CÔNG TY CP CHUÚNG KHOẢN
HFT
Số: 150/2019/HFT-CV
No: /2019/HFT-CV

CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ̉ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-..--o00-----
Hà Nôi, ngày 06 tháng 09 năm 2019
Hanoi, September 06, 2019

## CÔNG BÓ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước The State Securities Commission<br>- Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội Hanoi Stock Exchange<br>- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minht Stock Exchange

| Công ty | : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT |
| :--- | :--- |
| Name of Company | : HFT Securities Corporation |


| Điê̂n thoại | $: 024.62761818$ | Fax: 024.62750077 |
| :--- | :--- | :--- |
| Tel | $: 024.62761818$ | Fax: 024.62750077 |

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by
: Ms. Phan Thi Phuong Thuy
Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp
Position : Head of Enterprise Financial Department


Nội dung thông tin công bố:
The content of disclosure information:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cố đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 06/09/2019.
The Minutes and Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 on 06/09/2019.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

The amending Charter of Company.
Thông báo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://www.hft.vn.
This information was disclosured on HFT webpage at: http://www.hft.vn.

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.
We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT



CÔNG TY CÓ PHÅN CHỨNG KHOÁN HFT
---000---

CỌNG HỎA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

# DIE ${ }^{2}$ LE CÔNG TY CỔ PHẦ CHÚNG KHOÁN HFT 

## MỤC LỤC

CĂN CÚ PHÁP LÝ ..... 5
Chương I ..... 5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ ..... 5
Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty ..... 5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật ..... 6
Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh ..... 7
Điều 5. Mục tiêu hoạt động ..... 7
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động ..... 7
Điều 7. Quyền của Công ty ..... 7
Điều 8. Nghĩa vụ của Công ty ..... 8
Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế ..... 9
Chương II ..... 11
Mục 1 ..... 11
Điều 10. Vốn Điều lệ. ..... 11
Điều 11. Các loại cổ phần ..... 11
Điều 12. Sổ đăng ký cổ đông ..... 11
Điều 13. Cổ phiếu ..... 11
Điều 14. Chuyển nhượng cổ phần ..... 12
Điều 15. Mua lại cổ phần ..... 12
Điều 16. Cách thức tăng, giảm vốn Điều lệ ..... 12 ..... 12
Mục 2 ..... 13
Điều 17. Thông tin về cổ đông sáng lập ..... 13
Điều 18. Quyền của cổ đông Công ty ..... 13
Điều 19. Nghĩa vụ của cổ đông ..... 14
Điều 20. Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông ..... 15
Chưong III ..... 16
Điều 21. Bộ máy quản trị Điểu hành của Công ty ..... 16
I. Đại hội đồng cổ đông ..... 16
Điểu 22. Thẩm quyền của Đại hội đồng cỗ đông ..... 16
Điều 23. Đại diện theo ủy quyền ..... 16
Điều 24. Thay đổi các quyền ..... 17
Điều 25. Triệu tập họp Đại hội đồng cồ đông ..... 18
Điều 26. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông ..... 18
Điều 27. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. ..... 19
Điều 28. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ..... 19
Điều 29. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ..... 20
Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết địnhcủa Đại hội đồng cổ đông21
Điều 31. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ..... 23
Điều 32. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ..... 23
Điều 33. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông ..... 23
II. Hội đồng quản trị ..... 24
Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ..... 24
Điều 35. Số lượng, thành phần và nhiệm kỷ của thành viên Hội đồng quản trị ..... 26
Điều 36. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ..... 26
Điều 37. Chủ tịch Hội đồng quản trị ..... 27
Điều 38. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp ..... 28
Điều 39. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ..... 30
Điều 40. Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị. ..... 30
III. Ban Tổng Giám đốc ..... 31
Điều 41. Thành phần, nhiệm kỳ của thành viên Ban Tổng Giám đốc; quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và thành viên Ban Tổng Giám đốc ..... 31
Điều 42. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm Tổng Giám đốc ..... 32
Điều 43. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc ..... 32
Điều 44. Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. ..... 33
IV. Ban Kiểm soát ..... 33
Điều 45. Số lượng, nhiệm kỳ và thành phần của thành viên Ban Kiểm soát ..... 33
Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát ..... 34
Điều 47. Cách thức hoạt động và cuộc họp của Ban Kiểm soát ..... 36
Điều 48. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm Kiểm soát viên ..... 36
Điểu 49. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ..... 36
Chương IV ..... 36
Điều 50. Các tranh chấp có thể xảy ra ..... 36
Điều 51. Cách xử lý, giải quyết tranh chấp ..... 37
Điều 52. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận. ..... 37
Điều 53. Chế độ báo cáo và công bố thông tin ..... 38
Churong V ..... 38
Điều 54. Năm tài chính ..... 38
Điều 55. Hệ thống kế toán ..... 39
Điều 56. Kiểm toán ..... 39
Điều 57. Nguyên tắc phân phối lọ̣i nhuận ..... 39
Điều 58. Xử lý lỗ trong kinh doanh ..... 40
Điều 59. Trích lập các quỹ theo quy định ..... 40
Churong VI ..... 40
Điều 60 . Tổ chức lại công ty ..... 40
Điều 61. Giải thế ..... 40
Điều 62. Phá sản ..... 40
Churong VII ..... 40
Điều 63. Bổ sung và sửa đồi Điều lệ. ..... 40
Chương VIII ..... 41
Điều 64. Ngày hiệu lực ..... 41

## CÃN CÚ PHÁP LÝ

Can cừ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đươe Quốc hội nước Cềng hòa Xã họi Chù nghia Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các vãn bản hương dẳn thi hành Luật Doanh nghiĉ̣p;
- Luặt Chừng khoán số 70/2006/QHII đưoce Quốc hội nước Công hòa Xả hội Chư nghũa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sừa đói, bồ sung một số Diểu của Luật Chưng khoản đưpç Quốc hội thơng qua ngày 24 thảng 11 năm 2010 và caic văn bán hướng dã̃n thi hảnh Luật Chưng khoan:
- Nghí quyết Đại hội đồng cố đông số 03/2019/NQ-DHĐCD ngày 06/09/2019.


## Churong I QUY DịNH CHUNG

## Điều 1. Giải thich thuật ngừ

1. Trong Điều lệ này, cảc thuật ngừ dưởi đây được hiểu như sau:
a) "Công ty" là Công ty cổ phần chứng khoán HFT;
b) "Vốn Điều lệ" là tồng giá trị mệnh giả số cổ phần đã phát hành mà các cồ đông đã thanh toán đû và được ghì vào Điểu lệ công ty:
c) "Luật Chửng khoán" là Luật Chửng khoán đã được Quốc hội nước Công hoà Xã hội Chủ nghìa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sừa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chưng khoản được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
d) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hoả Xã hội Chú nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
e) "Người quàn lý công ty" bao gồm thành viền Hội đồng quản tri, thành viên Ban Tồng giảm đốc, Giâm đốc chi nhảnh và các cả nhân giưu chửc danh quàn lỷ khác có thẩm quyền nhân danh Công ty kỳ kết giao dịch cuả Công ty theo quy định tại Diểu lệ này;
f) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tồ chức có quan hệ với nhau theo quy định cùa Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp;
g) "Việt Nam" là nước Công hoà Xã hội Chù nghĩa Việt Nam;
h) "UBCK" là Ưy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Trong Diều lệ này, việc tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoẵc văn bản khác bao gồm cả những văn bản sừa đổi hoặc thay thế cùa Điều Khoản hoặc văn bản đó.
3. Các tiêu đề (chương. Điều của Điều lệ) được đưa vào để thuận tiện cho việc theo dỡi và không ảnh hường tới y̌ nghāa, nội dung của Diều lệ.
4. Các từ hoậc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chưng khoản sê có nghỉa tương tư trong Diểu lệ này nĉ́u không mâu thuẫn với chủ thể hoạ̃c ngữ cành.

