CTCP TÅPĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA


Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Sỏ̉ Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Mã chứng khoán: AAT
- Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304

Fax: (84-237) 3772.064

- E-mail: congtytiensonth@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn: http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

## Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Trang

CTCP TẠP ĐOÀN TIÊN SONN
THANH HÓA
Số:2501/2024/BCQT-AAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2024

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kính gủit: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước<br>- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, KCN Bắc Sơn Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: (84-37) 3770.304

Fax: (84-37) 3772.064

- Website: www.tiensonaus.com

Email: congtytiensonth@gmail.com

- Vốn điều lệ: 708.191.030.000 đồng
(Bảy trăm lẻ tám tỷ, một trăm chín mốt triệu, không trăm ba muơi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: AAT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện


## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: |
| 2604 22023/NQ/ĐH円 <br> CĐ-AAT | 26/04/2023 | Nghị quyết ĐНĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình tại ĐНĐСĐ thường niên năm 2023: <br> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; <br> - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; <br> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; <br> - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; <br> - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; <br> - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; <br> - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; <br> - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023; <br> - Tờ trình phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu riêng lé; <br> - Tờ trình báo cáo thù lao của $\mathrm{HĐQT}$, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023; |


|  |  | －Tờ trình Về việc sửa đổi，bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty； <br> －Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018－2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023－2028； <br> －Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018－2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023－2028； <br> －Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT， BKS nhiệm kỳ 2023－2028． |
| :---: | :---: | :---: |
| 2608－ 2／2023／NQ／円H ĐСĐ－ААТ | $\begin{gathered} 26 / 08 / \\ 2023 \end{gathered}$ | Nghị quyết ĐH円CĐ thông qua các tờ trình tại ĐH円CĐ bất thường lần 1 năm 2023： <br> －Tờ trình thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2023 thông qua －Tờ trình về việc điều chỉnh，bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi，bổ sung Điều lệ công ty |

## II．Hội đồng quản trị ：

1．Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị（HĐQT）：

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vu （Thành viên HĐQT độc lập， TVHĐQT không điều hành） | Ngày bắt đầu／không còn là thành viên HĐQT／HĐQT độc lập |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Trịnh Xuân Lâm | Chủ tịch HĐQT （Đại diện pháp luật） | $\begin{aligned} & \text { Ngày tái bổ } \\ & \text { nhiệm: } \\ & 26 / 04 / 2023 \end{aligned}$ | 26／04／2023 |
| 2 | Ông Trịnh Xuân Lượng | Thành viên HĐQT Điều hành | $\begin{aligned} & \text { Ngày tái bổ } \\ & \text { nhiệm: } \\ & \text { 26/04/2023 } \end{aligned}$ | 26／04／2023 |
| 3 | Ông Trịnh Văn Dương | Thành viên HĐQT Điều hành | $\begin{aligned} & \text { Ngày tái bồ } \\ & \text { nhiệm: } \\ & \text { 26/04/2023 } \end{aligned}$ | 26／04／2023 |
| 4 | Ông Lê Văn Ngọc | Thành viên HĐQT độc lập | 11／08／2018 | 26／04／2023 |
| 5 | Ông Lươn Văn Quyết | Thành viên HĐQT độc lập | 11／08／2018 | 26／04／2023 |
| 6 | Ông Võ Hồng Khanh | Thành viên HĐQT độc lập | 26／04／2023 |  |
| 7 | Bà Dương Thị Dung | Thành viên HĐQT độc lập | 26／04／2023 | － |

2．Các cuộc họp HĐQT：

| STT | Thành viên HĐQT | Só́ buổi họp <br> HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự <br> họp | Lý do không <br> tham dự họp |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Trịnh Xuân Lâm | 20 | $20 / 20$ | - |
| 2 | Ông Trịnh Xuân Lượng | 20 | $20 / 20$ | - |


| 3 | Ông Trịnh Văn Dương | 20 | $20 / 20$ | - |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Ông Lê Văn Ngọc | 8 | $8 / 20$ | Miễn nhiệm từ <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 5 | Ông Lương Văn Quyết | 8 | $8 / 20$ | Miễn nhiệm từ <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 6 | Ông Võ Hồng Khanh | $12 / 20$ | $12 / 20$ | Bổ nhiệm từ <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 7 | Bà Dương Thị Dung | $12 / 20$ | $12 / 20$ | Bồ nhiẹ̀m từ <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược; công tác huy động, quản lý sử dụng nguồn vốn; quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy, dây chuyền sản xuất...

Các thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với với Ban kiểm soát để kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị trong năm 2023.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung cần công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng $\mathrm{BHXH}, \mathrm{BHYT}, \mathrm{BHTN}$, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.


