CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 8.2 /TM-CT

CỘNG HÒA XÃ HỌ̃I CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 26
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
1.Thời gian họp: 8h ngày 25 tháng 04 năm 2019 .
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty - Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

## 3. Thành phần tham dự:

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần 26 chốt ngày 08/04/2019 (Ngày đăng ký cuối cùng). Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.


## 4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo của $\mathrm{HĐQT}, \mathrm{BKS}$, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
2. Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ và BKS năm 2018 và kế hoạch quỹ lương, thù lao $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ và BKS năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
4. Chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ.
5. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022.

* Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Gửi về Công ty theo địa chỉ: Đường Hội Xá, Tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trước 16h ngày 22/04/2019.
* Khi tham dự Đại hội cổ đông cần mang theo: $\mathrm{CMND} / \mathrm{CCCD} / \mathrm{H}$ ộ chiếu, trường hợp ủy quyền phải mang thêm văn bản ủy quyền và bản sao $\mathrm{CMND} / \mathrm{CCCD} / \mathrm{H}$ ộ chiếu của người ủy quyền.
* Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: http://has.com.vn
Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dư!


## Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Các Phòng, XNTV;
- Lưu: VT.

TM.HÔI ĐỒNG QUẢN TRI


# GIÂY ỦY QUYỀN <br> THAM DỬ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỎNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Kính gửi: BAN TỎ̉ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỐ PHÀN 26
Tên cồ đông:
Số CMND/GCN ĐKKD :..................................... , ngày cấp
nơi cấp
Địa chì :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :
(Sau đây gọi là "Bên ủy quyền")

## ĐỒNG Ý ỦY QUYÈN CHO

Ông (bà)
Số CMND , ngày cấp. , nơi cấp.
Địa chì
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ.
(Sau đây gọi tắt là "Bên được ủy quyền")
Thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cồ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cồ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc hộp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chi có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 26, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỂN

## BÊN ỦY QUYẺN

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <br> Độc lập－Tự do－Hạnh phúc 

ngày ．．．．．．．．．tháng
．．．．．．．．năm 2019

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỬ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ̉ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi：BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
－CÔNG TY CỐ PHÀ̀N 26

Tên cồ đông：
Mã cổ đông： $\qquad$
CMTND／CCCD／Hộ chiếu／$⿴ 囗 十$ $\qquad$ ．cấp ngày．
tại．
Địa chỉ：
Điện thoại： Fax：
－Số cổ phần hiện đang nắm giữ： $\qquad$
－Số cổ phần nhận ủy quyền：
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết： $\qquad$
（Bằng chư：： $\qquad$
Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 26 tổ chức vào ngày 25／04／2019 tại trụ sở Công ty：Đường Hội Xá，tổ 5，phường Phúc Lợi，quận Long Biên，Hà Nội．

Trân trọng ．／．

CÔNG TY CÔ PHÀN 26
HOOI ĐỎNG QUẢN TRI
Số: Ol /BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO <br> Hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của H ĐQT đối với Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2019 nhu sau:

## I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

## 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Hội đồng quản trị nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ trong việc quản lý và điều hành Công ty bằng các Nghị quyết của HĐQT đảm bảo đúng theo quy định. Hội đồng quản trị luôn sâu sát với thực tế SXKD của Công ty, ban hành kị̣ thời các chủ trương, đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt trong kinh doanh nhất là trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, ra các Nghị quyết, quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để kịp thời đề ra các chủ trương lớn, giải pháp dài hạn, ngắn hạn cho hoạt động SXKD, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất cho các ngành trọng yếu của Công ty.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định làm cơ sở để Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty thực hiện.

Các nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua trong năm 2018 gồm:

- Ban hành Chương trình công tác các tháng,quý trong năm 2018
- Ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty. Trong năm, ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần 26. Rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 để trình ĐHĐCĐ năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư; ủy quyền cho Chủ tịch $H Đ Q T$, Tổng Giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và các công việc nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện niêm yết chứng khoán trên sàn Upcom, hỗ trợ thực hiện quyền của Cổ đông. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.


## 2. Việc giám sát, đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2018.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết/Quyết định của $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q} T$ ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động $S X K D$ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm; triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kề; việc lập Báo cáo tài chính.

Trong quản lý và điều hành SXKD , Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy, quy chế của Công ty. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của $H Đ Q T$, Tổng giám đốc luôn báo cáo và xin ý kiến $H Đ Q T$ và thực thi theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các cán bộ quản lý trong Công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì quyền lợi chung của tập thể.

## 3. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu SXKD | Kế hoạch | Thực hiện | \% Thực hiện/ <br> Kế hoạch |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổng giá trị doanh thu | 585.252 | 616.229 | $105 \%$ |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 22.100 | 22.576 | $102 \%$ |
| 3 | Nộp ngân sánh NN | 25.000 | 25.100 | $100,4 \%$ |
| 3 | Thu nhập bình quân | 8.0 | 8.2 | $102.5 \%$ |
| 4 | Tỷ lệ cố tức | $14 \%$ | $14 \%$ | $100 \%$ |

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 đặt mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 như sau:

1. Những mục tiêu cơ bản:

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu SXKD | Kế hoạch <br> $\mathbf{2 0 1 9}$ | \% với năm <br> trước |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Tổng doanh thu | 585.847 | $95 \%$ |
| 2 | Tồng lợi nhuận trước thuế | 22.150 | $98,1 \%$ |
| 3 | Nộp ngân sách | 25.100 | $100 \%$ |
| 4 | Thu nhập bình quân | 8,2 | $100 \%$ |
| 5 | Dự kiến cổ tức | $14 \%$ | $100 \%$ |

* Ghi chú: Do năm 2019 các đơn hàng ngành có sự suy giảm nhu cầu lớn.

2. Phương hướng hoạt động năm 2019.

Chỉ đạo ban điều hành tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý, ổn định công nghệ sản xuất, không ngưng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hoàn thành hàng Quốc phòng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Phát triển mạnh hàng kinh tế, tham gia sâu thị truờng dân sinh, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng vũng chắc.

Tập trung nguồn lực đầu tư, tạo sự chuyển biến đột phá xây dựng ngành da giầy là ngành mũi nhọ̣n chủ chốt của Công ty, thực hiện theo chiến lược phấn đấu dần trở thành một doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc và có thương hiệu trong ngành da giầy. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp ngành may mặc, ngành mộc, các ngành phụ trợ khác, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Đánh giá mô hình, cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự sáng tạo của cá nhân người lao động kết hợp với tổng thể tập thể Công ty tạo ra sự đột phá trong sản xuất kinh doanh.

Xây dựng chiến lược Maketing và phát triển thương hiệu sản phẩm. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng đội ngũ cán bộ thị trường đủ mạnh để đảm đương trách nhiệm được giao, cạnh tranh tốt với thị trường.

Duy trì tốt công tác tài chính kế toán, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cuờng công tác kiểm tra giám sát, quản lý chi phí đảm bảo hiệu quả tài sản Công ty.

Thực hiện hiệu quả các chính sách phúc lợi, phát triển ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Chấp hành đầy đủ công tác Đảng, công tác chính trị; giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ lập truờng tư tưởng vững vàng theo chỉ đạo cấp trên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đề nghị Cổ đông công ty đóng góp ý kiến đề ban lãnh đạo lấy làm cơ sở triển khai trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả tốt nhất ./.