Điều 2. Tên, hình thức pháp lỳ, trụ sờ, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:
a. Tên đầy đù bà̀ng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chưng khoán HFT
b. Tên tiếng Anh: HFT Securities Corporation
c. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chúng khoán HFT
d. Tên viết tắt: HFT
2. Hinh thức pháp lý của Công ty:

Công ty cổ phần được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chưng khoán.
3. Tru sờ Công ty:
a. Địa chi trụ sờ chính: Số 46 Nguy Nhu Kon Tum, Phường Nhân Chính. Quận Thanh Xuân, Hà Nội
b. Điện thoại: 024.62761818 Fax: 024.62750077 Email: contact@hft.vn
c. Địa chi website: www.hft.vn
4. Mạng lưới hoạt động:
a. Công ty có thể có chi nhảnh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện đế thực hiện các Mục tiêu hoạt động của Công ty, phù họp với quyết định của Hội đông quản trị trong phạm vi pháp luật cho phép;
b. Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện là những don vị thuộc Công ty và Công ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của chi nhánh, phỏng giao dịch, văn phòng đại diện của mình;
c. Công ty chi hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán tại các địa Điềm đặt trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch đã được UBCK chấp thuận;
d. Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện phải mang tên Công ty kèm theo cụm từ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và tên riêng để phân biệt.
5. Thời hạn hoạt động:

Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn, trừ trương họpp chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều lệ này.

## Điều 3. Ngurời đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đon, bị đơn, người có quyền lọi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tỏa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng Giám đốc.
3. Truờng hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phài chịu trách nhiệm về việc thụ̣c hiện quyền và nhiệm vụ đầ ủy quyền.
4. Trường họp hết thời hạn ùy quyền theo Khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trờ lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thi người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiê̂n các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vỉ đã được ưy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trớ lại làm việc tại Công ty hoạac cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Truờng hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ùy quyền cho người khác thục hiện cảc quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp
luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.
6. Trong một số trường họ̣p đặc biệt người đại diện theo pháp luật do Tòa án có thẩm quyền chi định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh

1. Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:
a. Môi giới chứng khoán;
b. Tư vấn đầu tư chứng khoán.
2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ lưu kỷ chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài Khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chỉnh khác theo quy định của Bộ Tài chinh.
3. Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều nảy sau khi được UBCK châ̂p thuận.

## Điều 5. Mục tiêu hoạt động

Mưc tiêu hoạt động của Công ty là: từng bước mở rộng thị trường, đầy mạnh kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

1. Tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện hoạt động kinh doanh một cách công bằng, trung thực.
3. Ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trinh kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tắc đạo đức hành nghề phủ hợp với nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
4. Đảm bảo nguồn lực về con người, vốn và cở sờ vật chất cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chưng khoán, tuân thù quy định của pháp luật.
5. Tách biệt về văn phòng làm việc, nhân sự, hệ thống dữ liệu, báo cáo giữa các bộ phận nghiệp vụ để đảm bảo tránh xung đột lọi ích giữa Công ty với khách hàng, giữa khách hàng với nhau. Công ty phải công bố cho khách hàng biết trước về những xung đột lợi ích có thể phát sinh giữa Công ty, người hành nghề và khách hàng.
6. Bố trí người hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ hoạt động kinh doanh. Người hành nghể chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán không được đồng thời thực hiện nghiệp vụ môi giới chửng khoán.
7. Dự báo giá hoặc khuyến nghị giao dịch liên quan đến một loại chứng khoán cụ thể trên các phương tiện truyền thông phải ghi rõ cơ sờ phân tích và nguồn trich dẫn thông tin.

## Điều 7. Quyền của Công ty

1. Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp nếu các quyền đó không mâu thuẫn với quy định của Luật Chứng khoán.
2. Cung cấp dịch vụ về chứng khoán và các dịch vụ tài chính trong phạm vi pháp luật cho phép.
3. Thực hiện thu phí, lệ phí phủ hợp với quy định của Bộ Tài chính.
4. Uu tiên sử dưng lao động trong nước, bảo đảm quyền và lọi ich của người lao động theo quy định của Luật Lao động, tôn trọng quyển tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật.

## Điều 8. Nghĩa vụ của Công ty

1. Nguyên tắc chung:
a. Thực hiện đầy đú các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
b. Thiết lập hệ thống kiểm toản nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giảm sát, ngăn ngưa nhû̃ng xung đột lợi ich trong nội bộ Công ty và trong giao dịch với người có liên quan;
c. Tuân thủ các nguyên tă̆c về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
d. Tuân thủ các quy định vể an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tải chính;
e. Mua bào hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chưng khoán tại Công ty hoặc trích lập quỳ bảo vệ nhà đẩu tư để bồi thường thiệt hại cho nhả đầu tư do sự cố kỳ thuật hoặc sơ suất cưa nhân viên;
f. Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tải Khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và cuua Công ty;
g. Thực hiện việc bán hoạ̃c cho khách hảng bán chưmg khoán khi khỏng sở hữu chựng khoán và cho khách hảng vay chưng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chînh:
h. Tuân thủ các quy định của Bộ Tải chinh về thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
i. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tải chinh theo quy định cùa pháp luật có liên quan;
j. Thực hiện công bổ thông tin, bảo cáo và lưu trữ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hảnh;
k. Đóng góp quy hỗ trợ thanh toán theo quy định;
2. Nghĩa vụ đối với cổ đông:
a. Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông với Hội đồng quản tri, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề quản lỷ phù họ̣p với quy định của pháp luật;
b. Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xứ công bẳng giữa các cổ đông, đảm bảo các quyền và lợi ich họ̣p pháp của cô đông;
c. Không được thục hiện các hành vi sau:

- Cam kết về thu nhập, lọi nhuận cho các cổ đông (trừ trường hợ đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cố định);
- Nắm giữ bất họ̣p pháp các lợi ich, thu nhập tử cổ phần của các cổ đông;
- Cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cố đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; cho vay dưới mọi hình thức đối với các cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viê̂n Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, kế toán trường, các chức danh quản lỷ khác do Hội đồng quản trị bố nhiệm và người có liên quan của nhưnng đối tượng này;
- Tạo thu nhập cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu của các cổ đông dưới các hình thức không phù hợp với quy định cuia pháp luật;
- Xâm phạm đến các quyền của cổ đông như: Quyền sở hữu, quyền chọn, quyền giao dịch công bằng, quyền được cung cấp thông tin, các quyền và lợi ich hợp pháp khác;

3. Nghĩa vụ đối với khách hàng:
a. Luôn giỡ chữ tín với khách hàng, không xâm phạm tài sản, quyền và lọi ich hợp pháp khác của khách hàng;
b. Quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của từng khách hàng, quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của khách hàng với tiển và chửng khoán của Công ty. Mọi giao dịch bằng tiền của khách hàng phải được Công ty thực hiện qua ngân hàng. Không lạm dưng các tài sản do khách hàng ùy thác cho Công ty quàn lý và tiển thanh toán giao dịch của khách hàng, chưng khoán của khách hàng lưu ký tại Công ty;
c. Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đư, trung thực thông tin cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ mà minh cung cấp;
d. Chi đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hảng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng: Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, Mục tiêuu đầu tư, khả năng chấp nhận rùi ro, kỳ vọng lơi nhuận của khách hàng và cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư cua Công ty cho khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng;
e. Chịu trách nhiệm về độ tin cậy của những thông tin công bố cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư trên cơ sở đã được cung cấp thông tin đầy đủ, bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối và công bố thông tin sai sự thật;
f. Thận trọng, không tạo ra xung đột lọi ich với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, Công ty phải thông báo trước cho khách hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng;
g. U'u tiên thực hiện lệnh của khách hảng trước lệnh của Công ty;
h. Thiết lập một bộ phận chuyên trách, chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
i. Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất;
j. Bảo mật thông tin của khách hàng:

- Công ty có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của khách hàng, từ chối việc Điều tra, phong toả, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng;
- Quy định tại Điểm này khòng áp dụng trong các trường hợp sau đây:
+ Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


