## DÒNG TIỀN LUÂN CHUYỂN LINH HOẠT

## CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Hiện tại nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ hoặc mua tích lũy. Các nhóm cổ phiếu cẩn lưu ý như chứng khoán, bank, bất động sản,... Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hưng phấn để chốt lời từng phẩn các mã đang tiếp cận và suy yếu tại các nguỡng cản mạnh ngắn hạn.

## NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VN-INDEX TRONG NGÀY

> Diễn biến TTCK thế giới: Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/3), với chỉ số S\&P 500 tuột khỏi mức kỷ lục thiết lập trong phiên truớc.
> Xu hướng VN-Index ngắn hạn: Bất chấp nhịp rung lắc tại vùng cản 1.260 điểm, thị trường vẫn vượt qua và tiếp tục xu thế tăng điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẩn đang xoay vòng và hỗ trợ thị truờng tăng điểm. Trong những phiên tới, khả năng chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại nguõ̃ng kháng cự 1280-1.283 điểm, trường hợp chinh phục được mốc này thì sẽ có khả năng về tiệm cận lại 1295-1.305 điểm. Trong trường hợp không chinh phục được thì phải lùi xuống để kiểm định cầu quanh hỗ trọ 1260 điểm.

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ
MUA
HDG个 14,73\%
VND 33.500

Thị trường thế giới

| Chỉ số | Điểm số | \%Chg | YTD |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Dow Jones | $39.043,32$ | 0,10 | 3,59 |
| S\&P 500 | $5.165,31$ | $-0,19$ | 8,29 |
| Nasdaq | $16.177,77$ | $-0,54$ | 7,77 |
| VIX | 13,75 | $-0,65$ | 10,44 |
| DAX | $17.961,38$ | $-0,02$ | 7,22 |
| FTSE 100 | $7.772,17$ | 0,31 | 0,50 |
| CAC40 | $8.137,58$ | 0,62 | 7,88 |
| Hang Seng | $17.120,54$ | 0,22 | 0,43 |

Nguồn: Bloomberg

ĐỒ TH!̣ KỸ THUẬT VN-INDEX


Chỉ báo kỹ thuật

|  | Ngày | Tuần | Tháng |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Xu hướng VN-Index | BUY | BUY | BUY |
|  |  |  |  |
| Chỉ báo kỹ thuật |  | Giá trị | Hành động |
| RSI (14) | 66,54 | BUY |  |
| MACD(12,26) | 19,40 | BUY |  |
| ADX(14) | 41,77 | Overbought |  |
| SMA5 | $1.253,36$ | BUY |  |
| SMA20 | $1.241,23$ | BUY |  |
| SMA50 | $1.194,64$ | BUY |  |
| SMA100 | $1.146,86$ | BUY |  |
| SMA200 | $1.157,36$ | BUY |  |

## ĐIỂM TIN CHÍNH

> Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/3), với chỉ số S\&P 500 tuột khỏi mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước, khi các cổ phiếu công nghệ như Nvidia đuối sức.
$>$ Giá dầu tăng gần $3 \%$ sau khi có tin Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, và giá bitcoin với xung lực tăng mạnh đã thiết lập đỉnh cao lịch sử mới trên ngưỡng 73.000 USD.
$>$ Trong phiên giao dịch $13 / 03$, NHNN tiếp tục sử dụng công cụ tín phiếu để rút bớt thanh khoản hệ thống. Cụ thể, nhà điều hành đã chào thầu thành công 15.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất $1,4 \% / n a ̆ m$. Với việc đẩy mạnh hút tiền qua tín phiếu và hạn chế hỗ trợ thanh khoản qua nghiệp vụ OMO , tính chung từ đầu năm đến nay, NHNN đã rút ra khỏi hệ thống 45.000 tỷ đồng ( 3 phiên liên tiếp 11-13/03) qua kênh tín phiếu và hơn 6 nghin tỷ đồng qua kênh OMO đáo hạn (27-28/02).
> PHR: Năm 2024, PHR đọ̆t mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ là 1.455 tỷ đồng, giảm 10\% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế là 245 tỷ đồng, giảm 46\%. PHR đọ̆t mục tiêu sản lượng cao su khai thác là 12.400 tấn, tăng $3,7 \%$ so với năm 2023. Năng suất 1,41 tấn/ha. Nếu hoàn thành được kế hoạch này, đây sẽ mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2016.
> VCB: Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vietcombank đọ̆t mục tiêu tăng trưởng năm 2024 ở mức thận trọng với tổng tài sản tăng it nhất $8 \%$, tín dụng tăng ít nhất $12 \%$ và trong hạn mức Ngân hàng Nhà nước giao, nợ xấu dưới 1,5\%, lọi nhuận trước thuế tăng it nhất 10\%.
> FOX: Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 do PwC thực hiện, CTCP Viễn thông FPT (FOX) phải trích lộp dự phòng gần 623 tỷ đồng trong tổng 631 tỷ đồng các khoản phải quá hạn thanh toán khó có khả năng thu hồi. FPT Telecom chỉ thuyết minh công ty có khoản phải thu giá gốc gần 63 tỷ đồng từ CTCP Sâm Ngọc Linh Kon Tum nhưng công ty phải trích lập dự phòng 100\%.
> HDB: Theo nguồn tin từ Bloomberg, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đang xem xét kế hoạch huy động 500 triệu USD thông qua việc bán cổ phần. Nguồn tin giấu tên cho biết ngân hàng đã yêu cầu các cố vấn tài chính gửi những đề xuất để hỗ trợ hoạt động bán cổ phần. Ngoài ra, HDBank vẫn đang xem xét các lựa chọn và không có gì đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ được thông qua. Đại diện HDBank vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Nguồn: VPBankS Research