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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyêt/ Quyết |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| định |  |$\quad$ Ngày $\quad$ Nội dung | Tỷ lệ |
| :---: |
| thông |
| qua |$|$


| 3 | 0203-2/2023/NQ/H甲QT-AAT | 02/03/2023 | V/v Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | 0603/2023/NQ/HĐQT- AAT | 06/03/2023 | $\mathrm{V} / \mathrm{v}$ : Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100\% |
| 5 | 2803-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 28/03/2023 | V/v: Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCD thuờng niên năm 2023 | 100\% |
| 6 | 0404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 04/04/2023 | Bổ sung, cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100\% |
| 7 | 1404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 14/04/2023 | V/v: Bổ sung, cập nhật Tài liệu họp ĐНĐCĐ thường niên năm 2023 | 100\% |
| 8 | 2404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 24/04/2023 | V/v cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2023 | 100\% |
| 9 | 2604-4/2023/NQ/H甲QT-AAT | 26/04/2023 | V/v: Bầu chủ tịch HĐQT | 100\% |
| 10 | 2804-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 28/04/2023 | V/v: Thông qua chủ trương cải tạo, sửa chữa nhà máy may xuất khẩu Yên Định | 100\% |
| 11 | 0805-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 08/05/2023 | V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 | 100\% |
| 12 | 0206-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 02/06/2023 | $\mathrm{V} / \mathrm{v}$ : Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét bán niên năm 2023 của Công ty | 100\% |
| 13 | 0506-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 05/06/2023 | $\mathrm{V} / \mathrm{v}$ : Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 | 100\% |
| 14 | 1506-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | $15 / 06 / 2023$ | V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét bán niên năm 2023 của công ty | 100\% |
| 15 | 0607-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 06/07/2023 | V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 | 100\% |
| 16 | 1007-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 10/07/2023 | V/v: Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ | 100\% |
| 17 | 1907-2/2023/NQ/HDQT-AAT | 19/07/2023 | V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 12 | 100\% |
| 18 | 2808-2/2023/NQ/HDQT-AAT | 28/08/2023 | V/v: Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 | 100\% |
| 19 | 1509-2/2023/NQ/HĐQT-AAT | 15/09/2023 | $\mathrm{V} / \mathrm{v}$ : Điều chỉnh và bổ sung các hạng mục xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà | 100\% |


| 20 | AAT | V/v: Điều chỉnh và bổ sung các <br> 2211-2/2023/NQ/HĐQT- <br> hạng mưc xây dựng Nhà máy <br> may xuất khấu, sản xuất túi xách, <br> giày xuất khấu Quý Lộc | $100 \%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

III. Ban kiểm soát

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không <br> còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Ông Đinh Bộ Lễ | Trưởng Ban | Tái bổ nhiệm ngày <br> $26 / 04 / 2023$ | Cử nhân chuyên ngành kế toán |
| 2 | Ông Trịnh Văn Tâm | Thành viên | Miễn nhiệm ngày <br> $26 / 04 / 2023$ | Trung cấp - chuyên ngành kế toán <br> 3 BàNguyễ̂n Thị Giang |
| 4 | Thành viên | Miễn nhiềm ngày <br> $26 / 04 / 2023$ | Cử nhân chuyên ngành <br> tài chính ngân hàng |  |
| 5 | BàPhạmThị̣Minhh Trang Thục | Thành viên | Bổ nhiệm ngày <br> $26 / 04 / 2023$ | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| Bổ nhiệm ngày <br> $26 / 04 / 2023$ | Cử nhân Quản trị kinh doanh |  |  |  |

2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp <br> tham dự | Tỷ lệ tham <br> dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không <br> tham dụ̣ họp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Đinh Bộ Lễ | 8 | $8 / 8$ | $100 \%$ | - |
| 2 | Ông Trịnh Văn Tâm | 4 | $4 / 8$ | $100 \%$ | Miễn nhiệm <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Giang | 4 | $4 / 8$ | $100 \%$ | Miễn nhiệm <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 4 | Bà Đặng Thị Minh Thục | 4 | $4 / 8$ | $100 \%$ | Bổ nhiệm <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |
| 5 | BàPhạm Thị Minh Trang | 4 | $4 / 8$ | $100 \%$ | Bổ nhiệm <br> ngày <br> $26 / 04 / 2023$ |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2023, BKS tiến hành các cuộc họp định kỳ để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thụ̣c hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

HĐQT, Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của $Đ H D C D ~ t h o ̂ n g ~ q u a . ~$

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 20 cuộc họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của H円QT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của $H Đ Q T$ được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của $H Đ Q T$ và phù họ̣p với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Ban TGĐ đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luổn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
- Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2023, các cuộc họp của HDQT , Ban TGD điều hành đều có BKS tham dự hoặc được báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGĐ đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.


## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bồ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Trịnh Xuân Lâm | 15/07/1956 | Quản trị kinh doanh | 26/04/2023 |
| 2 | Ông Trụnh Xuân Lượng | 18/08/1975 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh | 22/05/2023 |
| 3 | Ông Lê Văn Hòa | 10/12/1967 | Cửnhân xây dụngĐảng và chínhquyền Nhà nuớc | 22/05/2023 |
| 4 | Ông Trịnh Văn Dương | 14/08/1979 | Thạc sy quản tị̣ kinh doanh | 26/04/2023 |
| 5 | Ông Trịnh Xuân Duỡng | 15/09/1982 | Kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa | 10/03/2014 |
| 6 | Ông Lê Đăng Thuyết | 19/05/1971 | Cử nhân kế toán | 10/03/2014 |

V. KÉ TOÁN TRU'ỞNG

| Họ và tên | Ngày <br> tháng năm <br> sinh | Trình độ chuyên <br> môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn <br> nhiệm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tống Anh Linh | $30 / 07 / 1978$ | Cử nhân kế toán | Miễn nhiệm ngày <br> $22 / 05 / 2023$ |
| Trần Thị Hà | $08 / 09 / 1976$ | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm ngày <br> $22 / 05 / 2023$ |

## VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hội đổng quản trị, Ban Giám đốc và Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin chủ động cập nhật các văn bản mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan ban hành.
VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

| Stt | $\begin{gathered} \text { Tên } \\ \text { tố } \\ \text { chức/ } \\ \text { cá } \\ \text { nhân } \end{gathered}$ | Tài <br> khoản <br> giao <br> dịch <br> chứng <br> khón <br> (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nêu có) | Số Giấy NSH $^{*}$, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lýdo | Mối quan hệ liên quan với công ty |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { Trinh } \\ & \text { Xuân } \\ & \text { Lâm } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|c} 044 \mathrm{C} 96 \\ 9999 \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { Chủ } \\ & \text { tịch } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 038056014926 \\ 21 / 08 / 2021 \\ \text { Cưc CS } \\ \text { QLHC về } \\ \text { TTXH } \\ \hline \end{gathered}$ | Khu phố 6, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Son, tinh Thanh Hóa | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  | Nguời đại diện pháp luật |
| 2 | $\begin{aligned} & \text { Trinh } \\ & \text { Xuân } \\ & \text { Lương } \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|c} \hline 044 \mathrm{C} 90 \\ 9999 \end{array}$ | Thành viên <br> HĐQT <br> kiêm <br> Phó chủ <br> tịch <br> thường <br> trực <br> HĐQT | $\begin{gathered} 038075035209 \\ 13 / 02 / 2022 \\ \text { Cục cảnh sát } \\ \text { QLHC về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ | Phường Ba Dình, thị xã Bỉm Son, tỉnh Thanh Hóa | $\begin{gathered} 22 / 05 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  | Điều hành |
| 3 | $\begin{aligned} & \text { Lê } \\ & \text { Văn } \\ & \text { Hòa } \end{aligned}$ | 0 | Tổng giám đốc | $\begin{gathered} 038367025930 \\ 13 / 0920202 \\ \text { Cưc CS } \\ \text { QLHC về } \\ \text { TTXH } \\ \hline \end{gathered}$ | Phuờng Ngọc Trạo thị xã Bỉm Son-tỉnh Thanh Hóa | $\begin{aligned} & 22 / 05 / \\ & 2023 \end{aligned}$ |  |  | Điều hành |
| 4 | $\begin{gathered} \text { Trinh } \\ \text { Văn } \\ \text { Duong } \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} \hline 044 \mathrm{C} 93 \\ 8888 \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Thành } \\ \text { viên } \\ \text { HĐQT } \\ \text { kiêm } \\ \text { PTGĐ } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 038079000565 \\ \text { 04/09/2019 } \\ \text { Cucc CS } \\ \text { QLHC về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ | Phuờng Lam Son, thị xã Bỉm Son, tinh Thanh Hóa | $\begin{aligned} & 26 / 04 \\ & 12023 \end{aligned}$ |  |  | Điều <br> hành |