## Điểu 9 . Các quy định về cấm và hạn chế

1. Quy định đối với Công ty:
a. Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên Khoản đầu tư cuaa minh hoặc bảo đảm khách hảng không bị thua lỗ, ngoại trừ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định;
b. Không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lọi nhuận/thua lỗ với khách hàng đê lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch;
c. Không được trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa Điểm ngoài các địa Điềm giao dịch đã được UBCK chấp thuận đề ký hợp đồng, nhận lệnh, thụ̣c hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chửng khoán với khách hàng;
d. Không nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người khác không phải là người dưnng tên tài Khoàn giao dịch mà không có ủy quyền của khách hàng bằng văn bán;
e. Không sử dụng tên hoặc tài Khoàn của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán;
f. Không chiếm dụng chứng khoản, tiền hoặc tạm giữ chứng khoán của khách hàng theo hình thức lưu ký dưới tên Công ty;
g. Không được tiết lộ thông tin về khách hàng trừ khi được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhả nước cỏ thẩm quyền;
h. Không được thực hiện những hảnh vi làm cho khách hàng và nhả đầu tư hiều nhầm về giá chứng khoán;
i. Họp đồng mở tài Khoản giao dịch chửng khoán không được chứa đựng những thoả thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý của Công ty; hạn chế phạm vi bồi thường của Công ty hoặc chuyền rừi ro từ Công ty sang khách hảng; buộc khách hàng thực hiện nghīa vụ bồi thường một cách không công bằng và các thoả thuận gây bất lọ̣i một cách không công bằng cho khách hàng;
2. Quy định đối với người hành nghề chứng khoán:
a. Trừ trường hợp được cử là người đại diện phần vốn góp hoặc được cử vào Ban quản lý conng ty của tổ chức sở hữu Công ty hoặc tổ chức mà Công ty đầu tư, người hành nghề chứng khoán không được:

- Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với Công ty;
- Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỹ khảc;
- Đồng thời làm Tồng Giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết;
b. Chỉ được mở tài Khoản giao dịch chứng khoán cho mình (nếu có) tại Công ty. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp khi Công ty không phải là thành viên cuả Sở giao dịch chứng khoán;
c. Khi thực hiện các nghiệp vụ của Công ty, người hành nghề chửng khoán là người thay mặt cho Công ty để thực hiện các giao dịch với khách hàng và Công ty phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của người hành nghề chứng khoán. Không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài Khoản của khách hàng khi không được Công ty ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho Công ty bằng văn bản;

3. Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trường Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc:
a. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thảnh viên, Tổng Giám đổc cua công ty chứng khoán khác;
b. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thởi là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác;
c. Tồng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chưng khoán khác;

# Chương II <br> VÓN ĐIÉU LẸ, CÓ PHÅN; CÓ ĐÔNG 

## Mục 1 <br> VÓN ĐIÉU LẸ, CÓ PHẢN

## Điều 10. Vốn Điều lệ

Vốn Điều lệ của Công ty là $615 \cdot 000.000 .000$ VND (bẳng chữ: sáu trăm mười lăm tỷ đồng).

## Điều 11. Các loại cổ phần

1. Tồng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thảnh 61.500 .000 cổ phần. Mệnh giá cố phần là 10.000 dồng Việt $\mathrm{Nam} /$ cổ phần.
2. Các loại cổ phần của Công ty:
a. Cổ phần phổ thông: 61.500 .000 cổ phần;
3. Những người được quyền mua cồ phần uru đãi: Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật
4. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyền đổi thảnh cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cách thức, ti lệ chuyển đổi do Đại hội đồng cổ đông thông qua phủ hợp với các quy định của pháp luật.
5. Đặc Điểm của các loại cổ phần:
a. Cổ phần phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;

## Điều 12. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông ngay khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Hinh thức của sổ đăng ký cổ đông: Văn bản và tệp dữ liệu điện tử.
4. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
5. Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với trường hợp cổ phiếu công ty chưa đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận đăng ký cổ phần cho cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn hại gây ra cho cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện.

## Điều 13. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chi do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với một hoặc một số cổ phần của Công ty.
2. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cồ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ich của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm vể thiệt hại do những sai sót đó gây ra.
3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông có thể đề nghị Công ty cấp lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

## Điều 14. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cồ phần của Công ty được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định tại Điều lệ này.
2. Cổ đông sáng lập không được chuyền nhượng cổ phần của mình trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày thành lập, trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong Công ty và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phủ hợp với quy định của pháp luật. Việc chuyển nhượng này vẫn phải đảm bảo tẏ lệ nắm giữ của các cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Hết thời hạn trên, các hạn chế đối với phần vốn góp của cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ. Hạn chế chuyển nhượng của cổ đồng sáng lập chi áp dụng đối với sổ cổ phần đã mua tại thời Điểm thảnh lập Công ty.
3. Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ $10 \%$ trở lên vốn Điều lệ đã góp, giao dịch dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cổ đổng vượt qua hoặc xuống dưới các mức sở hữu $10 \%, 25 \%, 50 \%, 75 \%$ vốn Điều lệ đã góp của Công ty phải được UBCK chấp thuận, trừ trường hợp cồ phiếu của Công ty được niềm yê̂t, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán và chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án.

## Điều 15. Mua lại cổ phần

1. Công ty chi được quyền mua lại cổ phần khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của pháp luật.
2. Các trường hợp mua lại cổ phần
a. Mua lại theo yêu cầu của cổ đông:

Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của minh, nếu cổ đông đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc: Tổ chức lại Công ty; sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liển quan đển quyê̂̀n và nghĩa vụ của quyền và nghĩa vụ cuà cổ đồng. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
b. Mua lại theo quyết định của Công ty:

Công ty có thể mua lại cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Tỷ lệ, cách thức, thủ tục mua lại cổ phẩn thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## Điều 16. Cách thức tăng, giảm vốn Điều lệ

1. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty có thể tăng, giảm vốn Điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cách thức tăng vốn Điều lệ của Công ty:

- Phát hành cổ phần để huy động vốn theo quy định của pháp luật;
- Kết chuyền lơi nhuận để lại, các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật;
- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần;
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng;
- Chuyền nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa công ty và chủ nọ̣.

3. Việc giảm vốn Điều lệ do Đại hội đổng cố đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo Điểu kiện vể vốn pháp định sau khi giảm vốn theo quy định hiện hành.

Mục 2

## CÓ ĐÔNG SÁNG LẠP; QUYÊN VẢ NGHĨA VỤ CỦA CÓ ĐÔNG

## Điểu 17. Thông tin về cổ đông sáng lập

a. Cổ đông sáng lập là cổ đông mua cồ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điểu lệ đầu tiên của Công ty.
b. Các thông tin cơ bản của cố đông sáng lập:

Tên, địa chì, số lượng cổ phần thực góp khi thành lập Công ty và các chi tiết khác về cố đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại bảng bên dưới.

DANH SÁCH CÓ ĐÔNG SÁNG LẠּP TẠI THỜI ĐIỂM THẢNH LẠP CÔNG TY

| ST <br> T | Tên cổ đông | Địa chì | Số cổ <br> phần |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | Công ty TNHH Thuận Phát | 129 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 270.000 |
| 2 | Ông Vũ Văn Hùng | Lô 1C, Tập thế Công ty Xuất nhập khẩu Tổng <br> họp I, Thanh Nhàn, Hai Bà Trung, Hà Nội | 130.000 |
| 3 | Ông Đặng Ngọc Khang | 25 Lê Duần, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, <br> Hà Nội | 90.000 |
| 4 | Ông Đàm Quang Phong | P503, A2, Tập thế Bưu Điện, Thồ Quan, <br> Đống Đa, Hà Nội | 40.000 |
| 5 | Ông Vū Ngọc Dương | P9 Q34 Trương Định, phường Tương Mai, <br> Hai Bà Trưng, Hà Nội | 40.000 |
| 6 | Ông Đoàn Huy Long | A5, F21 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, <br> Hà Nội | 30.000 |

## Điều 18. Quyền của cổ đông Công ty

a. Quyền của cổ đông phô̂ thông:

- Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, hoặc theo hinh thức khác do pháp luật, Điêu lệ công ty quy định. Mổi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đồi các thông tin không chinh xác;
- Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sồ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Tự do chuyển nhượng cổ phần của minh cho người khác, trừ các trường hợp quy dịnh tại Luật Doanh nghiệp và Điểu lệ nảy;
- Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ưng với tỷ lệ cố phần phố thông của từng cổ đông trong Công ty;
- Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sán còn lại tương ưng với số cổ phần góp vốn vào Công ty;
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sờ hữu tử $10 \%$ tống số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ît nhất 06 tháng có các quyền sau đây:
- Đề cừ người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Xem xét và trich lục sổ biênn bản và các nghịi quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tải chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
* Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
* Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã̃ vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chura được bầu thay thế;
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bẳng văn bản và phải có họ, tên, dia chi thường trú, số The căn cuơớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chững thực cá nhân hơp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoạ̃c số quyết định thành lập, địa chi trụ̣ sở chỉnh đối với cồ đông là tổ chức; số cổ phần và thời Điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tồng số cổ phần của công ty, căn cứ và lỳ do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cố đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tải liệu, chưng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.
- Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vẩn đề cụ thể liên quan đến quản lỳ, Điều hảnh hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chi 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 đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chí thường trú, quốc tịch, số quyết đinnh thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp, số giấy phép thành lập vả hoạt động đối với cồ đồng lả tồ chực; số lương cổ phần và thời Điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tống số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, Mục đích kiềm tra;
c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất $1 \%$ số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự minh hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các trường họp theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ưng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
d. Cổ đông trong nước và cố đông nước ngoài có quyền và nghĩa vụ như nhau. Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là $100 \%$.