Thị trường hàng hóa

| Chỉ số | Giá (USD) | \%Chg | YTD |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Vàng | $2.173,70$ | $-0,03$ | 5,37 |
| Dầu WTI | 79,86 | 0,18 | 11,46 |
| Dầu Brent | 84,18 | 0,18 | 9,27 |
| Than | 131,10 | 0,34 | $-10,45$ |
| Đồng | $8.927,00$ | 3,12 | 4,30 |
| Quặng sắt | 107,78 | $-2,90$ | $-21,85$ |
| Thép | 536,50 | $-0,46$ | $-4,99$ |

Thị trường ngoại tệ

| Chỉ số | Giá | \%Chg | YTD |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| DXY | 102,803 | 0,01 | 1,45 |
| USD/JPY | 147,69 | 0,05 | $-4,50$ |
| USD/CNY | 7,1918 | $-0,07$ | $-1,28$ |
| EUR/USD | 1,0946 | $-0,02$ | $-0,84$ |
| GBP/USD | 1,2797 | 0,00 | 0,52 |

Lãi suất một số NHTW

| NHTW | Lãi suất | Cuộc họp <br> tiê̂́p theo | Thay đổí <br> gần nhất |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| FED | $5,50 \%$ | $20 / 03 / 2024$ | 0 |
| ECB | $4,50 \%$ | - | 0 |
| BOE | $5,25 \%$ | $21 / 03 / 2024$ | 0 |
| BOJ | $-0,10 \%$ | $19 / 03 / 2024$ | 0 |
| SBV | $6,50 \%$ | - | $-50 b p$ |

Top 5 CP có GTGD lớn nhất

| Mã CP | GTGD | Giá | \%Chg |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| HPG | 897,03 | 30.800 | 1,99 |
| SSI | $1.334,28$ | 37.950 | 4,55 |
| VIX | 729,69 | 20.100 | 6,91 |
| VND | 808,59 | 23.550 | 4,20 |
| MWG | 427,33 | 48.550 | 3,85 |

Top 5 CP vốn hóa Iớn nhốt

| Mã CP | Vốn hóa | Giá | \%Chg |
| :---: | ---: | :---: | ---: |
| VCB | $536.552,76$ | 96.000 | 1,69 |
| BID | $299.842,93$ | 52.600 | 1,15 |
| CTG | $188.755,21$ | 35.150 | 1,88 |
| VHM | $187.020,08$ | 42.950 | 0,59 |
| GAS | $181.442,45$ | 79.000 | 1,41 |

Nguồn: Investing, Bloomberg, VPBankS Research

| Khuyến nghị | MUA |
| :--- | ---: |
| Giá hiện tại | 29.200 |
| Giá mục tiêu | 34.300 |
| Tiềm năng tăng giá | $14,73 \%$ |
| Vùng giải ngân | $28.400-29.400$ |
| Ngưỡng cắt lỗ | $<27.500(6 \%)$ |