| 5 | Lê <br> Văn <br> Ngọc | $\begin{array}{\|c\|} \hline 044 \mathrm{C} 29 \\ 3322 \end{array}$ | Thành viên HĐQT độc lập | 038076000991 <br> 07/06/2016 <br> CCS ĐKQL <br> cư trú và <br> DLQG về dân cu | KP6 - Bắc Sơn - <br> Bỉm Sơn - Thanh Hóa | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 8 / 2018 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | Miễn nhiệm ngày 26/04/ 2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Luơng Văn Quyết | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 76 \\ 4854 \end{gathered}$ | Thành viên HĐQT độc lập | $\begin{gathered} 171622053 \\ 23 / 07 / 2014 \\ \text { CA Thanh } \\ \text { Hóa } \end{gathered}$ | Hà Yên - Hà Trung - Thanh Hóa | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 8 / 2018 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Miễn } \\ \text { nhiệm } \\ \text { ngày } \\ 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |
| 7 | Võ <br> Hồng <br> Khanh |  | Thành viên HĐQT độc lập | $\begin{gathered} \text { 038074005794 } \\ \text { 28/06/2021 } \\ \text { CCS ĐKQL } \\ \text { CT và DLQG } \\ \text { về Dân cu } \\ \hline \end{gathered}$ | Phường Bắc Sơn TX Bỉm Sơn Thanh Hóa | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | no |  |  |
| 8 | Duong Thị Dung |  | Thành viên HĐQT độc lập | $\begin{gathered} 038183002578 \\ 01 / 09 / 2021 \\ \text { Cục CS QLHC } \\ \text { về TTXH } \\ \hline \end{gathered}$ | Khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | 1810 | IIV |  |
| 9 | Đinh Bộ Lễ | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 44 \\ 2687 \end{gathered}$ | Trưởng BKS | $\begin{gathered} 038087008486 \\ \text { 16/11/2017 } \\ \text { CCS ĐKQL } \\ \text { cư trú và } \\ \text { DLQG về dân } \\ \text { cur } \end{gathered}$ | Tiểu khu 4 - TT <br> Hà Trung Thanh Hóa | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | 14 |  |  |
| 10 | Trịnh <br> Văn <br> Tâm | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 02 \\ 7866 \end{gathered}$ | Thành viên BKS | $\begin{gathered} \text { 038073004601 } \\ \text { 01/09/2017 } \\ \text { CCS ĐKQL } \\ \text { cư trú và } \\ \text { DLQG về dân } \\ \text { cur } \end{gathered}$ | Hà Vinh - Hà <br> Trung - Thanh <br> Hóa | Tháng $3 / 2014$ | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Miễn } \\ \text { nhiềm } \\ \text { ngày } \\ 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |
| 11 | Nguyẫn Thị Giang | 0 | Thành viên BKS | $\begin{gathered} 173596124 \\ 25 / 01 / 2011 \\ \text { CA Thanh } \\ \text { Hóa } \end{gathered}$ | Hoằng Quý Hoằng Hóa Thanh Hóa | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 3 / 2014 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ | Miễn nhiệm ngày 26/04/ 2023 |  |
| 12 | Đăng <br> Thị <br> Minh <br> Thục | 0 | Thành viên BKS | $\begin{gathered} 038189005159 \\ 28 / 09 / 2021 \\ \text { CCS ĐKQL } \\ \text { CT và DLQG } \\ \text { về Dân cư } \\ \hline \end{gathered}$ | Khu 12, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hoá | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  |  |
| 13 | Phạm <br> Thị <br> Minh <br> Trang | 0 | Thành viên BKS | $\begin{aligned} & \text { 038191004787 } \\ & \text { 28/06/2021 } \\ & \text { CCS ĐKQL } \\ & \text { và DLQG về } \\ & \text { dân cư } \end{aligned}$ | Khu phố 3 - Ba Đình - Bỉm Sơn Thanh Hóa | $\begin{gathered} 26 / 04 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  |  |
| 14 | Lê <br> Đăng <br> Thuyết | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 10 \\ 4766 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { Phó } \\ & \text { TGĐ } \end{aligned}$ | 038071003683 <br> 06/07/2017 <br> CCS ĐKQL <br> cư trú và <br> DLQG về dân <br> cư | Khu phố 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & \text { 3/2014 } \end{aligned}$ |  |  | Điều <br> hành |