## Điều 19. Nghĩa vụ của cổ đông

a. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần cam kết mua; chịu trách nhiệm về các Khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạu vi số vốn đã góp vào Công ty. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người
khác mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại Khoản này thi cổ đông đó và người có liên quan trong Công ty phài củng liên đới chịu trảch nhiệm về các Khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút vả các thiệt hại xảy ra;
b. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ cùa Công ty;
c. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cồ đông, Hội đổng quàn trị;
d. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

## Điều 20. Người đại diện theo uỷ quyền của cồ đông

1. Người đại diện theo ủy quyền của cồ đông phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây: Tổ chức là cồ đông có sờ hữu it nhất mười phần trãm ( $10 \%$ ) tồng số cổ phần phổ thông có quyền ǔy quyền tối đa ba (03) người đại diện. Các trường hơp khác chi được ủy quyền tối đa một (01) người đại diện.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xảc định số cổ phẩn tương ưng cho mỗi người đại diện theo ùy quyền thi số cố phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo úy quyền.
4. Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ưng các tiều chuẩn và Điều kiện theo quy định sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Không thuộc đối tượng bị cấm thảnh lập và quản lý doanh nghiệp;
c) Cổ đông là công ty có phần vốn gơp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên $50 \%$ vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đé, mẹ nuọi, con đé, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
5. Việc chi định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải thông báo cho Công ty bằng văn bản và chi có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngảy Công ty nhận được thông bảo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
6. Trách nhiệm của người đại diện theo ùy quyền

- Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vư của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Mọi hạn chế cùa cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba;
- Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lơi ich hợp pháp cuia cổ đông ủy quyền;
- Người đại diện theo ùy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.


## Churong III QUAN TRI, DIEU HȦNH CÓNG TY

Điều 21. Bộ máy quản trị Diều hành cuua Công ty

1. Dại hội đồng cồ đông.
2. Hệi đồng quàn trị.
3. Ban Tồng Giám đốc.
4. Ban Kiềm soát.
I. Đại hội đồng cổ đông

Điều 22. Thầm quyền cuua Dại hội đồng cố đông

1. Đai hô̂i đồng cồ đông gồm tất cả cấc cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan cỏ thẩm quyền quyết định cao nhất cuia Công ty.
2. Quyền và nghĩa vụ cūa Đại hội đồng cồ đông:
a. Thông qua định hướng phát triển cuia Công ty:
b. Quyết đinh loai cổ phẫn và tổng số cô phản cuaa từng loại được quyền chảo bản;
c. Quyết định mức cố tực hàng nâm của tựng loại cỏ phần;
d. Bâu, miễn nhiệm, bãii nhiệm thảnh viên Hội dồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sàn có giả trị bẳng hoặc lởn hơn $35 \%$ tông giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gằn nhất cùa Cõng ty:
f. Quyết định sữa đối, bồ sung Điểu lệ công ty:
g. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
h. Xem xét và xứ lŷ́ cảc vi phạm cua Hội đồng quản trị. Ban Kiềm soát gây thiệt hại cho Công ty và cồ đông của Cồng ty;
i. Quyết đỉnh tồ chữc laii, giaia thể Cồng ty;
j. Quyết định giao dịch bản tài sản Công ty hoạac chi nhánh hoạ̃c giao dịch mua có giá trị từ $35 \%$ trờ lên tồng giá trị tài sán của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
k. Quyết định mua lại trên $10 \%$ tổng số cổ phần phát hảnh của mỗi loại;
3. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quàn trị;
m . Công ty hoạac các chỉ nhánh của Công ty ký kết hợp đồng vởi nhừng đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp vơi giá trị bằng hoạc lớn hơn $35 \%$ tống giá trị tài sán cuaa Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tải chính gần nhả̉t;
n. Các vấn đề khác theo quy định tại pháp luật và Điều lệ này.
4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường họ̣p sau đây:
a. Thông qua các họp đồng quy định tại khoản 2 Điều nảy khi cổ đông đó hoậc người có liên quan tời cổ đông đó là một bên cưa họ̣ đồng;
b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đỏ hoặc của người cỏ liên quan tởi cổ đông đó trừ trương hợp việc mua lại cô phần được thực hiện tương ưng với tỳ lệ sở hữu cùa tất cả các cố đồng hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khóp lệnh trên Sở giao dịch chưng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
5. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình ḥ̣p phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 23. Đại điện theo ủy quyền

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cố đông theo quy định của pháp luật có thể uỳ quyền cho cá nhân, pháp nhân đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người dại
diện theo ủy quyền thi phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.
2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họ̣p Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ kỷ theo quy định sau đây:
a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thi giấy ủy quyền phải có chữ ký của cồ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được uỳ quyền dự họp;
b. Trường hợp cổ đông pháp nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cố đông pháp nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được uỷ quyền dự họp;
c. Trong trường hợp khác thì giấy uý quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uý quyền dự họp.

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỳ quyền ký giấy chì định người đại diện, việc chi định người đại diện trong trường hợp nảy chi được coi là có hiệu lực nếu giấy chi định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỹ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất nãng lực hành vi dân sự;
b. Người uỷ quyền đã huỳ bỏ việc chỉ định uẏ quyền;
c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thầm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

## Điề̀u 24. Thay đổi các quyền

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 cồ đông nắm giữ it nhất $65 \%$ cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ it nhất $65 \%$ quyền biếu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêuu trên biểu quyết thông qua. Việc tố 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 cua họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba $(1 / 3)$ giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu nhự nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi ( 30 ) ngày sau đó và những người nẳm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uý quyền đều được coi lả đư số lượng đai biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nẳm giữ cồ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kin. Mỗi cồ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điểu 27 và Điều 29 Điều lệ này.
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cố phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc
phân phối lọ̣i nhuận hoạ̃c tài sản của Công ty không bị thay đời khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

## Điều 25. Triệu tập họp Dại hội đồng cổ đông

1. Số lương, thời gian, địa Diểm họp:
a. Đại hội đồng cổ đông ḥ̣p thường niễn mỗi nâm một (01) lần. Ngoải ra, Dại hồ đồng cổ đông có thể họp bất thường. Dia Diếm họp. Dại hội đông cô đông phai ơ trễn lânh thô Việt Nam. Trường họp cuộc họp Đai hội đồng cổ đông được tô chức đông thởi ờ nhiêu đia Diêm khác nhau thì địa Diểm họp Dại hộ đồng cồ đông đự̛̣c xác định là nơi chú tọa tham dụ họp.
b. Đại hội đồng cồ đông phải họp thường niên trong thởi hạn bốn (04) tháng kê tự ngảy kết thúc năm tà̀i chính. Theo đề nghị cuả Họi đồng quân tri, Công ty có thế đề nghi UBCK gia hạn họp Đại hội đồng cố đông thường niên nhưng không quá 06 thảng, kế tự ngày kêt thưc nấm tài chính.
2. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cồ đồng
a. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Dại hội đồng cố đông. Họi đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cố đông trong các trương hợp sau đây:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vi lội ich của Công ty;
- Số thành viên Hội đồng quản trỉ, Ban Kiểm soát còn lại it hơn số thánh viên theo quy định của pháp luật;
- Theo yêu cầu của cồ đông hoặc nhóm cố đông quy định tại Khoản b Dicúu 18 Điecúu lệ này;
- Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
b. Thời hạn triệu tập Đại hội đồng cổ đông bấ thường là 30 ngày, kế từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại it hơn số thảnh viên theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu của cồ đông, nhóm cổ đông như quy định tại Điểm a Khoản nảy. Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo quy định thi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
c. Trường hợp Hội đồng quản trị không trị̣̂u tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Điểm b Khoản này thi trong thời hann 30 ngảy tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường họp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thi Trương Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
d. Trường họp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm c Khoản này thi cồ đông hoặc nhóm cố đông quy định tại Khoản b Diêu 18 Điêuu lệ này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cố đông theo quy định cua Luật Doanh nghiệp.

