà, TP. Huế | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Bố |
| 5.2 | Nguyễn Thị Phượng |  | '190458370 | $\begin{array}{r} \text { '13/7/201 } \\ 2 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | 'P. Hường Hồ, H. Hương Trà, TP. Huế | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Mẹ |
| 5.3 | Hồ Khả Hiệp |  | '191352970 | $\begin{array}{r} \text { '15/5/201 } \\ 2 \end{array}$ | C.A. <br> TP. <br> Huế | $\begin{aligned} & \text { '13 Lý Thái } \\ & \text { Tồ, An } \\ & \text { Hòa, TP. } \\ & \text { Huế } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 5.4 | Hồ Khả Tuấn |  | '250901486 | $\begin{array}{r} \text { '22/2/201 } \\ 6 \end{array}$ | C.A. <br> Lâm <br> Đồng | $\begin{aligned} & \text { '103 Âu } \\ & \text { Cơ, Lộc } \\ & \text { Nga, TP. } \\ & \text { Bảo Lồc, } \\ & \text { Lâm Đồng } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 5.5 | Hồ Thị Mộng Loan |  | '191155306 | 11/4/2013 | C.A. <br> TP. Huế | $\begin{aligned} & \text { 'P. Hường } \\ & \text { Hồ, H. } \\ & \text { Hương Trà, } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Chị |


|  |  |  |  |  |  | TP. Huế |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5.6 | Hồ Khả Cường |  | '201802205 | 10/12/201 | C.A.ĐN | 'Tổ 3B, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 5.7 | Hồ Khả Châu |  | '201687801 | 8/10/2011 | C.A.ĐN | '08 Thích Quảng Đức - Liên <br> Chiểu - Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |
| 5.8 | Hồ Thị Thùy Trang |  | '131476140 | 12/6/2006 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 'P. Hừòng } \\ \text { Hồ, H. } \\ \text { Hương Trà, } \\ \text { TP. Huế } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |
| 5.9 | Hồ Khả Quyền |  | '191687979 | 11/6/2010 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | 'P. Hường Hồ, H. Hương Trà , TP. Huế P. | $\begin{array}{\|l\|l} \hline 18 / 11 / \\ 2015 \end{array}$ | Em |
| $\begin{gathered} 5.1 \\ 0 \end{gathered}$ | Hồ Thị Hiếu |  | '191687484 | 7/7/2010 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 'P. Hường } \\ & \text { Hồ, H. } \\ & \text { Hương Trà } \\ & \text { TP. Huế } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|l} \hline 18 / 11 / \\ 2015 \end{array}$ | Em |
| $\begin{gathered} 5.1 \\ 1 \end{gathered}$ | Đặng Thị Thu Hiếu |  | '201491333 | 1/3/2016 | C.A.ĐN | Tổ 61, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng | $\begin{array}{\|l\|l\|} \hline 18 / 11 / \\ 2015 \end{array}$ | Vọ |
| $\begin{gathered} 5.1 \\ 2 \end{gathered}$ | Hồ Khả Quang |  |  |  |  | Tổ 61, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Năng | $\begin{array}{\|l\|} \hline 18 / 11 / \\ 2015 \end{array}$ | Con |
| $\begin{gathered} 5.1 \\ 3 \end{gathered}$ | Hồ Khả Gia Hân |  |  |  |  | Tổ 61, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |
| 6 | Trần Thị Phước | Thành viên BKS, Phó P.TCTH | 205227073 | $\begin{array}{r} 08 / 05 / 200 \\ 2 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | 48 Bầu Gia Thượng 2, Tp $\mathrm{ĐN}$ | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Thành } \\ & \text { viên } \\ & \text { BKS } \end{aligned}$ |
| 6.1 | Trần Đình Tiếp |  | '205634820 | $\begin{array}{r} 12 / 10 / 200 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Duy } \\ \text { Xuyên, QN } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Bố |
| 6.2 | Lê Thị Cẩm Vân |  | '205501582 | 4/20/2007 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | Duy <br> Xuyên, QN | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \\ & \hline \end{aligned}$ | Mẹ |
| 6.3 | Trần Thanh Phú |  | '205107443 | 5/26/2014 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | 48 Bầu Gia Thượng 2, Tp ĐN | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Chồng |
| 6.4 | Trần Lê Vĩ |  | '205169508 | 3/23/2001 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | 48 Bầu Gia Thượng 2, Tp Đ | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 6.5 | Trần Ngọc Khuê |  |  |  |  | 48 Bầu Gia Thượng 2, Tp Đ | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Con |



|  |  |  |  |  |  | Quảng <br> Nam |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8.7 | Bùi Ngọc Nghĩa |  | 205036891 | 10/4/1998 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | Thôn 6 Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam | $\begin{aligned} & \text { 18/11// } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Anh |
| 8.8 | Bùi Thị Lợi |  | 205409797 | 12/1/2006 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | Thôn 6, <br> Xã Trà <br> Đông, <br> Huyện <br> Bắc Trà My, <br> Quảng <br> Nam | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Chị |
| 8.9 | Bùi Ngọc Thu |  | 205098748 | 2/4/2009 | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { TP Hội } \\ \text { An, Tînh } \\ \text { Quảng } \\ \text { Nam } \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |
| $\begin{gathered} 8.1 \\ 0 \end{gathered}$ | Bùi Văn Sang |  | 205094364 | $\begin{array}{r} 28 / 02 / 200 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | Thôn 6, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam | $\begin{aligned} & \text { 18/11/ } \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |
| $\begin{gathered} 8.1 \\ 1 \end{gathered}$ | Bùi Thị Lãnh |  | 205094354 | $\begin{array}{r} 21 / 11 / 200 \\ 3 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { C.A. } \\ & \text { QN } \end{aligned}$ | Thôn 6, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam | $\begin{aligned} & 18 / 11 / \\ & 2015 \end{aligned}$ | Em |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.