| 15 | Trịnh Xuân Duỗng | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 14 \\ 8666 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Phó } \\ \text { TGĐ } \end{gathered}$ | 038082013849 <br> 25/10/2018 <br> CCS QLHC <br> về TTXH | Phường An Hoạch- Thành phố Thanh Hóa | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & \text { 3/2014 } \end{aligned}$ |  |  | Điều <br> hành |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16 | Lê <br> Thị <br> Ngọc <br> Thu | 0 | Giám đốc tài chính | $\begin{gathered} 03817301147 \\ 912 / 08 / 2020 \\ \text { CCS QLHC } \\ \text { vè TTXH } \end{gathered}$ | 11/609 Bạch Đằng - P.Chương Dương - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội | $\begin{gathered} \text { Tháng } \\ \text { 05/2021 } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 16 / 05 / \\ & 2023 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Đơn từ } \\ \text { nhiệm } \\ \text { ngày } \\ 16 / 05 / \\ 2023 \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| 17 | Tống Anh Linh | $\begin{gathered} 044 \mathrm{C} 31 \\ 2334 \end{gathered}$ | Giám đốc tài chính | 038078004560 27/07/2017 CCSĐKQLcur tuú và $D L Q G$ về dâncur | P. Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa | $\begin{gathered} 22 / 05 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  |  |
| 18 | Trần <br> Thị <br> Hà | 0 | Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng | $\begin{aligned} & 038176011369 \\ & \text { 19/09/2021 } \\ & \text { Cục CSQLHC } \\ & \text { vè TTXH } \end{aligned}$ | Tổ dân phốSon Thắng, Phuờng Truờng Son, TP Sầm Son, ThanhHóa | $\begin{gathered} 22 / 05 / \\ 2023 \end{gathered}$ |  |  |  |
| 19 | $\begin{gathered} \text { Lê } \\ \text { Thị } \\ \text { Trang } \end{gathered}$ | 0 | Thưký <br> Công ty <br> kiêm <br> Nguời <br> phụtrách <br> quảntrị <br> côngty- <br> Nguời <br> đưoc ủy <br> quyền <br> công bố <br> thông tin | $\begin{gathered} 038193041623 \\ \text { 16/09/2021 } \\ \text { Cục cảnh sát } \\ \text { QLHC về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ | Phường Ngọc Trạo - Thị xã Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa | $\begin{gathered} 22 / 03 / \\ 2019 \end{gathered}$ |  |  |  |
| 20 | Nguyễn <br> Thị <br> Hiền | 0 | Truỏng ban kiềm toán nội bộ | 038184013434 06/6/2018 CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Khu 9 - Bắc Sơn Bỉm Sơn - Thanh Hóa | $\begin{gathered} 08 / 10 / \\ 2022 \end{gathered}$ |  |  |  |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc Giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chưcc).

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Không có
2. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT , Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

| Stt | Tên tổ chức, cá nhân | Mối quan hệ liên quan vói iông ty | Số giấy NSH, ngày cấp, noi cấp | Địa chỉ tru sỏ̉ chính/Địa chỉ liên hệ | $\begin{array}{\|c} \hline \text { Thòi } \\ \text { diềm } \\ \text { giao } \\ \text { dich } \\ \text { vói } \\ \text { côngty } \end{array}$ | SốNghịquyết Quyếtựnh của ĐН円СФ/ HDQT thông qua | Nội dung, Số lựng, tổng giá trị giao dịch (đồng) | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Công ty CP <br> Lương Phát | Công ty liên kết | 2801447298 | 12 Đưòng Phùng Hung, Phường Phú Son, TXBim Son, Thanh Hóa | 2023 | $\begin{array}{\|l\|} \hline 0901- \\ \text { 2/2023/NQ/ } \\ \text { HĐQT-AAT } \end{array}$ | Giao dịch mua: <br> 47.752.711.668 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2501-7/2022/ <br> NQ/HĐQT- <br> AAT | Giao dịch mua: 69.942.801.695 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0501/2021/N <br> Q/H円QT- <br> AAT | Giao dịch mua: $185.074 .076 .858$ |  |
| 2 | Công ty CP Great Vina | Quan hệ liên quan | 2802280524 | Khu 6, <br> Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa | 2023 | $\begin{gathered} \text { 0901- } \\ \text { 2/2023/NQ/ } \\ \text { HĐQT-AAT } \end{gathered}$ | Giao dịch mua: $4.542 .540 .000$ |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | $\begin{aligned} & \text { 2501-7/2022/ } \\ & \text { NQ/HĐQT- } \\ & \text { AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch bán: 90.000.000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0501/2021/N <br> Q/HĐQT- <br> AAT | Giao dịch mua: 4.576.669.587 Giao dịch bán: 90.000 .000 |  |
| 3 | Công ty CP <br> May Tatsu | Quan hệ liên quan | 2802188617 | Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Nhu Thanh, tinh Thanh Hóa | 2023 | $\begin{array}{\|l\|} \hline 0901- \\ \text { 2/2023/NQ/ } \\ \text { HĐQT-AAT } \end{array}$ | Giao dịch mua: 49.655.531.379 Giao dịch bán: 7.200.000.000 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2501-7/2022/ <br> NQ/HĐQT- <br> AAT | Giao dịch mua: 31.061.963.920 Giao dịch bán: 1.200 .000 .000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | Số 0501- <br> 2/2021/NQ/ <br> HĐQT-AAT | Giao dịch mua: 40.038.438.692 Giao dich bán: 1.200.000.000 |  |
| 4 |  | Quan hệ liên quan | 2801880617 | Thôn Liên Phô, Xã Thọ | 2023 | $\begin{aligned} & \text { 0901- } \\ & \text { 2/2023/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: 24.111.400 <br> Giao dịch bán: 824.775.000 |  |