Trong trường 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 tư, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định cùa Đại hội đồng cổ đông. Tát cả chi phí cho việc triệu tập vả tiên hành họp Đại hội đồng cồ đông được công ty hoản lại. Chi phí này không bao gồm nhựng chi phí do cố đông chi tiêu khi tham dụ̣ Đại hội đồng cố đông, kể cá chí phi ănn ở và đi lại.

## Điểu 26. Chương trình và nội đung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
b) Báo cáo tài chính hàng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thảnh viên Hội đồng quản trị;
d) Bảo cáo của Ban Kiểm soát vể kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc;
c) Mực cổ tửc đối với mỗi cổ phần của từng loại;
f) Tổng mức thủ lao trả cho Hội đồng quản trỉ, Ban Kiểm soát;
2. Người triệu tập họp Đại họ̉i đồng cổ đông phải chuấn bị chương trinh và nội dung cuộc họp.
3. Cồ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản b Điểu 18 của Điều lệ nảy có quyền kiến nghị vấn để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bẳng vãnn bản và gưui đến Công ty chậm nhất lả ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phẩn của cổ đông hoặc thồng tin tương đương, vẩn đề kiển nghị đưa vào chương trinh họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối đề xuất nảy nếu:
a. Kiến nghị được gữi đến không đúng thởi hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; hoặc
b. Vẩn để kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; hoặc

## Điểu 27. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cồ đông được tiến hảnh khi có số cổ đông dự họp đại diện it nhất $51 \%$ tổng số phiếu biểu quyểt.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đư Điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điêuu này thỉ được triệu tập họp lần thứ hai trong thởi hạn 30 ngảy, kể từ ngày dự định họp lần thử nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cô̂ đông dự họp đại diện it nhất $33 \%$ tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường họp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ Điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thi được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong truờng hợp nảy, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đồng được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cảc cổ đông dự họp.

## Điểu 28. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông: Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đāng ký cố đông dự họp Đại hội đồng cồ đông;
2. Bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hơp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị cỏn laii bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trương hơp không bầu được người làm chủ tọa thi Trương Ban kiểm soát điểu khiến để Đại hội đồng cổ đông bẩu chú tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
b) Trường hợp khác, ngưởi ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cô đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
c) Chủ tọa cữ một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chú tọa cuộc họp;
3. Thông qua chương trình và nội dung họp: Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rô và chi tiết thời gian đối với tưng vấn đề trong nội dung chương trinh họp.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để Diều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ảnh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Đaii hội đồng cổ đông tháo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiển hành bằng cách thu thè biểu quyết tán thành nghị quyê̂t, sau đó thu thẻ biểu quyết không tản thành, cuối củng kiểm phiểu tập hợp số phiếu biểu quyết tann thảnh, không tán thành, không có ý kiến.
6. Công bổ kết quả kiểm phiếu: Kểt quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
7. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đển sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biê̂u quyết ngay sau khi đăng ky xong. Trong trường hợp này, hiệu lực cưa những nội dung đã được biếu quyết trước đó không thay đồi.
8. Ngưởi triệu tập họ̣p Đại hội đồng cổ đông có quyền sau:
a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thư quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển binh thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khöi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
9. Các trường hợp chủ tọa có quyền hoã̃ cuộc họp Đại hội đồng cố đông đã cỏ đủ số người đãng ký dự họp theo quy định đến một thời Điểm hoặc thay đổi địa Điểm họp:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cà người dự họp;
b) Các phương tiền thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dụ họp tham gia, tháo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trờ, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không dược tiến hành một cách công bẳng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
10. Bầu thay thế chủ tọa Điều hành cuộc họp trong trường hợp chủ tọa hoãn hoạ̃c tạ̣ dừng họp Đại hội đồng cồ đông trái với quy định tại Khoản 9 Điều này:

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 9 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dụ̣ họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyềt được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

## Điều 29. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Công ty có thể sử dưng rộng râi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo Điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về mọi vấn để thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ được quy định tại Điểu 22 của Điểu lệ này đều có thể được thông qua bằng hinh thức xin ý kiến cố đông bằng văn bản.
4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu đượe số cổ đông đại diện ft nhất $65 \%$ tồng số phiếu biếu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
a. Loại cổ phần và tổng số cố phần của từng loại;
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c. Thay đồi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d. Dự ản đầu tư hoạ̃c bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn $35 \%$ tồng giá trị tải sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
f. Các giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ $35 \%$ trở lên tồng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tải chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
5. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho it nhất $51 \%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thảnh.
6. Phương thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị vả Ban Kiểm soát: việc biểu quyết bầu thảnh viên Hội đồng quán trị và Ban kiềm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tồng số phiếu biểu quyê̂t tương ưng với tồng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiềm soảt và cố đông có quyền dồn hết hoặc một phần tô̂ng số phiếu bầu cua minh cho một hoặc một số úng cứ viên. Nguời trúng cừ thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ưng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thảnh viên quy định tại Điểu 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 kiểm soát thi sẽ tiến hành bầu lại trong số các ưng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cữ.
7. Các nghị quyết Đại hội đồng cồ đông được thông qua bẳng $100 \%$ tổng 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 quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phái được thông báo đến cồ đông có quyền đự họp Đại hội đồng cổ đông trong thởi hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc gừi nghị quyết có thể thay thể bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định cùa Đại hội đồng cồ đông

Thầm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cồ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
a. 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 vi lợi ich của công ty;
b. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dụ̣ thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trinh dụ̣ thảo nghị quyê̂t và gừi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thợi hạn phải gưi lại phiếu lấy y kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy y kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoán 2 Diểu 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gưri phiếu lấy ỳ kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Diều 139 của Luật Doanh nghiệp;
c. Phiếu lấy y kiến phải có các nội dung chủ yểu sau đây:

- Tên, địa chi trụ sở chinh, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Họ, tên, đia chỉ thường̣ trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chúng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chưng thực cá nhân họp pháp khác của cố đông lả cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thảnh lập, địa chi trụ sở chinh của cồ đông là tố chửc hoặc họ, tên, địa chi thường trủ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoẵc chưng thực cá nhân hợp pháp khác cúa đaii diện theo ủy quyền của cố đōng là tổ chức; sô̂ lương cổ phần của tửng loại và số phiếu biểu quyê̂t của cổ đông:
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- Phương án biếu quyết bao gồm tán thành, không tán thảnh và không có ý kiến;
- Thời hạn phải gừi vể công ty phiếu lấy y j kiến đã được trả lời;
- Họ, tên, chữ ký của Chú tịch Hội đồng quản trị và ngưởi dại diện theo pháp luật của công ty;
d. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ỷ kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hinh thức sau đây:
- Gửi thư. Phiếu lấy y y kiến đã được trả lởi phải có chữ kỷ của cổ đông là cá nhân, của người đại diệnn theo ủy quyển hoạạc ngưởi đại diện theo pháp luật cua cố đông là tồ chức. Phiếu lấy y kiến gữi về công ty phải được đựng trong phong bi dán kin và không ai được quyền mờ trước khi kiềm phiếu;
- Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi ivề 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 hoạ̃c đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trưởng hơp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gưi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;
đ. 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 yếu sau đây:

- Tên, địa chi trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- 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 hợ lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biê̂u quyê̂t;
- Tổng số phiếu tán thảnh, không tán thành và không có ý kiến đối với tùng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- 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.
Các thảnh viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm vể tînh trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm vể các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, khōng chính xác;
e. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiềm phiếu. Trường họp công ty có trang thông tin điện từ, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bẳng việ̣c đăng tải lên trang thông tin điện từ của công ty;
f. Phiếu lấy ỷ kiến đã được trả lời, biên bản kiềm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gừi kèm theo phiếu lấy y yiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;
g. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện it nhất $51 \%$ tổng sổ phiếu biểu quyết tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đống cồ đông.