## Nơi nhận:

- ĐH円 Cổ đông;
- $\mathrm{H} \mathrm{Q} \mathrm{Q}, \mathrm{BKS}$;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI


TỔNG CƯC HẠU CÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 73 /BC - BĐH

CỘNG HOȦ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hanh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

# BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thay mặt Ban điều hành, tôi xin phép báo cáo kế quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

## I. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018 Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn nhất định cụ thể thuận lợi, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm về mọi mặt của Thủ trưởng Tổng cục, các Cục và cơ quan chuyên ngành, sản lượng và giá trị hàng quốc phòng được giao ổn định, tình hình đơn vị ổn định. Bên cạnh đó Công ty cũng còn những khó khăn như thị trường cạnh tranh gay gắt, sự dịch chuyển lao động, công tác di dời trụ sở, nhà mày Cô̂ng ty đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, đối với Công ty Cổ phần 26, năm 2018 được coi là một năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của Công ty về tầm vóc và quy mô. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần 26 đã phấn đấu sản xuất không ngừng để tạo nên một năm thắng lợi, thành công trên mọi phương diện. Với kết quả được thể hiện cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 616 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế là: 22,6 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày $31 / 12 / 2018$ là: gần 148 tỷ đồng
- Tổng tài sản Công ty tại ngày $31 / 12 / 2018$ là : hơn 418 tỷ đồng


## * Kết quả nhiệm vụ trọng tâm.

- Đối với công tác sản xuất hàng quốc phòng: Công ty xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, luôn tập trung cao độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng hàng quân nhu phục vụ tân binh nhập ngũ cũng như trang bị thường xuyên. Chủ động nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm.
- Đối với hoạt động phát triển hàng kinh tế, thương mại: Tuy có rất nhiều khó khăn, song Công ty đã chủ động bám sát, nắm bắt nhu cầu thị trường, khách hàng, tổ chức bằng nhiều giải pháp mở rộng thị trường, phát triển các mạng lưới bán hàng. Đồng thời bám sát thị trường trang phục cho các ngành, cơ quan và các doanh nghiệp lớn trong cả nước, do vậy trong năm đã đạt được các kết quả rất
tích cực là đã ký kết được một số hợp đồng trang phục cho các ngành với giá trị lớn như: Bộ CA; Tóa Án Tối cao; Hải quan, An ninh Hàng không, Môi trường, Điện lực, Dầu khí, Tập đoàn Vincom... tiếp tục thúc đẩy công tác bán lẻ do vậy sản lượng luôn tăng trưởng hàng năm. Công tác xuất khẩu tiếp tục gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu, và sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu...


## * Các mặt công tác khác.

- Công tác kế hoạch là trọng tâm để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty từ nhiệm vụ sản xuất hàng Quốc phòng đến kế hoạch sản phát triển hàng kinh tế. Duy trì họp giao ban, họp quý đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo do đó Công ty luôn hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Công tác kỹ thuật xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình công nghệ, định mức các sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Chú trọng công tác thiết kế chế mẫu từ sản phẩm quốc phòng và sản phẩm kinh tế. Tiếp tục đầu tư nâng cấp tổ mẫu, tiếp tục phát triển một số mẫu sản phẩm giầy da kinh tế mới đáp ứng được nhu cầu thị trường và đã làm tăng sản lượng tiêu thụ.
- Từ tháng 01-4/2018 Công ty đã thực hiện xong việc di chuyển Trụ sở Công ty đến địa điểm mới. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, Công ty đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống dây chuyền sản xuất giầy da mới, hiện đại, sắp xếp tổ chức lại các chuyền sản xuất, áp dụng mô hình quản lý 5 S tại Xí nghiệp 26.3 góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Công tác quản lý tài chính: Chấp hành các quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Hoàn thành báo cáo tài chính quý, năm và thuê cơ quan kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán đúng quy định. Cân đối thu chi, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không có nợ đọng kéo dài.
- Công tác đầu tư, XDCB chủ yếu là sửa chữa, cải tạo nhỏ lẻ, đầu tư bổ sung một số máy móc chuyên dùng hiện đại cho các ngành: ngành may; ngành giầy; chấp hành tốt quy định của Tổng cục.
- Công tác đảng Công tác chính trị: Triển khai nghiêm túc kế hoạch công tác Đảng - công tác chính trị theo hướng dẫn của cấp trên. Quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của TU', Quân ủy TƯ, Đảng uỷ TCHC xây dựng Đảng bộ trong sạch vưng mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Năm 2018, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng đối với Công ty. Điển hình là Lễ bàn giao toàn bộ cơ sở vật trang thiết bị tại cơ sở mới, Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động chỉ đạo của Ban điều hành, hoạt động nghiệp vụ của nhân viên Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp thảnh viên luûn được phối hợp hài hòa tạo hiệu quả cao nhất.


## II. Kế hoạch sản xuất kinh đơanh năm 2019

Năm 2019 bên cạnh sự thuận lợi song Công ty tiếp tụ̂c đối mặt với những khó khăn nhất là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Song Ban điều hành Công ty xác định cùng đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế Hội đồng Quản trị đề ra năm 2019, với các chỉ tiêu cụ thể:

- Doanh thu:
- Thu nhập bình quân:
- Nộp ngân sách NN :
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
- Tỷ lệ cổ tức:
585.847 triệu
8.200 .000 đồng/người/thg
25.100 triệu đồng
22.150 triệu đồng

Từ $14 \%$ trở lên

## * Một số giải pháp chủ yếu.

- Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất: Công tác kế hoạch là trọng tâm để điều hành mọi hoạt động trong toàn công ty, phải làm tốt công tác tham mưu dự báo, linh hoạt, chủ động trong triển khai nhiệm vụ đáp ứng hoàn thành kế hoạch theo từng tháng, quý, năm.
- Công tác phát triển thị trường: Xây dựng đội ngũ thị trường nhiệt huyết, có trình độ đáp ứng tốt yêu cấu phát triển thị trường, nhất là công tác tham gia đấu thầu trang bị của các ngành, và thúc đẩy hoạt động bán lẻ.
- Công tác kỹ thuâ̂t công nghệ: Quản lý tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dửng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất ở tất cả các cấp quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tập trung công tác phạ́t triển mẫu mã đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.
- Duy trì việc áp dụng và thực hiện quy chế của Công ty một cách triệt để, tăng tính chủ động cho các XNTV và các bộ phận, cá nhân. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý lao động, định mức lao động và công nghệ, nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và giảm chi phí sản xuất.
- Hướng dẫn chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo của các cá nhân, tập thể gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ổn định từng bước phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cồ đông./.

## Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.


CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỌ̆I ĐỒNG QUẢN TRI
Số: 02 /TTr-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày b Bháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

## V/v xin phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày $26 / 11 / 2014$, và các văn bản của Pháp luật quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 26 , kết quả thực hiện SXKD năm 2018 kế hoạch năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông phễ duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty như sau:

## I. Thực hiện năm 2018

Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm), Ban kiểm soát năm 2018 443.900.000 đồng cụ thể:

1. Quỹ thù lao của $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ ( 5 thành viên) được tính bằng $2 \%$ giá trị tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng $17.117 .270 .822 \times 2 \%=342.345 .000$ đồng. Số đã chi trong năm là: 341.900 .000 đồng. Hội đồng Quản trị thống nhất báo cáo số thực hiện năm 2018 bằng số đã chi trong năm 2018. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 6.648.000 đồng/ tháng
- Thành viên: $\quad 5.538 .000$ dồng/tháng

2. Quỹ thù lao của BKS ( 3 thành viên) được xác định bằng kế hoạch và đã chi trong năm là 102.000.000 đồng. Cụ thể

- Trưởng ban: $\quad 3.200 .000$ đồng/ tháng
- Thành viên: 2.650 .000 đồng/tháng


## II. Kế hoạch năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản kinh doanh được trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng Quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 bằng năm 2018 cụ thể:

- Quỹ thù lao của HĐQT:
342.000 .000 đồng
- Quỹ thù lao của BKS: 102.000 .000 đồng
- Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS kế hoạch: 444.000 .000 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐH円 Cồ đông;
- H Q Q , BKS;
- Lưu VT.


CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ
Số: $03 / \mathrm{TTr}-\mathrm{CT}$

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸ́T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHH Kiểm toán và Tư vấn A\&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 26 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:
I. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm:

- Báo cáo kiểm toán BCTC của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày $31 / 12 / 2018$;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và được công bố theo quy định và đăng tải trên Website Công ty. (Có tài liệu kèm theo)
II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

| TT | NỘ́ DUNG | PHƯONG ÁN PHÂN PHÓI | GHI CHÚ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 | 22.576.307.592 |  |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.459.036.770 |  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 17.117.270.822 |  |
|  | Phương án phân phối lợi nhuận |  |  |
|  | - Trích quỹ khen thuởng phúc lợi | 2.567.590.623 |  |
|  | - Trích quỹ đầu tư phát triển | 7.549.680.199 |  |
|  | Lợi nhuận chia cổ tức | 7.000 .000 .000 |  |
|  | Cồ đông Nhà nước | 3.570 .000 .000 |  |
|  | Cố đông bên ngoài | 3.430 .000 .000 |  |
|  | Lợi tức mỗi cổ phần | 1.400 |  |

## III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
2. Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: $\mathbf{1 4 \%} /$ mệnh giá cổ phần.
3. Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và chi cổ tức, dự kiến trích cho các quỹ cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Quỹ thưởng cho HĐQT, BKS theo kế hoạch.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Nơinhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT,BKS;
- Luu VT.

TM.HỘI ĐÔNG QUẢN TRI


TỔNG CƯC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN 26
Số: 72 /TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày OS tháng 4 năm 2019

## TỜ TRİNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26 ;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 26 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

## I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niên yết và kinh doanh chứng khoán;
2. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần 26 về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
4. Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán;
5. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần 26;
6. Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần 26.

## II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Trên cơ sở tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A\&C tại Hà Nội.
- Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

## Nờ nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lư VT.

CÔNG TY CỔ PHÀN 26
BAN KIÉM SOÁT
Số: a/BC-BKS

CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO BAN KIÊM SOÁT CÔNG TY CỔ PHÂN 26

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn $\mathrm{A} \& \mathrm{C}$ kiểm toán.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phẩn 26, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2018 trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

## I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIẺ̉M SOÁT

Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên, 01 trưởng BKS và 02 thành viên BKS , các thành viên được phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát từng lĩnh vực hoạt động cụ thể tại Công ty. Trong năm Ban Kiểm soạt Công ty đã thực hiện:

- Triển khai, thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý của $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của $\mathrm{H} Q \mathrm{QT}$ cũng như trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ Công ty. Soát xét và tham gia ngay từ ban đầu về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyê̂t định của $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ và của Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; tham gia góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như trong các lĩnh vực hoạt động.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối với các vấn đề về lên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.
- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.
- Phối hợp, giám sát việc thực hiện việc đưa cổ phiếu lên giao dịch sàn Upcom cũng như việc hỗ trợ thực hiện quyền cổ đồng.
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ ý kiến nghị nào của các cổ đông về kiểm tra, soát xét các mặt hoạt động của Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong năm 2018, Ban kiểm soát đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động; thực hiện tốt công tác giám sát và kiểm soát thường xuyên cũng như định kỳ theo quy định trong hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 và các hoạt động khác.

## II. KÉT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIẺU HÀNH

## 1. Công tác quản lý của Hồi đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ trong việc tổ chức, quản lý, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động của Công ty. Các hoạt động quản lý trong năm của $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, nội dung các cuộc họp, lấy ý kiến bám sát với nhiệm vụ quản lý và điều hành SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền nhằm hoàn thiện hệ thống quy chê̂, quy định nội bộ, kiện toàn tồ chức sản xuất, nhân sự lãnh đạo, cử người đại diện phần vốn, bổ nhiệm và chấp thuận bổ nhiệm các cán bộ quản lý các cấp, quản lý các hoạt động đầu tư, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết, quyết định của $\mathrm{H} Q \mathrm{QT}$ được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.
- Hội đồng quản trị theo ủy quyền của $Đ H Đ ~ c o ̂ ̉ ~ đ o ̂ n g ~ v a ̀ ~ h o a ̀ n ~ t h a ̀ n h ~ v i e ̣ ̂ c ~ đ u ̛ a ~ c o ̂ ̉ ~$ phiếu lền giao dịch tại sàn Upcom (Mã giao dịch: X26).
- HĐQT đã định hướng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển, giám sát Ban điều hành thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty cũng như đưa ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.


## 2. Công tác điều hành hoat đông SXKD của Ban Tổng Giám đốc

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động, Ban Tổng giám đốc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể trong các lĩnh vực hoạt động như sau:

- Về sản xuất kinh doanh: Triển khai sản xuất các sản phẩm Quốc phòng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp với các ban ngành kịp thời giải quyết nhưng vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, chế tạo cải tiến một số sản phẩm quân nhu. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp quyết liệt phát triển mở rộng thị trường hàng kinh tế, đặc biệt phát triển nhóm hàng trang bị cho các ngành trong cả nước góp phần tăng doanh thu lợi nhuận và đảm bảo việc làm cho người lao động.
- Trong hoạt động đầu tư và xây dựng ${ }_{2}$ cơ bản: Các hạng mục đầu tư đều đã
được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, mở rộng mặt bằng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Về lĩnh vực tài chính: Ban điều hành đã chỉ đạo kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, năm theo quy định của Pháp luật cũng như việc tuân thủ các quy định về thuế đối với ngân sách. Quyết toán thuế gọn theo năm, quản lý tốt nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cân đối thu chi, đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vốn thường xuyên hoặc đột xuất.
- Về công tác quản trị doanh nghiệp: Triển khai việc kiện toàn hệ thống các đơn vị sản xuất, các quy định quản lý nội bộ thuộc phạm vi quản lý, nhân sự, bổ nhiệm các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền, cử các cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đến công tác an toàn và vệ sinh lao động tại các xí nghiệp thành viên.


## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KÉT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

## 1. Công tác lập báo cáo tài chính:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Pháp luật, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán và Luật Kế toán hiện hành. Các báo cáo đã được kiểm toán theo đúng quy định pháp luật được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn $\mathrm{A} \& \mathrm{C}$.

## 2. Tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả SXKD năm 2018

2.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31-12-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng HÂ

| TT | Chỉ tiêu | Tai 31/12/2018 |
| :---: | :---: | :---: |
| A | B | 1 |
| I | Tài sản ngắn hạn | 398.805 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 193.658 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 25.584 |
|  | Tr. đó: Phải thu khách hàng | 24.607 |
| 3 | Hàng tồn kho | 174.146 |
| 4 | Tài sản ngắn han khác | 5.417 |
| II | Tài sản dài hạn | 19.488 |
| 1 | Phải thu dài hạn | - |
| 2 | Tài sản cố định | 19.488 |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | 19.488 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | - |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | - |
|  | Tổng cộng Tài sản | 418.293 |
| III | Nợ phải trả | 270.544 |
| 1 | Nợ ngắn hạ | 270.544 |
|  | Tr. đó : Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | - |


| 2 | Nợ dài hàn |  |
| :---: | :--- | ---: |
| IV | Vốn chủ sở hữu | - |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | $\mathbf{1 4 7 . 7 4 9}$ |
| 2 | Quŷ̀ đâu tư phát triêń | 69.305 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 28.444 |
|  | Tổng cộng Nguồn vốn | $\mathbf{4 1 8 . 2 9 3}$ |

- Vốn điều lệ thực tế của Công ty hiện nay là $\mathbf{5 0}$ tỷ đồng với cơ cấu: Nhà nước chiếm $51 \%$ tương đương $\mathbf{2 5 , 5}$ tỷ đồng; còn lại các cồ đông khác chiếm $49 \%$ tương đương $\mathbf{2 4 , 5}$ tỷ đồng.
2.2. Kết quả $\operatorname{SXKD}$ năm 2018.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu SXKD | Kế hoạch | Thực hiện | Oo Thực <br> hiệ̣n/ Kế <br> hoạch |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổng giá trị doanh thu | 585.252 | 616.229 | $105 \%$ |
| 2 | Tổng lợi nhuận | 22.100 | 22.576 | $102 \%$ |
| 3 | Thu nhập bình quân | 8.0 | 8.2 | $102.5 \%$ |
| 4 | Tỷ lệ cố tức | $14 \%$ | $14 \%$ | $100 \%$ |

Năm 2018, Ban điều hành Công ty đã có nhiều lỗ lực trong việc lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, kết quả SXKD thực hiện được tăng so với năm 2017, Tổng giá trị doanh thu tăng $105 \%$, Tổng lợi nhuận tăng $102 \%$, thu nhập bình quân tăng $102.5 \%$ đây là điểm rất tích cực trong quản lý và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC.