| ! | Công ty CP <br> DG WIN <br> Việt Nam |  |  | Nguyên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa | 2022 | $\begin{aligned} & 2501-7 / 2022 / \\ & \text { NQ/HĐQT- } \\ & \text { AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: $352.147 .400$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 2021 | $\begin{aligned} & \text { Số 0501- } \\ & 2 / 2021 / \mathrm{NQ} / \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: $10.282 .508 .572$ |  |
| 5 | Công ty TNHH <br> Victory Viet Nam | Quan hệ liên quan | 2802927956 | Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá | 2023 | $\begin{aligned} & \text { 0901- } \\ & \text { 2/2023/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Không có |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | $\begin{aligned} & \text { 2501-7/2022/ } \\ & \text { NQ/HĐQT- } \\ & \text { AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: 5.837.668.750 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | $\begin{aligned} & \text { Số 0501- } \\ & \text { 2/2021/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Không có |  |
| 6 | $\begin{aligned} & \text { Công ty Cổ } \\ & \text { phần Tiên } \\ & \text { Sơn Nga Sơn } \end{aligned}$ | Quan hệ liên quan | 2802909883 | Số 1,Lô 7, <br> Khu công nghiệp <br> Làng nghề Thị trấn nga Son, huyện Nga Sonn, Thanh Hóa | 2023 | $\begin{aligned} & \text { 0901- } \\ & 2 / 2023 / \mathrm{NQ} / \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Không có |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | $\begin{aligned} & \text { 2501-7/2022/ } \\ & \text { NQ/HĐQT- } \\ & \text { AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch bán: $100.431 .175$ |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | $\begin{aligned} & \text { Số 0501- } \\ & \text { 2/2021/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: 24.396.687.146 Giao dịch bán: 4.348.259.150 |  |
| 7 | Công ty Cổ <br> phần TDT <br> Fashion <br> Australia | Quan hệ <br> liên quan | 2802556243 | Số 1,Lô 7, <br> Khu công nghiệp <br> Làng nghề Thị trấn nga Son, huyện Nga Son, Thanh Hóa | 2023 | $\begin{aligned} & \text { 0901- } \\ & \text { 2/2023/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: $2.534 .745 .000$ |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | $\begin{aligned} & \text { 2501-7/2022/ } \\ & \text { NQ/HĐQT- } \\ & \text { AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch bán: 100.431.175 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | $\begin{aligned} & \text { Số 0501- } \\ & \text { 2/2021/NQ/ } \\ & \text { HĐQT-AAT } \end{aligned}$ | Giao dịch mua: 24.396.687.146 Giao dịch bán: 4.348.259.150 |  |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q} T$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Như đã nêu tại mục 4.1
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Đính kèm Báo cáo chi tiêt)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

## Nơi nhân:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT.

TM. HỌI DỒNGOUẢN TRI


Phụ lục: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tàikhoản giao dịch chúngkhoán (nếuco) | Chúrvụ tại côngty (nếucó) | Số CMND/ ÐККD | Ngày cấp CMND/ ĐККD | Noicấp <br> CMND/ <br> ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | Số cổ <br> phiếu sở <br> hữu cuối <br> kỳ (CP) | Tỷ lệ <br> sở hữu <br> cổ <br> phiếu <br> cuối kỳ <br> (\%) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Trịnh Xuân Lâm |  | Chủ tịch H円QT |  |  | $\begin{gathered} \text { Cục CS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |  | 8.331.465 | 11,76 |  |
| 1.1 | Nguyễn Thị Dụ |  |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Cục CS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về TTXH } \end{gathered}$ |  | 123.765 | 0,174 | Vợ |
| 1.2 | Lê Thị Bảy | 0 |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Cục CS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về TTXH } \end{gathered}$ |  | 0 | 0,00 | Em dâu |
| 1.3 | Lê Thị Oanh | 0 |  |  |  | CCS ĐKQL CT và DLQG về dân cư |  | 12.376 | 0,018 | Em dâu |
| 1.4 | Trịnh Xuân Tiến | 0 |  |  |  | CCS <br> ĐKQL <br> CT và DLQG về dân cư |  | 123 | 0,00017 | Em trai |





| 2 | Trịnh Xuân Lượng |  | Phó chủ tịch thường trực HĐQT |  | $\begin{gathered} \text { Cục } \\ \text { cảnh sát } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ | 1.256.853 | 1,77 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.1 | Trịnh Xuân Lâm |  | Chủ tịch HĐQT | , | $\begin{gathered} \text { Cục CS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về TTXH } \end{gathered}$ | 8.331 .465 | 11,76 | Bố đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Dụ |  |  |  | $\begin{gathered} \text { Cục CS } \\ \text { QLHC } \\ \text { vè TTXH } \end{gathered}$ | 123.765 | 0,174 | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Nguyễn Văn Thịnh | 0 |  |  | Cục CS <br> QLHC <br> về TTXH | 123 | 0,00017 | Bố vợ |
| 2.4 | Phạm Thị Cường | 0 |  |  | Cục CS QLHC về TTXH | 123 | 0,00017 | Mẹ vợ |
| 2.5 | Nguyễn Thị Thùy | 0 |  |  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | 123 | 0,00017 | Vợ |
| 2.6 | Trịnh Văn Dương |  | Phó Tổng giám đốc |  | $\begin{aligned} & \text { Cục cảnh } \\ & \text { sát } \\ & \text { QLHC } \\ & \text { về } \\ & \text { TTXH } \end{aligned}$ | 557.053 | 0,79 | Em trai |