## Điều 31. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời Điềm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi $100 \%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết lả hợp pháp và có hiệu lực ngay cà khi trinh tự và thủ tục thông qua nghị quyêt đó không được thực hiện đúng quy định.
3. Trưởng hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông như quy định tại Diều 147 của Luật Doanh nghiệp, thi các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

## Điều 32. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. 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 từ khác với các nội dung chủ yếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoải và có hiệ̣u lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa các biên bản thi 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 đởi chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kề từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản kiểm phiêu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gừi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

## Điều 33. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) 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, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông, nhơm cổ đông đáp ưng quy định tại khoản b Điều 18 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trinh tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thục hiện đúng theo quy định cuia Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Trinh tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trường hợp quyết định của Đại hội đổng cổ đông bị huỳ bỏ theo quyết định của Tơa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bi huy bỏ có thể xem xét triệu tập lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Lụ̣̂t doanh nghiệp và Điều lệ này.

## II. Hội đồng quain trị

## Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quàn lý Công ty, cỏ toản quyền nhân danh Công ty đê quyết định, thực hiện các quyển và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thẩm quyền của Hội đồng quán trị:
a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chảo bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d. Quyết định giá bán cổ phần và trải phiếu của Công ty;
e. Quyết định mua lại không quá $10 \%$ tổng số cổ phần của từng loại đã bán; quyết định phương án bán, chia thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách thức phù họ̣p với quy định của pháp luật hiện hành;
f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
g. Quyết định giải pháp phát triến thị truờng, tiếp thị và công nghệ;
h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá tri bằng hoặc lớn hơn $35 \%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tải chính gần nhất cuaa Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
i. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý công ty sau: các Phó Tồng Giám đốc, Kế toán trường, Giám đốc chi nhánh; quyết định mức lương và quyền lọi khác của người quản lý nêu trên; cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mửc thủ lao và lọi ich khác của những người đó;
j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quán lý công ty trong Điểu hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
k. Quyết định cơ cấu tố chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
3. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụu họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cố đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đồng thông qua quyết định;
m . Trình báo cáo quyết toán tài chính hảng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
n. Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
p. Thiết lập một quy trinh chuẩn về triệu tập họp, bô phiĉu và biĉ́u quyết tại cuệc họp Họi đồng quàn trị để Dại hội đồng cổ đông thông qua; trinh tư, thủ tự đề cứ, ơng cứ, bâu, miến nhiệm và bải nhiệm thành viên Hội đồng quán trij; xây dựng các quy định về trinh tự, thủ tưc lưa chọn, bố nhiệm, miễn nhiệm người quản lý công ty và quy trinh thư tục phối hơp hoạt động gị̛a Hội đồng quân trị với Ban Kiểm soát và Ban Tống Giám đốc; xây dựng cơ chể đánh giá hoạt động, khen thường và kỳ luật đối với thành viên Hội đồng quán tri, Ban Tồng Giám đốcvà ngưới quản lý công ty;
q. Thiết lập các bồ phận hoặc cử người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bô và quán trị rủi ro nhàm quy định chính sách chiến lược quàn lỷ rùi ro trong hoạt động của Công ty và kiêm tra, đánh giá vế sưr phủ họp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
r. Thưre hiện ngån ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Họ̉i đồng quản trị có thể bồ nhiệm cán bộ đề triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vư cho Mục đích này;
4. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bẵng văn bán. Mỗi thành viên Hội đồng quán trị có một phiếu biểu quyết.
5. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị trong thời gian Hội đồng quản trỉ không tổ chức cuộc họp. Nội dung ùy quyền phải được xác định rỡ ràng, cụ thể. Đối với nhỡng vấn đề trọng yếu, liên quan đến lợi ich sống còn của Công ty thi không được ủy quyền cho Chủ tịch hội đống quản trị quyết định.
6. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điê̂u lệ công ty và quyết định của Đại hội đổng cổ đông. Trong trường họp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Diểu lệ công ty, gây thiệt hại cho Công ty thỉ các thảnh viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viênn phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.
7. Trường hơp các nghi quyết đã được Hội đổng quản trị thông qua nhưng trái với quy định của pháp luật và Điểu lệ công ty thì cổ đông sở hựu cồ phần của Công ty liên tục trong thời hạn it nhất 01 năm có quyền yêu câu Hội đồng quản trị đinh chi thực hiện nghị quyết nói trễn.
8. Trong quá trinh thực thi nhiệm vụ cùa mình, thành viên Hội đồng quản trị có các quyền và trách nhiệm sau:
a. Quyĉ̀n của thành viên Hội đồng quán trị:

- Quyền được cung cấp thông tin:
+ Thảnh viên Hội đồng quản trị có quyển yễu cầu thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quàn lý công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tinh hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty;
+ Người quản lý được yêu cầu phài cung cấp kịp thời, đầy đư và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu cuàa thành viên Hội đồng quản tri;
+ Trinh tư, thư tưc yêu cầu và cung cấp thông tin: thành viên HĐQT gửi yêu cầu cung cấp thông tin bẳng vân bản đến thành viên Ban Tổng Giám đốc và ngưởi quản lý công ty. Vẫ bản nêu rồ nội dung thông tin cần cung cấp, thời han cung cấp. Vân bản yêu cầu cung cấp thông tin cần được gữi đồng thởi tới các thành viên HDQT khác, Ban Kiểm soát đế theo đõi, giám sát.
- Quyển được nhận thù lao và lơi ich khác:
+ Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh;
+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được trả theo quy định sau đây: Thủ lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tồng mức thủ lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
+ Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phi ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thảnh mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
b. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:
- Thực hiện trách nhiệm của người quản lý công ty theo đúng quy dịnh của pháp luật;
- Công khai hóa các lọii ích và người có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


## Điều 35. Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quän trị

1. Số lượng và thành phần thành viên Hội đồng quản trị
a) Hội đồng quản trị của Công ty có 03 (ba) thành viên, trong đó tối thiểu $1 / 3$ tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
a. Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 03 (ba) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
b. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được thành viên mới thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
c. Nhiệm kỳ của thảnh viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị mất tư cách thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ: là nhiệm kỳ còn lại của thành viên bị thay thế.

## Điều 36. Đề cữ người vào Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện theo cơ chế sau:
a. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử.
b. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ưng cử viên do Đại hội quyết định và tỳ lệ sở hữu cổ phần cua mỗi nhóm, cụ thể như sau: Cổ đô̂ng hoặc nhóm cô̂ đông sở hữu từ $10 \%$ đến dưới $20 \%$ trên tổng số cổ phần có quyền biê̂u quyết trong thời hạn ít nhất sáu ( 06 ) tháng liên tục được đề cự tối đa một ( 01 ) úng cử viên; từ $20 \%$ đến dưới $30 \%$ được đề cử tối đa hai ( 02 ) úng cử viên; từ $30 \%$ đến dưới $40 \%$ được đề cừ tối đa ba ( 03 ) úng cử viên; từ $40 \%$ đến dưới $50 \%$ được đề cự tối đa bốn ( 04 ) ưng cử viên; từ $50 \%$ đến dưới $60 \%$ được đề cử tối đa năm ( 05 ) ưng cừ viên; từ $60 \%$ đến dưới $70 \%$ được đề cử tối đa sáu ( 06 ) ưng cừ viên;
từ $70 \%$ đến dưới $80 \%$ được đề cử tối đa bảy ( 07 ) ứng cử viên; từ $80 \%$ đến dưới $90 \%$ được đề cử tối đa tám ( 08 ) ưng cử viên.
2. Trường hợp số lượng ửng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cữ, số ưng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cồ đông khác đề cữ. Cơ chể đề cử hoặc cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệ̣m, Ban Kiểm soát, cổ đồng khác đề cử người vào Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
3. Những ứng viên vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và Điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đư, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
c. Không phải là Tồng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm ( 05 ) công ty khác (trong trường hợp khi công ty niêm yết cổ phiếu);
d. Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
5. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phài có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
a. 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 cua công ty it nhất trong 03 năm liền trước đó;
b. 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.
c. 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 rụ̣̂t là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu it nhất $1 \%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty it nhất trong 05 năm liền trước đó.
6. Thành viên không điều hành Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quàn trị về việc không còn đáp ưng đũ điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên không điều hành Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ưng đư điểu kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường họ̣p thành viên không điều hành Hội đồng quản trị không còn đáp úng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đồng gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên không điều hành Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu ( 06 ) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên không điều hành Hội đồng quản trị có liên quan.
7. Tiêu chuẩn và Điều kiện quy định tại Điểu này đồng thời được áp dụng cho những thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.