Các khoản thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát, Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 được báo cáo chi tiết theo "Tờ trình quỹ lương và chi phí hoạt động, thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát"

## V. NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG NĂM 2019

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ Công ty và pháp luật quy định, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của các XNTV và toàn Công ty thông qua các hoạt động trực tiếp của ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm tra nội bộ một cách thường xuyên theo chế độ định kỳ và đột xuất
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáoutài chính năm.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiếm chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc với cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.


## VI. NHŨ̃NG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIEヒ̉M SOÁT

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển hàng kinh tế, hàng thị trường xuất khẩu trong điều kiện hàng quốc phòng ngày càng khó khăn.
- Tiếp tục, quan tâm và chú trọng hơn nữa đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý, phát triển lực lượng lao động có tay nghề, đầu tư máy móc thiết bị.

Trên đây là các nội dung báo cáo tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Nơ nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRUOƠNG BAN


Nagün Trewing Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỔNG QUẢN TRI
Số: 04 /TTr- CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## TÒ̀ TRİNH

## V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ

## Công ty Cổ phần 26

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số $71 / 2017 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$ ngày $06 / 6 / 2017$ của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 26 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2017 và được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2012, 2017. Quy chế quản trị nội bộ chưa được ban hành.

Kể từ những thời điểm trên, quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt là sau khi Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC - hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực.

Vì vậy để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26 xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
(Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ được đính kèm tờ trình)

Các nội dung khác trong Điều lệ hiện hành, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (nếu có) chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan, đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 sửa đồi, bổ sung và kết cấu lại chi tiết.

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

## Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



# QUY CHẾ QUẢN TRI CôNG TY CƠ PHÅN 26 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... .../NQ/円HDCĐ ngày .... tháng 04 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 26)

## MỤC LỤC

MUC LUC. ..... 2
CHU'ONG I: QUY ĐİNH CHUNG ..... 4
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .....  4
Điều 2. Giải thích thuật ngữ .....  4
CHƯƠNG II: CƠ CÁU TỎ CHỨC QUẢN LÝ ..... 5
Điểu 3. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty .....  .5
CHUOONG III: ĐÅI HỘI ĐÒNG CỔ ĐÔNG ..... 5
Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đ............................................................iô ..... 5
Điều 5. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. .....  5
Điều 6. Các thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông .....  6
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. ..... 6
Điều 8. Lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông ..... 7
Điều 9. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ..... 7
Điều 10.Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....  8
Điều 11.Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. ..... 8
CHUOONG IV: HƠII ĐÔNG QUẢN TRI ..... 9
A. ĐỂ CỬ, ƯNG CỦ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ..... 9
Điểu 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị .....  9
Điều 13. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ..... 10
Điều 14.Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị ..... 11
Điều 15.Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ..... 11
B. TRİNH TỬ VÀ THỦ TƯC TỔ CHỨC CUỌC HỌP HỌI ĐỒNG QUẢN TRI ..... 12
Điều 16.Triệu tập họp và thông báo họp Hội đồng quản trị ..... 12
Điều 17. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị ..... 12
Điều 18. Cách thức biểu quyết ..... 13
Điều 19.Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị ..... 13
Điểu 20.Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ..... 14
Điều 21.Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị ..... 14
CHUƠNG V: BAN KIẺ̉M SOÁT ..... 15
Điều 22. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiềm soát ..... 15
Điều 23.Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát ..... 15
Điều 24.Cách thức bầu Kiềm soát viên ..... 15
Điều 25.Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiềm soát ..... 15
CHƯONG VII: BAN ĐIỂU HÀNH.
15
15
Điều 26.Thành phần và tiêu chuẩn của người điều hành ..... 15
Điều 27.Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành ..... 16
Điều 28. Thông báo bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp ..... 16
CHUƠNG VIII: PHÓI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỌI ĐỔNG QUẢN TRI, BAN KIẺ̉M SOÁT VÀ BAN ĐIÊU HÀNH .....
17 .....
17
Điều 29. Nguyên tắc phối hợp ..... 17
Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành ..... 17
Điểu 31. Phối họ̣p hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát. ..... 17
Điều 32.Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành ..... 18
CHUƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẠT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRI, KIÉM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC/TỎNG GLÁM ĐỐC VÀ NGƯỜT ĐIÈU. HÀNH KHÁC18 Điều 33. Đánh giá hoạt động ..... 18
Điều 34.Khen thường ..... 18
Điều 35. Xử lý vi phạm và kỷ luật ..... 19
CHƯONG X: ĐIẺ̉U KHOẢN THI HÀNH ..... 19
Điều 36. Ngày hiệu lực ..... 19
Điều 37. Sửa đổi bổ sung. ..... 19

## CĂN CỨ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật chưng khoán số 70/2006/QH1 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sưa đổi bổ sung một số điều của Luật chưng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/ND-CP huớng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đal chúng.
- Thông tu số 95/2017/TT-BTC/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/ND-CP quy định về quản trị công ty áp dưng cho các công ty đ̛̣i chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoat động của Công ty cổ phần 26


## CHU'ONG I: QUY ĐỊNH CHUNG

## Điểu 1 . Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế quản trị công ty Quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông đồng thời thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và Cán bộ quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy chế này được áp dụng cho tất cả các Cổ đông và/hoặc các thành viên không phải là cổ đông nhưng có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

## Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
b. "Công ty" là Công ty cổ phần ...
c. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
d. "Cổ đông lớn" là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5\%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được theo quy định Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp.

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

## CHUOONG II: CƠ CẤU TỔ CHÚC QUẢN LÝ

## Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau:

1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phẩn. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.
2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết đị̀h, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.
4. Tổng giám đốc công ty

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị̉; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

## CHU'ƠNG III: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm luuu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
Điều 5. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bô̂ trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ưy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cồ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười ) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đồng, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đai hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cồ đông có thê̂ tiếp cận, bao gồm:

1. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
2. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
3. Phiếu biểu quyết;
4. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
5. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

## Điều 6. Các thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Cổ đông gửi xác nhận tham dự, giấy ủy quyền (nếu có) tới Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. Khi đến tham dự cuộc họp, cổ đông phải mang theo Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời họp.
2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng kýhết.
3. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một. thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sạu khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biếu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đồi.
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
5. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.
6. Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

* Cách thức bỏ phiếu: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu saự, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán
thành, không ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.
* Cách thức kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận kết quả;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê.

3. Công bố kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông.
Điều 8. Lập Biên bản Đại hội đồng cỗ đông
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yê̂u sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cố đông;
c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biếu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tấn thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tống số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

## Điều 9. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Công ty phải công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với Ửy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đê̂́n cồ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việ̣c gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 10. Cách thức phản đối quyết đụnh của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy địnhsở hữu từ $10 \%$ tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đôngkhông thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng $100 \%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Trường hợp này Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thồng qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
2. Cổ đông biểu quyê̂t phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cô̂ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cồ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cố đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
3. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyê̂n nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thầm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

## Điều 11. Thể thức lấy ỷ kiến cổ đông bằng văn bản để thống qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại khoản 2 Điêu 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyển lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyê̂t của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyê̂t chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo Điều 5 Quy chế này;
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác cưa cổ đông là cá nhân; tên, mã số doạnh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tồ chức hoặc họ, tên, địa chi thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cược công dân, Giấy chứng minh nhân dẩn, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại điện theo ủy quyền của cồ đông là tồ chức; số lượng cồ phẩn của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:
a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đaí diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trơng phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tửlà không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biê̂u quyết;
5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yê̂u sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
e. Các vấn đề đã được thông qua;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

## CHUOONG IV: HỘI ĐỒNG QUẢN TR!

## A. ĐỀ CỬ, ÚNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỔNG QUẢN TR!

## Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
d. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tồng giám đốc công ty;
e. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cố đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất $1 \%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhẩt trong 05 năm liền trước đó.