[^0]

| 0 | 0,00 | Con trai |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Con rể |
| 0 | 0,00 | Con rể |
| 0 | 0,00 | Em ruột |
| 0 | 0,00 | Em ruột |
| 0 | 0,00 | Em dâu |
| 0 | 0,00 | Em dâu |
| 557.053 | 0,790 |  |
| 8.331 .465 | 11,76 | Bố đẻ |




| 0 | 0,00 | Con trai |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 |  |
| 0 | 0,00 |  |
| 123 | 0,00017 |  |




| 0 | 0,00 | Con trai |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 | Giám đốc |
| 0 | 0,00 | Giám đốc |
| 123 | 0,00017 |  |
| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
| 0 | 0,00 | $\begin{aligned} & \text { Mẹ } \\ & \text { chồng } \end{aligned}$ |



| 123 | 0,00017 | Chồng |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Em trai |
| 0 | 0,00 | Em dâu |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 195.060 | 0,70 |  |
| 331.465 | 11,76 | Bố đẻ |
| 23.765 | 0,174 | Mẹ đẻ |


| 7.3 | Nguyễn Văn Thiết | 0 | OHTOHZ HXITIS | Thanh Hóa |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7.4 | Lê Thị Duyên | 0 | Hincio 3 20 DH10 liz HXTIT $3 v$ | CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 7.5 | Nguyễn Thị Loan | 0 |  | Cục cảnh <br> sát QLHC <br> về TTXH |
| 7.6 | Trịnh Xuân Lượng |  | Phó chủ tịch thường trực HĐQT | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| 7.7 | Nguyễn Thị Thùy | 0 | 9\% | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| 7.8 | Trịnh Văn Dương |  | Phó Tổng giám đốc | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| 7.9 | Trịnh Thị Dung | 0 |  | Cục cảnh <br> sát QLHC <br> về TTXH |


| 0 | 0,00 | Bố vợ |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Mẹ vợ |
| 123 | 0,00017 | Vọ̣ |
| 256.853 | 1,77 | Anh trai |
| 123 | 0,00017 | Chị dâu |
| 12.376 | 0,018 | Em gái |
| 557.053 | 0,79 | Anh trai |
|  |  |  |
|  |  |  |


| 7.10 | Vũ Đình Lập | 0 |  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7.11 | Trịnh Kim Giang | 0 |  | CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 7.12 | Trịnh Minh Châu | 0 |  |  |
| 7.13 | Trịnh Linh Chi | 0 |  |  |
| 7.14 | Trịnh Xuân Bách | 0 |  |  |
| 7.15 | Công ty Cổ phần May Tatsu | 0 | Giám đốc | Sở Kế hoaach và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa |
| 8 | Lê Đăng Thuyết |  | Phó Tổng Giám Đốc | CCS <br> ĐKQL <br> CTvà <br> DLQG về <br> Dân cư |


| 123 | 0,00017 | Em rể |
| :---: | :---: | :---: |
| 73.093 | 0,10 | Em gái |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 |  |
| $\mathbf{6 1 8 . 8 2 5}$ | $\mathbf{0 , 8 7 3}$ |  |
|  |  |  |
| 0 |  |  |
| 0 |  |  |



| 123 | 0,00017 | Vợ |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Chị gái |
| 0 | 0,00 | Chị gái |
| 0 | 0,00 | Anh rể |
| 0 | 0,00 | Chị gái |
| 0 | 0,00 | Chị gái |
| 0 | 0,00 | Anh ruột |
| 0 | 0,00 | Chị dâu |
| 123 | 0,00017 | Con gái |


| 8.10 | Lê Quyền |  |  |  | CCS ĐKQLcư tú và DLQGvề dâncư |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8.11 | Lê Thị Nhung | 0 |  |  | CCS <br> ĐKQL <br> CT và DLQG về Dân cư |
| 8.12 | Nguyễn Thanh Tiếp | 0 |  |  | Cục cảnh <br> sát <br> QLHC <br> về <br> TTXH |
| 8.13 | Lê Đăng Hiếu | 0 |  |  | CCS <br> ĐKQL <br> CT và <br> DLQG về <br> Dân cư |
| 9 | Tống Anh Linh |  | Giám đốćc tài chính |  | CCS ĐKQL CTvà DLQGvè̀ Dâncur |
| 9.1 | Nguyễn Thị Lưu | 0 |  |  | Cục cảnh sát QLHC về TTXH |