Điều 37. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đổng quản trị bầu ra trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tồng Giảm đốc, trừ trường hợp được Đại hội đổng cổ đông chấp thuận. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuần hàng năm tại cuộc họp thường niên.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Lập chương trinh, kể hoạch hoạt động cúa Hội đồng quản trị;
b. Chuần bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quán trị;
d. Giám sát quá trình tồ chức thực hiện nghịi quyết của Hội đồng quản trị;
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
f. Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quà của Hội đồng quản trị;
g. Xây dựng, thực hiện và rả soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;
h. Thường xuyền gặp gỡ Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc;
i. Đảm bảo việc trao đối thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rō ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội dồng quản trị,
j. Đàm bảo việc truyền thông và liễn lạc hiệu quả với các cổ đông;
k. Tổ chức đánh giá định kỷ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
4. Tạo Điều kiện thuận lọi để các thành viên không điều hành Hội đồng quản trị hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tỉnh chất xây dựng giữa các thành viê̂n điểu hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;
m . Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;
5. Trường hơp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì uẏ quyền bằng vãn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điểu lệ này. Trường hợp không có người được uỳ quyền thì các thành viên còn lại bẩu một ( 01 ) ngưởi trong số các thành viền tạm thời giữ chức Chư tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
6. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển dụng thu kỷ công ty để hỗ trọ̣ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thấm quyền theo quy định của pháp luật. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

## Điều 38. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp

1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp định kẏ của Hội đồng quản trị do Chủ tich Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mồi quý tối thiểu phải họp một (01) lần.
2. Chú tich Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỷ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kêt thúc bầu cử Hội đồng quản trị
nhiệm kỷ đó. Cuộc họp này do thành viên có sổ phiếu bầu cao nhất hoạ̃c tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trỉ. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cao nhất và ngang nhau thi các thảnh viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một ( 01 ) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:
a. Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc thành viên không điều hành;
b. Nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ît nhất năm (05) người quản lý khác;
c. Nhận được đề nghị của it nhất hai ( 02 ) thành viên Điểu hành của Hội đồng quản trị;

Đề nghị họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ Mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thầm 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 kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điểu nảy. Truờng hợp Chủ tịch Hội đồng quàn trị không triệu tập họp theo để nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty và người đề nghị có quyễn thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quán trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ngưởi triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gưi thông báo mời họp chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiềm soát, Tồng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa Điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận vả quyết định, kèm theo tải liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biều quyê̂t của thảnh viên. Cách thức gừi thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
6. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
7. Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tồng số thành viên trở lên dự họp. Trương hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhât khô̂ng đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nữa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
8. Thảnh viên Hội đồng quản trị được coi lả tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường họ̣p sau dây:
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại Khoản 10 Điều này.
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
d. Gữi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường họp gừi phiếu biểu quyêt đê̂n cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyê̂n đển Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chi được mờ trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
9. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thi quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
11. Các cuộc họp của Hội đồng quàn trị phải được lập biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hinh thức điện từ khác tại trụ sờ Công ty. Biên bản họp lập bằng tiểng Việt và có
thể lập thèm bẳng tiếng nược ngoải, có đầ đư nổi dung chú yếu theo quy dịnh cuaa Luả́t Doanh nghiệp. Biên bản lập bảng tiêng Viẹt và tiêng nước ngoải có hiẹ̉u lưe ngang nhau. Trưòng hẹp có sự khác nhau vể nồi dung thi nội dung trong biên bản tiểng Việt có hiệu lực áp dụng. Chủ tọa và người ghi biên bàn phải chịu tràch nhiệm về tinh trung thực vả chính xác cưa nội dung biên bản họp Hội đồng quàn trị.

## Điều 39. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Các trường họp miển nhiẹ̉m thành viến Hội đồng quản trị:
a. Thành viênn Hội đồng quản tri không conn đư tiểu chuẩn và Diều kiện theo quy dịnh tại Điều 32 của Diểu lệ này;
b. Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quàn trị trong sáu ( 06 ) tháng liên tục, từ trường họp bắt khà kháng.
c. Có đon xin từ chức;
2. Thành viên Hội đổng quain trị có thể bị bâi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cồ đông.
3. Hội đồng quàn trị phaí triệu tập họp Đại hội đờng cổ đông để bầu bố sung thảnh viên Hội đồng quản trị trong trương họp sau: Số lương thành viên Hội đồng quản trị bị giảm qua một phần ba $(1 / 3)$ so vỡi số lượng quy đinh taịi Điều lệ công ty. Trong trương hơp nảy Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đaii hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thảnh viên bị giàm quá một phần ba;
4. Cảc trường hợp khác, Đại hội đồng cố đồng bầu thành viên mới thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bāi nhiệm tại cuộc họp gẳn nhất.

## Điều 40. Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị ruui ro của Hội đồng quain trị

1. Ban Kiềm toán nội bộ thực hiện chức nâng của minh trển nguyên tấc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Các chức năng, nhiệm yụ cụ thể của Ban Kiềm toán nội bộ như sau:
a. Đánh giá một cách độc lập về sự phủ hợp và tuân thủ các chính sách phảp luật, Điều lệ công ty, các quyêt định cuaa Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị;
b. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đư, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiềm soát nội bộ trưce thuộc Ban Tồng Giám đốc nhẳm hoàn thiện hệ thống nảy;
c. Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
d. Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trinh nội bộ;
e. Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
f. Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh;
g. Dảnh giá quy trình xảc định, đánh giá và quản lý rùi ro kinh doanh;
h. Đánh giá hiệu quà cùa các hoat động;
i. Đảnh giá việc tuân thù các cam kết trong hợp đồng:
j. Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
k. Diểu tra các vi pham trong nội bọ̀ Công ty;
2. Thưc hiện kiếm toán nội bộ Công ty và các công ty con;
3. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Quản trị rử ro:
a. Quy định chính sách, chiến lược quàn lỳ ruii ro; các tiĉu chuần đánh giá rúi ro; mực độ rưi ro tổng thế của Công ty vả tưng bố phạ̉n trong Công ty:
b. Đánh giá một cách độc lập về sự phủ hợp vả tuán thủ các chính sách, quy trinh rúi ro đã được thiết lập trong Công ty;
c. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đư, hiệu quà và hiȩ̣u lực của hệ thống quản trij rúi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhẳm hoản thiện hệ thống nảy;
4. Yêu cẩu về nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ:
a. Không phải là người đã tựng bị xử phạt từ mức phạt tiển trớ lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bào hiểm trong vỏng nảm (05) nảm gần nhất tính tới năm được bố nhiệm;
b. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ phài là người có trình độ chuyên môn vể luật, kế toán, kiểm toán: Có đú kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quá nhiệm vự được giao;
c. Không phải là người có liên quan đển các trưởng bộ phận chuyên môn, ngưới thực hiện nghiệp vụ, Tồng Giám đốc, Phó Tống Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trong Công ty;
d. Có Chưng chi Những vấn để cơ bàn vể chứng khoán và thị trương chựng khoán và Chứng chi Pháp luật vể chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chi hành nghề chưng khoán;
e. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

## III. Ban Tổng Giám đốc

Điểu 41. Thành phần, nhiệm kỳ của thành viên Ban Tổng Giám đốc; quyền và nghĩa vụ cưa Tổng Giám đốc và thành viên Ban Tổng Giám đốc