## Điều 13. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trụng thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tịn liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;
c. Quá trình công tác;
d. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty đại chúng phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên $10 \%$ đến dưới $20 \%$ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền ứng cử hoặc đề cử 01 ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ $20 \%$ đến dưới $30 \%$ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền đề cử hai ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ $30 \%$ đến dưới $40 \%$ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền đề cử ba ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ $40 \%$ đến dưới $50 \%$ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên, được quyền đề cử bốn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải thực hiện theo các biểu mẫu mà Công ty cung cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, danh sách này sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhât cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viê̂n trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## Điều 15. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 12 Quy chế này;
b. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c. Có đơn từ chức;
d. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông báo về việc bẫu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## B. TRİNH TỰ VÀ THỦ TƯC TỔ CHỨC CUỘC HỌP HỘI ĐÔNG QUẢN TRI

## Điều 16. Triệu tập họp và thông báo họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thuờng. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.
2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một tần.
3. Chủ tịch Hội đồng quàn trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;
b) Co đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 nguời quản lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kê̂ từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trinhh, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải cở tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiểu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng buu điện, fax, thư điê̂n tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc nguời triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Kiểm soát viên có quyè̀n dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
Điểu 17. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ $3 / 4$ (ba phần tư)trở lên tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền)nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận dự họp.
2. Trường họ̣p cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 1 , Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thử hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trương hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một
nửa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc người đại diện nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận dự họp.

## Điều 18. Cách thức biểu quyết

1. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể tham gia biểu quyết khi:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp khi được đa số các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được đựng trong phong bì dán kín được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị ít nhất 01 giờ trước giờ khai mạc, và phong bì đựng phiếu biểu quyết của thành viên đó được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
2. Một thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Hội đồng quản trị cho một người khác nếu sự ủy quyền đó nhận được sự đồng ý của đa số các thành viên Hội đồng quản trị.
3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề sau đây cần sự có mặt trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị:
a. Phê chuẩn kế hoạch chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
b. Bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị.
c. Bãi nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
d. Tái tổ chức hoặc giải thể công ty.
e. Tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó khống có quyền biểu quyết;
5. Theo quy định tại khoản 6 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
6. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 35 Điểu lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

## Điều 19. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hộiđồng quản trị là phiếu quyết định.
2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

## Điều 20. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c. Thời gian, địa điểm họp;
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
h. Các vấn đề đã được thông qua;
i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.
2. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.
Điêu 21. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## CHUOONG V: BAN KIỂM SOÁT

## Điều 22. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. Thành phần, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 37 Điều lệ công ty.
2. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viện Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ dông của công ty.
3. Thành viên Ban kiểm soát có điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty.
Điều 23. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
4. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại các Khoản $1,2,3$ Điều 13 và Điều 14 Quy chế này.
5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, danh sách này sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử
Điều 24. Cách thức bầu Kiểm soát viên
Việc bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tương tự việc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.
Điều 25. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viến Ban kiểm soát
6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật doanh nghiệp;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
d. Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
7. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a. Không hoàn thành nhiệm vự, công việc được phân công;
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## CHU'ONG VII: BAN ĐIỀ HÀNH

Điều 26. Thành phần và tiêu chuẩn của người điều hành

1. Bộ máy điểu hành của Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
2. Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phải có tiêu chuẩn sau:
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
c. Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.
3. Kế toán trưởng của Công ty phải có điều kiện và tiêu chuẩn sau:
a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
c. Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp
d. Phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Điều 27. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành

1. Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó;
2. Hội đồng quản trị lựa chọn và ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trên cơ sở ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc.
3. Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
Điểu 28. Thông báo bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp
Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## CHƯƠNG VIII: PHỐ HỢP HOẠT ĐỢNG GIỮA HỘI ĐỔNG QUẢN TRI, BAN KIẺ̉M SOÁT VẢ BAN ĐIỀU HȦNH

## Điều 29. Nguyên tắc phối hợp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
a. Luôn vì lợi ích chung của Công ty.
b. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.
c. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.
d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.
Điều 30. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Định kỳ hàng quý và năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Công ty cho Hội dồng quản trị.
3. Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành của Công ty. Tổng giám đốc không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự (không biểu quyết) các cuộc họp Hội đồng quản trị.
4. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng của Công ty có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để cử thành viên Hội đồng quản trị tham dự.
Điều 31. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát
5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban kiểm soát.
6. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phải có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị mời thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.
8. Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh tại các cuộc họp của Ban kiểm soát, mọi biên bản họp Ban kiểm soát phải được gửi tới Hội đồng quản trị.
9. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện các trường hợp vi phạm của cán bộ quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
10. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thụ̣c hiện kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu.
11. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cồ đông họp bất thương theo quy định tại Điều lệ Công ty.
12. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, các thành viên Ban kiểm soát có thể đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
13. Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như biê̂n bản họ̣p Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát cùng với việc cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị.

## Điều 32. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành

1. Trường hợp xét thấy cần thiết, Ban điều hành có thể mời Trưởng ban kiểm soát hoặc các thành viến Ban kiểm soát tham dự họp Ban điều hành hoặc các cuộc họp khác và đóng góp ý kiến.
2. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Truởng ban kiểm soát, Ban điều hành thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty.
3. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động của Công ty, Ban điều hành cần báo cáo ngay cho Trưởng ban kiềm soát và thành viền Ban kiểm soát.
4. Ban điều hành chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lọi để Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận các thông tin, báo cáo trong thời gian nhanh nhất.
5. Các văn bản báo cáo của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như gữi đến thành viên Hội đồng quản trị.

## CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẠTT ĐÓI VỚI THÀNH VIÊN HỌ́I ĐỔNG QUẢN TRI, KIẺ̉M SOÁT VIÊN, GIÁM ĐÓC/TỎNG GIÁM ĐÓC VẢ NGƯỜI ĐIÊU HÀNH KHÁC

## Điều 33. Đánh giá hoạt động

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
2. Truởng ban kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng Kiểm soát viên.
3. Tổng giám đốc chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của các cán bộ quản lý khác.

## Điều 34. Khen thường

1. Hằng năm, căn cứ vạ̀o kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Truởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
2. Khen thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hằng năm. Khen thưởng cho các cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Chế độ khen thưởng:
a. Bằng tiền;
b. Bằng cổ phiếu theo chương trình hựa chọn cho cán bộ công nhiên viên (nếu có).
4. Nguồn kinh phí khen thương được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty và các nguồn hợp pháp khác.
5. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức khen thuờng cụ thế

## Điều 35. Xử lý vi phạm và kỷ̉ luật

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý khác không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật tuỳ theo tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định cuả Công ty và Pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại cho Công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.

## CHƯONG X: ĐIỀ KHOẢN THI HÀNH

## Điều 36. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm X chương, 36 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 26 thống nhất thông qua ngày ....; tháng 04 năm 2019 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người được uỷ quyền.