| 12.376 | 0,018 | Con rể |
| :---: | :---: | :---: |
| 123 | 0,00017 | Con gái |
| 0 | 0,00 | Con rể |
| 123 | 0,00017 | Con trai |
| $\mathbf{3 9 0 . 2 5 0}$ | $\mathbf{0 , 6 1 1}$ |  |
| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
|  |  |  |
|  |  |  |



| 12.376 | 0,018 | Mẹ vợ |
| :---: | :---: | :---: |
| 123 | 0,00017 | Vợ |
| 0 | 0,00 | Anh ruột |
| 0 | 0,00 | Chị dâu |
| 0 | 0,00 | Em ruột |
| 0 | 0,00 | Em rể |
| 0 | 0,00 | Con gái |


| 9.9 | Tống Anh Khoa | 0 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.10 | Tống Quỳnh Chi | 0 |  |  |  |
| 10 | Trần Thị Hà | 0 | Phó giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng |  | $\begin{gathered} \text { Cục cảnl } \\ \text { sát } \\ \text { QLHC } \\ \text { về TTXI } \end{gathered}$ |
| 10.1 | Trần Thị Thanh Nga | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 10.2 | Trần Quốc Hưng | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 10.3 | Phạm Văn Huệ | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 10.4 | Cao Thị Nguyệt | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 10.5 | Phạm Trần Gia Linh | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |


| 0 | 0,00 | Con trai |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 |  |
| 0 | 0,00 | Em gái |
| 0 | 0,00 | Em trai |
| 0 | 0,00 | Em rể |
| 0 | 0,00 | Em dâu |
| 0 | 0,00 | Con gái |


| 11 | Đinh Bộ Lễ | $x+2 m o$ | Truỏng Ban kiểm soát |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11.1 | Đinh Văn Phi | 0 | drion 28 |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \\ \hline \end{gathered}$ |
| 11.2 | Phạm Thị Hương | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 11.3 | Nguyễn Văn Tiến | 0 |  |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 11.4 | Nguyễn Thị Ngọc | 0 |  |  | CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dâncư |
| 11.5 | Nguyễn Thị Giang | $0$ |  |  | CCS QLHC về TTXH |
| 11.6 | Đinh Đại Độ | 0 | $\begin{gathered} 290 \\ 0 \mathrm{~F} 19 \\ 3 \mathrm{y} \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |
| 11.7 | Nguyễn Thị Thắm | 0 | $\begin{aligned} & 230 \\ & 3 H 10 \\ & 5 \% \end{aligned}$ | $1$ | $\begin{gathered} \text { CCS } \\ \text { QLHC } \\ \text { về } \\ \text { TTXH } \end{gathered}$ |


| 123 | 0,00017 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Bố đẻ |
| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
| 0 | 0,00 | Bố vợ |
| 0 | 0,00 | Mẹ vợ |
| 0 | 0,00 | Vợ |
| 0 | 0,00 | Anh ruột |
| 0 | 0,00 | Chị dâu |



| 0 | 0,00 | Con trai |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 |  |
| 0 | 0,00 | Bố đẻ |
| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
| 0 | 0,00 | Bố chồng |
| 0 | 0,00 | Mẹ chồng |



| 0 |  | Chồng |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Em trai |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 0 | 0,00 |  |
| 0 | 0,00 | Bố đẻ |



| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 0,00 | Me chồng |
| 0 | 0,00 | Chồng |
| 0 | 0,00 | Chị gái |
| 0 | 0,00 | Em trai |
| 0 | 0,00 | Con gái |
| 0 | 0,00 | Con trai |
| 123 | 0,00017 |  |



| 0 | 0,00 | Bố đẻ |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Mẹ đẻ |
| 0 | 0,00 | Bố chồng |
| 0 | 0,00 | Mẹ chồng |
| 0 | 0,00 | Chồng |
| 0 | 0,00 | Con ruột |
| 0 | 0,00 | Con ruột |



| 0 | 0,00 | Chị ruột |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0,00 | Chị ruột |
| 0 | 0,00 | Chị ruột |
| 0 | 0,00 | Em trai |
| 0 | $\mathbf{0 , 0 0 0 1 7}$ |  |
| $\mathbf{1 2 3}$ |  |  |
|  |  |  |



| 618.825 | 0,873 | Bố đẻ |
| :---: | :---: | :---: |
| 123 | 0,00017 | Mẹ đẻ <br> 0 |
| 0,00 | Bống <br> chông <br> Mè̀ <br> chông |  |
| 0 | 0,00 | 0,018 |
| 12.376 | Chồng <br> 123 | 0,00017 |



| 0 | 0,00 | Em rể |
| :---: | :---: | :---: |
| 123 | 0,00017 | Em ruột |
| 0 | 0,00 | Con ruột |
| 0 | 0,00 | Con ruột |
| 0 |  |  |


[^0]:    

