|  |  |
| --- | --- |
| TËp ®oµn C«ng nghiÖpThan-kho¸ng s¶n viÖt nam**C«ng ty cæ phÇn than Hµ tu**-**VINACOMIN**Sè: 966 / Q§ - VHTC | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam****§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc***Qu¶ng Ninh, ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2013* |

**QuyÕt ®Þnh**

**VÒ viÖc chi tr¶ tiÒn cæ tøc n¨m 2012**

**Héi ®ång qu¶n trÞ**

**c«ng ty cæ phÇn than Hµ tu - Vinacomin**

C¨n cø §iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu - Vinacomin ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2013;

C¨n cø NghÞ quyÕt sè: 01/2013/ NQ - §H§C§ ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2013 cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013 C«ng ty cæ phÇn Than Hµ Tu – Vinacomin;

Theo đề nghị của Giám đốc điều hành Công ty.

**QuyÕt ®Þnh:**

**§iÒu 1. C**hi tr¶ tiÒn cæ tøc n¨m 2012 cña C«ng ty víi nh÷ng néi dung sau:

* + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
	+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
	+ Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
	+ Tỷ lệ thanh toán: **10%** tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu;
	+ Hình thức chi trả: Tiền mặt;
	+ Tổng số tiền trả cổ tức: **13.649.738.000** đồng; (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng*).

# **§iÒu 2. G**iao Gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc tiÕn hµnh c¸c thñ tôc chi tr¶ tiÒn cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

**§iÒu 3. C**¸c thµnh viªn H§QT, Ban KiÓm so¸t, Gi¸m ®èc vµ bé m¸y ®iÒu hµnh trong C«ng ty c¨n cø quyÕt ®Þnh thùc hiÖn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***N¬i nhËn:***  - SGDCK HN. Số 2, Phan Chu Trinh, HN (b/c); - C¸c thµnh viªn H§QT, BKS; - §¶ng ñy, C«ng ®oµn, §TN, CCB; - C¸c PG§, KTTr; - C¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty; - L­u VT, Th­ ký C.Ty. | **TM. Héi ®ång qu¶n trÞ****Chñ tÞch***(Đã ký)***Hoµng Minh HiÕu** |