## Điều 37. Sửa đổi bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị soạn thảo, xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

97 NVָHd OP XL DNOP


| ว่า nข̣! <br> !̨̣p ens ue! |  <br>  |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| มูธิ มุ पग्प्प <br>  |  セ̣ィ dę! <br>  |  <br>  |
|  |  | n®̊u |
|  |  |  |
| !¢p ens op ¢f |  |  |









| hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Không có | 1.c. "Luật Chưng khoán" có nghĩa là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010. | Phù hợp Điều lệ mẫu trong Thông tu 95/2017/TT-BTC. |
| 1.d. "Cán bố quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán truởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn; | 1.e. "Người điều hành" là Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán truờng; |  |
| 1.e. "Nguời có liễn quan" là cá nhân hoặc tố chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh ngbiệp. | 1.g. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34, Điều 6 Luật Chưng khoán. | Phù hợp với Luật Chưng khoán 2006, sưa đổì, bổ sung 2010. |
|  | 1.h. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại Khoán 9 Điều 6 Luật chứng khoán | Sưa theo Khoản 1 Điều 1 Điều lệ mẫu - phụ lục đinh kèm Thông tư 95/2017/TT - BTC - Giải thich thuật ngư |
| II. TÊN, HìNH THỨC, TRỤ SỞ, NGƯỜI ĐẠI ĐẠI diẹn, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜ HẠN HOẠT ĐộNG CỦA CôNG TY | II. TÊN, HİNH THỨC, TRỤ SỞ, NGỪì ĐẠI ĐẠI DIÊN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐộNG CỦ̉A CôNG TY |  |
| Diều 2. Tên, hình thức, trụ sở, người đai diện, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | Điều 2. Tên, logo, hình thức, trụ sở, người đại diện, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty |  |
| Điều 3. Tư cách pháp nhân | Bȯ | Theo Điều lệ mẫu Thông tur 95/2017/TT-BTC. |
| Điều 4. Chức năng, linnh vực kinh doanh và | Bȯ | Theo Điều lệ mẫu Thông tu |


|  | Og |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 'OLG-LL/LIOZ/S6 $\mathrm{m}^{\circ}$ suoul <br>  | 9 |  <br>  |
|  <br>  | \%g |  |
|  <br>  | 9 |  <br>  |
| 'OLG-LL/LIOZ/S6 m ภixoqu <br>  | 9\% |  |
| -OLG-LL/LIOZ/S6 m suoul <br>  | \%g | 44 ภugว とกี <br>  |
| 48 8ับัว <br>  ! <br>  <br>  | enb Suout <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  |  |  |
|  |  |  <br>  |
| $\cdots$ OLG-JL/LI0Z/S6 |  |  |


|  |  | Thông tur 95/2017/TT-BTC. |
| :---: | :---: | :---: |
| CHUONG TV. VÓN ĐIĖU LÊ, CỔ PHÂN | CHUONG III. VON DIĖU LÊ, CÔ PHAN |  |
| Điều 12. Vốn điều lệ, cổ phần | Điều 4. Vốn điều lệ, cổ phần |  |
| 1. Vốn Điều lệ khi thành lập Công ty là 50.000 .000 .000 , VN (Năm mươi tỷ đồng chẵn) <br> 2. Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 5.000 .000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 $\mathrm{VND} /$ cổ phần. <br> 3. Cơ cấu vốn khi thành lập Công ty: <br> - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ là: $51,0 \%$ <br> - Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty: $25,1 \%$ <br> - Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược: $3,9 \%$ <br> - Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai cho các đối tượng khác: $20 \%$ <br> Tỷ lệ này có thể được điều chinh tuỳ theo tình hình thực tế cùa Công ty trong đ̛̀ng thời kỳ, sau khi được cấp giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh. | 1. Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn điểu lệ của Công ty do Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được công bố theo quy định của pháp luật; <br> Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. | Sửa theo Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Vốn công ty cổ phần |
| Điều 13. Quy định chung về cổ đông | Bỏ | Theo Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC. |

S

|  | Suop o๐ ¢у Supp os 8 notG |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  งセ્ં <br>  <br>  |
| 'OLG-LL/LIOZ/S6 <br> m suoul new શil nશ̣! oay | 98 | วonut eqn supp op 91 nģ! |
| -OLG-LL/LIOZ/G6 $\quad 4$ suoul <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br> fexn dẹqd wéud ! $\Lambda$ •e <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  <br>  <br>  | -(\% LS n!̣̂ ureu sonu equ suop po <br>  <br>  <br>  |


|  | 4. Trường hợp cổ đông có thay đối địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịủ trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. | Sồ đăng kí cổ đông Luật Doanh Nghiệp -2014 |
| :---: | :---: | :---: |
| Điều 19. Chào bán cổ phần <br> 1. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau: <br> a. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những nhà đầu tư bên ngoài <br> b. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; <br> c. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỳ lệ chiết khấu cụ̣ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất $65 \%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; <br> d. Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong trường hợp đó do Hội đồng quản trị quyết định. | Điều 9. Chào bán cổ phần <br> 1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cồ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ <br> 2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:: <br> a. Chào bán cho cồ đông hiện hữ; <br> b. Cổ phần chào bán ra công chúng; <br> c. Chào bán cổ phần riêng lẻ.; <br> 3. Chào bán cổ phần thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và luật doanh nghiệp. <br> 4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kề từ ngày hòan thành đợt bán cổ phần | Sửa đồi, bổ sung theo Điều 122 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Chào bán cổ phần |
| Điều 20. Chuyển nhượng và thừa kế cổ phần | Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần |  |
| 1. Tất cả các cổ phần đều có thế được tự do chuyền nhượng theo luật định trừ số cổ phần | 1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhuợng trù khi Điểu lệ này và pháp luật có quy định khác. Cồ phiếu đăng ký giao dịch/niêm yết | Theo Điều 9 Điều lệ mẫu - Phụ lục đính kèm Thông tư |


|  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  | OO SuOY\% |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  <br>  | -ėn dẹqd enco yuip <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 'dō!̧̣̂u <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> -モู่n <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |



|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  Кnb suop oo wọqu fọ̃ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  eq uę̧ |  <br>  ṭ uẹnb suọp !ộ |
|  |  <br>  <br>  | 〔eq uequd tọu <br>  <br>  <br>  |
| † $10 Z$ dę! <br>  <br>  | чu! <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | "upu sueq <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  ع!̣p <br>  |
|  |  |  |
|  |  |  |


| Không có | 3g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 4. Các vấn đề khác liễn quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường. <br> a. Thời hạn Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp cổ đông là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu nêu tại Khoản 3.e hoặc 3.f trên đây; <br> b. Trương họ̣p Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên, Ban kiềm soát sẽ triệu tập cuộc họp các cổ đông. Thời hạn triệu tập là trong vòng 15 ngày kể từ sau ngày quy địinh tại Khoản 4.a trên đây; <br> c. Trường hợp Hội đồng quản trị không thề triệu tập cuộc họp nêu trên và Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nê̂u tại Khoản 3.e của Điều này có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông; | 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. <br> a. Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp cổ đông là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu nêu tại Khoản 3.e hoặc 3.f trên đây; <br> b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp nêu trên, Ban kiểm soát sẽ triệu tập cuộc họp các cồ đông. Thời hạn triệu tập là trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày quy định tại Khoản 4.a trên đây; <br> c. Trường hợp Hội đồng quản trị không thể triệu tập cuộc họp nêu trên và Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo những cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại Khoản 3.e của Điều này có thể thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp các cồ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; <br> Trong truờng hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. |  |
| Điều 25 . Quyền và nghãa vụ của Đại hội đồng cổ đông | Điều 15. Quyền và nghĩa vư của Đại hội đồng cổ đông |  |
| n. Công ty hoặc các chi nhánh nào của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp | 2n. Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy dịnh tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn $35 \%$ tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. | Sưa theo Điều 162 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận |
|  | 3b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc bất kỳ người nào có liên |  |


|  <br> - LJ/LIOZ/S6 ni suoql - nexu <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> :Kep nes quip Knb <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  !eч |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  이 पְч <br>  <br>  <br>  |
|  |  |  |
|  | - иеточу ภипйэ чэip <br>  <br>  <br>  |  |


|  | 3. Truờng hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chi định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật su hoạac bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chua đăng ký với Công ty). |  |
| :---: | :---: | :---: |
| -1 | 4. Trừ trường hợ quy định tại Khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết đai diện được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: <br> a. Người ủy quyền đã chết hoặc không có năng lực tự chủ hành vi của mình; <br> b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; <br> c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền; <br> d. Tuy nhiên điều khoản này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. |  |
| Điều 27. Thay đổi các quyền | Điều 17. Thay đổi các quyền |  |
| Trừ khi các điều khoản về phát hành cổ phần được quy định khác đi, tất cả các quyền gắn liền với từng loại cổ phần sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. | 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đồng nắm giũ it nhất $65 \%$ cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cồ đông nắm giữ ít nhất $65 \%$ quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai ( 02 ) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cồ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu | Sửa theo Khoản 1 Điều 17 Thông tư 95/2017/TT - BTC - Thay đồi các quyền |