Giá hiện tại
29.200

Giá mục tiêu
34.300

14,73\%
Tiềm năng tăng giá
Vùng giải ngân
Ngưỡng cắt lỗ

MUA
HDG

## THÔNG TIN CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

> Tập đoàn Hà Đô có năng lực triển khai và vận hành, các dự án có suất đầu tư rẻ chỉ trung bình 25 tỷ đồng/MW cho cả danh mục điện hiện tại (461MW).
> Động lực tăng trương lợi nhuận chính của Hà Đô trong năm 2024 sẽ đến từ mảng $\mathrm{B} Đ \mathrm{~S}$ nhà ở với việc mở bán 130 căn nhà ở thấp tầng thuộc Giai đoạn 3 - Dự án Hado Charm Villa với giá bán dụ́ kiến khoảng 80-95 triệu đổng/m2. Tập đoàn Hà Đô đang có động thái mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mảng bất động sản khu công nghiệp nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

## PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHẾU

> Sau phiên tăng mạnh thoát nền tích lũy $(1 / 3)$, HDG đang dao động tích lũy trong biên hẹp với vùng hỗ trọ 28.400 đồng và cản gần 29.400 đổng. Với việc dòng tiền khá tích cực trong 2 tuần vừa qua, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ vượt lên trên vùng cản gần để tiếp tục xu hướng tăng.

Thông tin tài chính

|  | FY2021 | FY2022 | Q4 2023 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| DTT (tỷ đ) | 3.777 | 3.581 | 862 |
| LNTT (tỷ đ) | 1.643 | 1.604 | 403 |
| LNST (tỷ đ) | 1.344 | 1.362 | 373 |
| Nơ/VCSH | 137 | 93 | 74 |
| (\%) |  |  |  |
| ROE (\%) | 29,20 | 22,74 | 12,59 |
| ROA (\%) | 7,37 | 7,07 | 4,79 |
| EPS (VNĐ) | 3.742 | 3.606 | 2327,02 |
| P/E (lần) | 11,8 | 7,0 | 12,55 |
| P/B (lần) | 3,01 | 1,45 | 1,49 |
| Nguốn: VPBankS Research |  |  |  |

## ĐỔ TH! KY̌ THUậT CỔ PHIẾU



Chỉ báo kỹ thuật

|  | Ngày | Tuần | Tháng |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Xu hướng | BUY | BUY | BUY |
|  |  |  |  |
| Chỉ báo kỹ thuật | Giá trị | Hành động |  |
| RSI (14) | 63,23 |  | BUY |
| MACD(12,26) | 0,59 | BUY |  |
| ADX(14) | 33,16 | BUY |  |
| SMA5 | 28.640 | BUY |  |
| SMA20 | 27.530 | BUY |  |
| SMA50 | 26.790 | BUY |  |
| SMA100 | 27.130 | BUY |  |
| SMA200 | 28.720 | BUY |  |

## DANH MỤC KHUYẾN NGH!

| STT | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { cổ } \\ \text { phiếu } \end{gathered}$ | Vị thế | Vùng mua | Ngày mua | Giá mua | Giá mục tiêu | Giá cắt lỗ | Ngày bán | Giá bán | +/- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## Danh mục theo döi

| 1 | HDG | Theo dõi | $28,4-29,4$ | 33,5 | 27,5 |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | :--- |
| 2 | NKG | Theo dõi | $23-23,8$ | 27,6 | 22,4 |

Danh mục cổ phiếu chạm điểm mua

| 1 | STB | Nắm giũ | $30-31,5$ | $29 / 2 / 2024$ | 31,3 | 35,6 | 29,1 | $-1,44 \%$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | VND | Nắm giữ | $22,8-23,8$ | $4 / 3 / 2024$ | 23 | 27,3 | 21,8 | $2,39 \%$ |
| 3 | MWG | Nắm giũ | $45-47,5$ | $5 / 3 / 2024$ | 47,5 | 54,3 | 44,2 | $2,21 \%$ |
| 4 | VCl | Nắm giũ | $46-48$ | $6 / 3 / 2024$ | 47,5 | 55,2 | 44,5 | $8,63 \%$ |
| 5 | VGC | Nắm giũ | $54-55,5$ | $13 / 3 / 2024$ | 55,5 | 61,8 | 51,8 | $6,31 \%$ |

Lưu ý: Các mã khuyến nghị đầu tư dựa trên yếu tố dòng tiền đầu cơ và có xu hướng tích lũy/tăng trong ngắn hạn theo phương pháp phân tích kỹ thuật.

## DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN

| STT | $\begin{gathered} \text { Mã } \\ \text { cổ } \\ \text { phiếu } \end{gathered}$ | Vị thế | Vùng mua | Ngày mua | Giá mua | Giá mục tiêu | $\begin{aligned} & \text { Giáa } \\ & \text { cắt lỗ } \end{aligned}$ | Ngày bán | Giá bán | +/- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | MWG | Chốt lời | 39,6-40,8 | 5/6/2023 | 40,8 | 54,8 | 37,8 | 31/7/2023 | 54 | 32,35\% |
| 2 | NLG | Chốt lời | 31,3-32,45 | 9/6/2023 | 32 | 38,3 | 30,2 | 18/7/2023 | 38,3 | 19,69\% |
| 3 | MWG | Hạ ty trọng | 39,6-40,8 | 5/6/2023 | 40,8 | 47,8 | 37,8 | 11/7/2023 | 48,8 | 19,61\% |
| 4 | DGW | Chốt lời | 54,5-56 | 16/2/2024 | 56 | 63,2 | 53,9 | 13/3/2024 | 64,3 | 16,07\% |
| 5 | HCM | Chốt lời | 21,1-22 | 20/12/2023 | 21,9 | 24,3 | 20,4 | 2/1/2024 | 25,4 | 15,98\% |
| 6 | SSI | Chốt lời | 27,8-28,8 | 26/10/2023 | 27,2 | 32,8 | 26,9 | 10/11/2023 | 31,5 | 15,81\% |
| 7 | DBC | Chốt lời | 20,3-20,6 | 20/6/2023 | 20,6 | 23,6 | 19,2 | 6/7/2023 | 23,85 | 15,78\% |
| 8 | DGW | Chốt lời | 32,4-33 | 16/5/2023 | 33 | 37,2 | 30,7 | 6/6/2023 | 37,8 | 14,55\% |
| 9 | VPB | Chốt lời | 18,6-19,2 | 26/4/2023 | 19,2 | 22,6 | 17,9 | 1/8/2023 | 21,95 | 14,32\% |
| 10 | ANV | Chốt lời | 34,8-36,3 | 11/9/2023 | 36,3 | 41,2 | 33,8 | 22/9/2023 | 41,2 | 13,50\% |
| 11 | DGW | Chốt lời | 49-51,5 | 21/11/2023 | 50 | 57,8 | 48 | 8/1/2023 | 56,7 | 13,40\% |
| 12 | HCM | Chốt lời | 25,9-26,3 | 12/6/2023 | 26,3 | 29,5 | 24,5 | 5/7/2023 | 29,8 | 13,31\% |
| 13 | SSI | Chốt lờ | 28,0-28,6 | 1/8/2023 | 28,6 | 33,5 | 27,4 | 25/8/2023 | 32,3 | 12,94\% |
| 14 | PVS | Chốt lờ | 30,4-31,2 | 22/8/2023 | 31,2 | 35,2 | 29,3 | 30/8/2023 | 35,2 | 12,82\% |
| 15 | HPG | Chốt lời | 24,8-25,8 | 22/8/2023 | 25,8 | 29,1 | 24 | 7/9/2023 | 29,1 | 12,79\% |
| 16 | NKG | Chốt lờ | 17,3-17,7 | 5/7/2023 | 17,5 | 20,4 | 16,3 | 21/7/2023 | 19,7 | 12,57\% |
| 17 | KSB | Chốt lờ | 26,6-27,1 | 8/6/2023 | 27,1 | 30,5 | 25,2 | 27/6/2023 | 30,5 | 12,55\% |
| 18 | NKG | Chốt lời | 20,3-20,8 | 24/11/2023 | 20,8 | 23,9 | 19,6 | 30/11/2023 | 23,35 | 12,26\% |
| 19 | HAH | Chốt lời | 34-35,5 | 23/11/2023 | 35 | 40,7 | 32,9 | 26/12/2023 | 39,2 | 12,00\% |
| 20 | GVR | Chốt lờ | 18,9-19,3 | 28/6/2023 | 19,3 | 22,3 | 18 | 11/7/2023 | 21,6 | 11,92\% |
| 21 | VCG | Chốt lời | 25,5-26,2 | 18/8/2023 | 26,2 | 29,3 | 24,5 | 5/9/2023 | 29,3 | 11,83\% |

## DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

| STT | Mã̉̉ <br> coíúu | Vị thế | Vùng mua | Ngày mua | Giá <br> mua | Giá mục <br> tiêu | Giáa <br> cắt lổ | Ngày bán | Giá <br> bán | +/- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | VND | Chốt lời | $20,3-20,8$ | $20 / 11 / 2023$ | 20 | 24,2 | 19,6 | $25 / 12 / 2023$ | 21,7 | $8,50 \%$ |
| 2 | HAH | Chốt lời | $34-35,5$ | $23 / 11 / 2023$ | 35 | 40,7 | 32,9 | $26 / 12 / 2023$ | 39,2 | $12,00 \%$ |
| 3 | HCM | Chốt lời | $21,1-22$ | $20 / 12 / 2023$ | 21,9 | 24,3 | 20,4 | $2 / 1 / 2024$ | 25,4 | $15,98 \%$ |
| 4 | DGW | Chốt lời | $49-51,5$ | $21 / 11 / 2023$ | 50 | 57,8 | 48 | $8 / 1 / 2024$ | 56,7 | $13,40 \%$ |
| 5 | HSG | Chốt lời | $21-21,8$ | $10 / 1 / 2024$ | 21,5 | 23,9 | 20,2 | $29 / 1 / 2024$ | 23,45 | $9,07 \%$ |
| 6 | CTS | Chớt lời | $28-28,85$ | $9 / 1 / 2024$ | 28,7 | 32,1 | 27 | $5 / 2 / 2024$ | 31,3 | $9,06 \%$ |
| 7 | DCM | Chốt lời | $31-32,5$ | $22 / 11 / 2023$ | 31,5 | 36,7 | 30 | $16 / 2 / 2024$ | 34 | $7,94 \%$ |
| 8 | HAH | Chốt lời | $38-39,5$ | $10 / 1 / 2024$ | 38,9 | 43,3 | 36,5 | $19 / 2 / 2024$ | 41,45 | $7,46 \%$ |
| 9 | PVD | Chốt lời | $26,5-27,2$ | $22 / 1 / 2024$ | 27,2 | 30,6 | 25,4 | $20 / 2 / 2024$ | 28,95 | $6,62 \%$ |
| 10 | VCI | Chốt lời | $41,5-42,5$ | $29 / 12 / 2023$ | 42 | 48,2 | 40 | $21 / 2 / 2024$ | 45 | $7,14 \%$ |
| 11 | DXG | Cắt lỗ | $18,6-19,2$ | $5 / 1 / 2024$ | 19 | 21,5 | 18 | $23 / 2 / 2024$ | 18 | $-5,26 \%$ |
| 12 | VHC | Chốt lời | $63,5-65$ | $19 / 2 / 2024$ | 64,7 | 71,5 | 60,9 | $28 / 2 / 2024$ | 70,9 | $9,58 \%$ |
| 13 | VGC | Chốt lời | $51,8-53,5$ | $31 / 1 / 2024$ | 52,5 | 59,1 | 49,8 | $5 / 3 / 2024$ | 56,9 | $8,19 \%$ |
| 14 | VCG | Cắt lỗ | $24,8-25,2$ | $29 / 1 / 2024$ | 25,2 | 28,5 | 23,9 | $11 / 3 / 2024$ | 23,9 | $-5,16 \%$ |
| 15 | DGW | Chốt lời | $54,5-56$ | $16 / 2 / 2024$ | 56 | 63,2 | 53,9 | $13 / 3 / 2024$ | 64,3 | $16,07 \%$ |

Email: Chienluocthitruong@vpbanks.com.vn
Theo döi chúng tôi tại:


Mở tài khoản VPBankS tại

Mã môi giới 116 C820618


## Miển trừ trách nhiệm:

Các thông tin, số liẹu thống kê và khuyến nghị trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận đ̛̣inh cá nhân, được dựa trên các nguồn thông tin công bố đợi chúng theo quy ạ̛inh của pháp luật, hoặc các nguổn thông tin mà chúng tồ cho rẳng đớng tin cậy tinh đến thời điểm phát hành báo cáo. Phòng Chiến lược thị trường chi sử dụng mà Không thực hiện xác minh lại các thông tin này, do đó Phòng Chiến lược thị trường không đảm bảo vể tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này.
Báo cáo được lập với mục đích dư báo, cảnh báo nhũng rủi ro tiểm ẩn có thể xảy ra, được sử dụng như thông tin tham khảo trong nội bộ VPBankS vả VPBank. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các lan truyền thông nà̀m ngoài phạm vi này.
Bản quyền báo cáo thuộc vể VPBankS, mọi hành vi sao chép, sưa đổi từng phẩn hoặc toàn bộ báo cáo là vi phạm bản quyền.


THAM GIA NHÓM ZALO


Quét mã hoặc truy cập ginlabs.vn/room