$\varepsilon I$

| suop op <br>  <br>  <br>  <br>  งónว - dD - GN/LIOZ/IL पuị̣ <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| 'OLG"LL/LIOZ/ 66 m suoqu neur <br>  |  <br>  <br>  |  |
|  |  <br>  | suop os supp !̣̊ <br>  <br>  |
| 'OLG-LL/LIOZ/G6 m శuout <br>  | !éo ofuñ ueṽ <br>  <br>  os <br>  <br>  <br>  |  |
| : |  <br>  dəฺ! <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |


| b. Xác định thời gian và địa điểm đại hội; và <br> c. Gưi thông báo cho tất cả các cổ đông về đại hội. | đồng cố đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. <br> b. Cung cấp thông tin và giải quyû́t khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; <br> c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp; <br> d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp <br> e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội cổ đông theo nội dung dụ kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ưng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; <br> f. Xác định thời gian và địa điểm đại hội; và <br> g. Gửi thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp . <br> h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp. |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 3. Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin hợp lý về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Thông báo về Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cồ đông bằng cách chuyền tận tay hoặc qua bưu điện tới địa chỉ cho cổ đông đó đã cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Nếu Cổ đông đã thông bảo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thu điện tử thì thông báo họp có thể sẽ được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trong trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty thì thông báo có thể gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo phải được gửi trước ngày họp Đai | 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp công ty niêm yết, đăng ký giao dịch niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất là 10 (mười) ngày truớc ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyền đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong truờng hợp tài liệu không được gữi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. | Sưa theo Điều 139 - Luật Doanh Nghiệp 2014 |


|  <br>  <br>  |  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | suop <br>  |  |
|  |  | SI dóq <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | dòq <br> чи! <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
| . | . |  <br>  <br>  <br>  पஜั่ |







 trương hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.



 นəِ่! f) (Điều lệ công ty có thể quy định thêm.)

 tong gia trị taı san được ghi trong báo cáo tài chính gần nhât của công
ty; tồng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đồi cơ cấu tồ chức quản lý công ty; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



 d. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

|  | phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ưng cư viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ưng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiềm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các úng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử <br> Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; truờng hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. <br> 6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng $100 \%$ tồng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyêt đó không được thực hiện đúng như quy định. |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Điều 30: Phê chuẩn các nghị quyết thông qua bằng hình thức gựi văn bản | Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết cửa Đại hội đồng cổ đông | Thống nhất thuật ngũ • với Luật Doanh Nghiệp 2014 |
| 1. Các Nghị quyết có thể được các cổ đông đại diện cho ít nhất $51 \%$ quyền biểu quyết thông qua bằng hình thức gưi văn bản theo các thủ tục quy định tại Khoản 2 của Điều này. | Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bẳng văn bản đế thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: <br> 1. Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biều quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; | Sửa theo Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông |
| 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sau đây để các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức gưi văn bản: | 2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đai hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ | Sưa theo Khoản 2 Điều 22 Điều lệ mẫu - phụ lục Thông tư 95/2017/TT - BTC - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông |


|  |  שִ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| suop <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | セnb suoqł дuop op suop tọ่ <br>  <br>  <br>  |
|  !ุ̣ด |  <br>  <br>  | -モ் <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> ษย̇กI <br>  <br>  |


|  | cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền. |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: <br> a) Gửi thư Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì đán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; <br> b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thu điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. <br> Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gữi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết; | Sưa theo Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Thẩm quyền và thề thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông |
|  | 6. Hội đồng quản trị tố chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. <br> Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <br> a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; <br> b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; <br> c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợ lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cồ đông tham gia biểu quyết; <br> d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối | Sửa theo Điểm e Khoản 5 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2014 Thẩm quyền và thể thực lấy ý kiến cồ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cố đông |


|  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | suop op 8 suop <br>  <br>  |  |
|  |  <br>  <br>  |  |
|  enb sิự วp ueq uę <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  |  |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  оวЧุ นวื่! <br> ؛enb suout oonp ep pp uę <br>  | - |


|  | thành trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 điều 31 điều lệ này. | đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông |
| :---: | :---: | :---: |
| Điều 29. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông và lập Biên bản Đạ̣ hội | Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông |  |
| Bȯ | Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trũ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trù̀ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Diều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sồ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. | Sưa theo Khoản 3 Điều 146 Luật Doanh Nghiệp 2014 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông <br> Sửa theo Điều 23 Điều lệ mẫu phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT - BTC Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông |
| Không có | Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông |  |
|  | Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kế từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều ... Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: <br> 1. Trình tự và thư tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Diều lệ Công ty, trừ trương hợp quy định tại khoản 6 điều 31 Điều lệ này | Sửa theo Điều 24 Điều lệ mẫu phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT - BTC - Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông |


|  |  <br>  <br>  そ̀ nə!! |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  <br>  |  |
|  โ!!̣ - d〇 - GN/LIOZ/LL पụ̣ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  чư्ч <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  |  | แอี่! |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |



| !̣ ueqnb suop ! !̣̂H <br>  <br>  |  <br>  <br>  |  <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  <br>  <br>  <br>  |  <br> 今uopp !̣̂H op sọp uexto suọ <br>  |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  | sop uevis <br>  |  <br>  |
| - OLG-IL/LIOZ/S6 <br>  |  |  |
|  | - XL SNOD XY ЛHL Y $\triangle$ DYHY HNYH ПTHIG LOADN 'DOQG WYIT DNOL 'IIIA DNOAHO |  |
|  |  <br>  <br>  <br>  |  |


| kiểm soát. <br> b. Làm biên bản các cuộc họp. <br> c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. <br> d. Cung cấp thông tin cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty. <br> e. Làm nhiệm vụ chuyên trách để hỗ trợ các nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. | b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. <br> c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; <br> d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông . <br> e. Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính. <br> f. Thu ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. |
| :---: | :---: |
| Điều 41: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lọi | Điểu 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lọi |
| Không có | 5: Hợp đồng hoặc giao dịch giữá Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, nguời điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị,Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các truờng hợp sau đây: <br> a. Đối với hợp đồng. có giá trị từ dưới $20 \%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tồng giám đốc, người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những |


| ธư̇q uexo <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  <br>  |
| $\cdots$ |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |


| Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi | Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lọi |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Không có | 5. Hợp đồng hoặc giao dịch giưa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: <br> a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới $20 \%$ tồng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, nhũng yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ich của cán bộ quản lýthành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa ș̂́ phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liền quan; <br> b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn $20 \%$ của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yểu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ich của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cồ đông không có lợi ich liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thànhthông qua họp đồng hoặc giao dịch này; <br> c. Hợp đồng hoặc giao địch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua . <br> Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soátKiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lýngười điều hành khác | Sưa theo quy định Nghị định $71 / 2017 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ và khoản 4 Điều 40 Điều lệ mẫu |


|  |  'шə̣! <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| -OLE-LL/LIOZ/G6 m siưqu <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  นวิ่ด กशุ̣ <br>  $\Lambda 7$ ภupo <br>  โฺ่ <br>  |
|  |  |  <br>  |
|  |  <br>  <br>  |  |


|  | Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: <br> a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; <br> b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình. |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. |  |
| CHUONG XI. BAN KIĖM SOÁT | CHUONG X. BAN KIE̊M SOÁT |  |
| Điều 43. Số lưqugg, nhiêm kỳ và tiêu chuẩn | Điều 37. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn |  |
| 1. Ban kiểm soát gồm 03 người do Đại hội Đồng Cổ đông bầu bằng phương thức bỏ phiếu kín. <br> Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 3 năm. Khi hết nhiệm kỳ, thành viên của Ban Kiểm soát có thể được bầu lại. Sau khi hết nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát cũ có trách nhiệm phối hợp với Ban Kiểm soát mới giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng trong vòng 30 ngày tính từ ngày hết nhiệm kỳ. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thỉ Ban kiểm soát đã. bết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ | 1. Số lượng kiểm soát viên của Công ty là 03 . Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <br> Sau khi hết nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát cũ có trách nhiệm phối hợp với Ban Kiểm soát mới giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng trong vòng 30 ngày tính từ ngày hết nhiệm kỷ. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. | Sưa lại số lượng và thành viên BKS theo Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC. |


| cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 2.Tiêu chuần thành viện của Ban Kiểm soát : <br> a. Thành viên của Ban Kiểm soát phải là cá nhân được một hoặc một nhóm cổ đông quy định tại khoản 5 Điều 14 của Điều lệ này đề cử bằng một phiếu đề cử theo mẫu của Công ty và có đủ chữ ký của tất cả cổ đông trong nhóm đề cử. <br> b. Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của công ty và có trình độ từ đại học hoặc tương đương đại học trở lên. <br> c. Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có trình độ và am hiểu nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. <br> d. Đáp úng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 163; 164 của Luật Doanh nghiệp. | 4. Việc ưng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ này. <br> Trường hợp số lượng các ưng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ưng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ưng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cừ. | Bổ sung theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định 71/2017/ND-CP |
| CHƯƠNG XII. QUYẺN ĐIĖU TRA SỎ SÁCH VÀ HỔ SƠ CÔNG TY. | CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIÊU TRA SỎ SÁCH VÀ HỔ SƠ CÔNG TY. |  |
| Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ so | Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ |  |


| 1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý (sau khi được $\mathrm{H} Q \mathrm{QT}$ chấp thuận) có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ so khác của công ty vì những mục đích liên quan đến chức vụ cuà mình với điều kiện những thông tin này phải được bảo mật. | 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua nguời được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cồ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ so đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính cưa công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cồ đông mà này. người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền | Căn cứ Điều 42 Điều lệ mẫu Thông tux 95/2017/TT-BTC. |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty. |  |
| CHƯƠNG XIV. PHÂN CHIA Lợİ NHUẬN | CHƯONG XIII. PHÂNCHIALỢINHUẬN |  |
| Điều 48: Trích lập quỹ | Điều 42. Phân phối lọi nhuận |  |
| Bỏ | 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. <br> 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ưng cổ tức giũa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù họp với khả năng sinh lời của công ty. <br> 3. Công ty không thanh toán lãi cho khoàn tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. <br> 4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. <br> 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ | Sưa theo Điều 44 Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC. |


|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  ueqq tọu dê <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  | DNOHD DNOD YY OYG DNOHL NLL DNOHL QG DNOD WG̈THN HOYZL 'NGIN DNOAHL OYO OVG $\Lambda X$ DNO |  |
| uẹ 1 <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  | 03 Sutuy |
|  |  |  |
|  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | . |


| nộp cho các cơ quan theo pháp luật quy định. | ký kinh doanh. |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 3. Một bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng phải được gửi tới các cổ đông hoặc nhóm cồ đông có quyền biểu quyết. | 3. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiềm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. | Sưa theo Khoản 5 Điều 48 Thông tư 95/2017/TT-BTC. |
|  | Điều 47. Báo cáo tài thường niên |  |
|  | Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chưng khoán. |  |
| CHUUONG XVII KIÊM TOȦN CôNG TY | CHUONG XVI KIỀM TOÁN CÔNG TY |  |
| Điều 55. Kiểm toán | Điều 48. Kiểm toán |  |
| Trong truờng hợp bắt buộc hoặc cần thiết, Hội đồng Quản trị sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính dựa trên những điều khoản và những điều kiện thoả thuận với Hội đồng Quản trị. Khi đó Công ty Kiểm toán sẽ thực hiện công việc trên các nguyên tắc sau: <br> a. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo kế toán hàng năm cho Công ty Kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. <br> b. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo kế toán hàng năm cho biết các khoản thu chi của công ty, lập báo cáo | 1. Đại hội đồng cố đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điểu khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trịi. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. <br> 2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <br> 3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. <br> 4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận | Sửa theo Điều 50 Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC. |


|  <br>  |  <br>  |  <br>  <br>  <br> :nes dóq รupnq sunquप suoq suộp <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  <br>  |  <br>  <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  |  |  |
|  | ПV̧a NOD :IIAX ONOMHO | กV̧G NOD :TINX SNOAHD |
|  |  <br>  ○๐ |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> 'upo werp suop <br>  <br>  |


| đồng cổ đông bất thường để quyết định việc giải thể Công ty. <br> b. Khi có lý do chính đáng xét thấy việc kinh doanh của Công ty không mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng Quản trị có quyền đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định giaii thể Công ty <br> c. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành . <br> d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. | b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; <br> c. Giải thể truớc thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Điều 59. Thanh lý | Điều 51. Thanh lý |  |
| 1. Sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên. Hai thành viên trong đó do Đại hội đồng cổ đông chi định và một thành viên do Hội đồng Quản trị chỉ định từ một Công ty Kiềm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty . | 1. Tối thiểuu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một ( 01 ) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lụa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. | Sưa theo Điều 55 Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC. |
| 3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: <br> a. Các chi phí thanh lý; <br> b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công | 3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: <br> a. Các chi phí thanh lý; <br> b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa uớc lao động tập thề và |  |



trả cho Nhà Nước;

nhân viên;

CÔNG TY CỔ PHÀ̀N 26
NGƯỜI ĐĄI DIỆN VÔN NN
Số: $77 / \mathrm{TTr}-\mathrm{CT}$

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày03tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022
Công ty Cổ phần 26
Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 26
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 26 nhiệm kỳ 2016-2019 gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Trường Nam - Trưởng BKS
- Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Kim Nhung - Thành viên BKS

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 26 nhiệm kỳ 2016-2019 đã kết thúc nhiệm kỳ và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần 26 , Đại hội đồng cổ đông sẽ phải bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nhóm người Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần 26 đề củ̉ thành viên ứng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới cụ thể như sau:

1. Bà Phạm Thị Cảnh
2. Bà Nguyễn Thị Hưng Hà
3. Bà Trần Thị Kim Nhung
(Có hồ sơ dề củ, sơ yếu lí lịch kèm theo)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

## Nơ nhận:

- ĐH円 Cổ đông;
- H QT,BKS;
- Luu VT.

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÔN NN


## PHỤ LỤC TÓM TȦT QUÁ TRİNH CÔNG TÁC <br> ÚNG CỨ VIÊN BAN KIẾM SOÁT

## 1. (Bà) Phạm Thị Cảnh:

- Sinh ngày: 11/10/1984
- Bịa chỉ thường trú: Hoàng Mai - Hà Nội
- Trình dộ học vấn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
+2006-2077: Nhân viên Phòng tài chính - Công ty 26
+ 2017 - nay: Trưởng ban nghiệp vụ XNTM - Công ty Cổ phần 26

2. (Bà) Nguyễn Thị Hurng Hà:

- Sinh ngày: 28/05/1983
- Địa chỉ thường trú:Tổ 23 phường Việt Hưng, Long Biên, Hội
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
+2006-2008: Nhân viên Ban tài chính Công ty 26
+ 2008 - nay: Trợ lý nghiệp vụ - Công ty Cổ phần 26


## 3. (Bà) Trần Thị Kim Nhung:

- Sinh ngày: 12/04/1987
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9 Bắc Biên, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:
+2009-2011: Nhân viên kế toán - Công ty TNHH KD oto Nisu
+ Từ 2013 - nay: Trợ lý nghiệp vụ- Công ty Cổ phần 26