1. Thành phần Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kể toán trưởng.
2. Thảnh viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị thuê hoạ̃c bổ nhiệm. Nhiệm kỹ của Tổng Giâm đốc không quá ba $(03)$ năm và có thể bố nhiệm lại với số nhiệm kỷ không hạn chế.
3. Ban Tổng Giám đốc phải thiết lập và duy tri hệ thống thực thi quàn trị rùi ro nhẳm đảm bảo ngăn ngừa các rùi ro có thể ành hưỡng tới lợi ich của Công ty và khách hàng; thiết lập và duy tri hệ thông kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách. Các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động cùa Công ty nhằm bảo đảm Mục tiêu theo quy định của pháp luật.
4. Ban Tồng Giám đốc phài xây dựng các quy định làm việc để Hội đồng quàn trị thông qua, quy định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây:
a. Trách nhiệm, nhiệm vụ cư thế cúa từng thành viên Ban Tổng Giảm đốc;
b. Quy định trinh tụ̂, thù tục tổ chức và tham gia các cuộc họp;
c. Trâch nhiệm báo cåo của Ban Tổng Giám đốc đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
5. Quyền và nghiaa vụ cùa Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc là người Điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sư giám sát cuua Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đổng quản trị, trước pháp luật về việe thực hiện các quyền và nghīa vụ được giao, cụ thể như sau:
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kỉnh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phai cô quyết định của Hội đồng quản trị;
b. Tố chức thục hiện caic nghị quyêt cùa Họi đồng quain tri:
c. Tồ chức thực hiện ké̉ hoạch kinh doanh và phurong àn đâu tư của Công ty:
d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chửc, quy chế quàn lỷ nọ̀i bộ Công ty:
e. Bố nhiệm, miển nhiệm, băi nhiệm các chức danh quàn lỳ trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thảm quyè̀n cùa Hội đồng quàn trì:
f. Kiễn nghị phuong àn tra cổ từc hoạc vừ ly lỗ trong kinh doanh;
g. Tuyển dưng lao động;
h. Quyêt định tiển lương và lọi ich khảc đôi vợi ngừ̛̀i lao đọng trong Công ty, kế cả các chức danh quain lỳ thuồc thảm quyè̀n bố nhiệm của Tồng Giảm đồc;
6. Tổng Giám đốc phải Điểu hânh công việc kinh doanh hàng ngày cưa Công ty theo đưng quy định cùa pháp luật, Điều lệ cỏng ty, họp đồng lao đọng kỷ với Cỏng ty và nghí quyết cuả Hợi đồng quản trị. Trương hơp Điều hảnh trải vởi quy định này mà gáy thiĉ̣t hại cho Công ty thi Tổng Giám đốc phải chịu trâch nhiẹ̉m trước pháp luật và phaỉ bời thương thiệ́t hại cho Công ty.
7. Quyền lọi và trách nhiệm của các thành viên Ban Tống Giám đốc:
a. Quyè̀n lọi cūa thành viên Ban Tống Giảm đốe:

- Thành viên Ban Tỗng Giám dốc dược quyển nhận tiền lưong theo kết quà và hiệu quâ kinh doanh. Tiền lương và quyền lọi Khíc cưa thành viền Ban Tồng Giảm dốc do Hội đồng quản trị quyêt dịnh.
- Tiền luơng của thành viên Ban Tổng Giảm đốc được tinh vào chi phi kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luạt và phải durơe thể hiện thành Muce riêng trong báo cáo tảai chinh hàng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuọ̀c họp thường niên.
b. Trách nhiệm của thành viên Ban Tồng Giàm đốc:
- Thực hiện trách nhiệm của người quán lŷ cống ty theo đúng quy dịnh của pháp luất;
- Công khai hơa các lơi ich và người có liễn quan theo quy định tại Điếu 159 Luật Doanh nghiệp;
- Các trách nhiệm khác theo quy định cuaa phåp luật và Diều lệ công ty.


## Điều 42. Tiêu chuấn và Điều kiện làm Tổng Giám đốc

1. Có đù năng lựe hành vi dân sưr và không thuộc đối tương không dược quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiêp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trỉ kinh doanh.
3. Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quain trị. Hội đồng thành viển cho công ty chưng khoán khác; không đổng thời làm việc cho doanh nghiệp khác.
4. Đáp ửng các Điểu kiện quy định đối với Tống Giảm đốc công ty chựng khoán theo quy địhh tại các văn bản pháp luật hương dã̃n vế tổ chức và hoạt động cōng ty chựng khoán.

## Điều 43. Miễn nhiệm, bải nhiệm Tổng Giám đốc

Tổng Giảm đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường họp sau:

1. Không còn đư tiêu chuẩn và Điểu kiện làm Tổng Giảm đốc theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ nảy.
2. Có đơn xin từ chức.
3. Theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 44. Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc

1. Bộ phận Kiểm soát nội bọ̉ có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:
a. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điểu lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cô đông, quyết định cùa Hội đồng quản trî, các quy chế, quy trinh nghiệp vư, quy trinh quàn trị rưi ro của Công ty, của các bộ phận có liên quan và cưa người hành nghế chứng khoán trong Công ty:
b. Giám sát thựe thi các quy định nội bồ, cảc hoạt động tiềm ần xung đột lọi ich trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh cưa ban thân Công ty và các giao dịch cá nhân cuaa nhản viên Công ty; giám sát việc thực thi trảch nhiệm cúa cán bộ, nhân viên trong Công ty, thựe thi trách nhiệm cưa đối tác đổi với cảc hoạt động đã ủy quyền;
c. Kiếm tra nội dung và giảm sát việc thực hiện các quy tắc vể đạo đức nghề nghiệp;
d. Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chinh;
e. Tách biệt tài sán của khách hàng;
f. Bào quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
g. Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
h. Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao.
2. Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm soát nội bộ:
a. Trương bộ phận Kiểm soát nọ̉i bộ phải là người có trỉnh độ chuyên môn về luật, kế toản, kiểm toán; có đư kinh nghiệm, uy tinn, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;
b. Không phài là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhảnh trong Công ty;
c. Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc chứng chi Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
d. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty;
3. Nhiệm vụ của hệ thống thực thi quàn trị rủi ro:
a. Xác định chinh sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty;
b. Xác định rúi ro của Công ty;
c. Đo lường rùi ro;
d. Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.

## IV. Ban Kiểm soát

Điều 45. Số lượng, nhiệm kỳ và thành phẩn của thành viên Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát của Công ty có 3 thành viên.
2. Nhiệm kỷ của Kiểm soát viên là 03 (ba) nåm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỷ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời Điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyển và nhiệm vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bẩu và nhận nhiệm vü.
3. Kiểm soát viên đo Đai hội đồng cổ đông bầu chọn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Các Kiểm soát viền bẩu một người trong số họ làm Trường ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.
4. Đề cử, ưng cử ưnng viên Ban Kiểm soát: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viền Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông bầu làm Kiểm soát viên. Cổ đồng hoặc nhóm cổ đông nẳm giữ từ $10 \%$ đến dưởi $20 \%$ tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ( 01 ) ưng viên; tử $20 \%$ đến dưới $30 \%$ được đề cử tối đa hai ( 02 ) úng viên; từ $30 \%$ đến dưới $40 \%$ được đề cử tối đa ba ( 03 ) ứng viên; từ $40 \%$ đển dưởi $50 \%$ được để cử tối đa bốn ( 04 ) ứng viên; từ $50 \%$ đến dưới $60 \%$ được để cử tối đa năm ( 05 ) ưng viên.
5. Ban Kiềm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trường Ban kiểm soát phài là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải lảm việc chuyên trách tại Công ty. Quyền và nhiệm vụ của Trường Ban kiểm soát như sau:

- Thay mặt Ban kiểm soát, thực hiện giám sát HĐQT, Tồng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty theo các kế hoạch kiềm tra, rà soát định kỳ, thường xuyên, giữa các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Các công việc khác theo sự phân công, thống nhất giữa các Kiểm soát viên.


## Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

1. Thẩm quyền của Ban Kiểm soát:
a. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám dốc trong việc quản lý và Điều hành Công ty;
b. Kiểm tra tỉnh hợp lý, hợp pháp, tinh trung thụ̣c và mức độ cẩn trọng trong quản lý, Điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
c. Thầm định tính đầy đư, họp pháp và trung thực của báo cáo tinh hinh kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, bảo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trinnh báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cồ đông tại cuộc họp thường niên;
d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rùi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, Điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cồ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 18 của Điều lệ này;
f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cồ đông quy định tại Điều 18 của Điều lệ này, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ( 07 ) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yê̂u cầu. Việc kiểm trạ của Ban Kiểm soát quy định tại Khoản nảy không được cản trở hoạt động binh thường của Hội đồng quản trị và không gây gián đoạn Diều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
g. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và Diểu hành hoạt động kinh doanh cua Công ty;
h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm trách nhiệm cuia người quản lý công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Diều lệ công ty thì phải thông báo ngay bẳng văn bản cho Hội đồng quản trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm đồng thời có giài pháp khắc phục hậu quà;
i. Trương hợp phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật, Điểu lệ công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ich của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng thỉ Ban Kiềm soát có trách nhiệm yêu cầu người có hành vi vi phạm giaii trình trong
thời hạn nhất định hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết. Đối với các vi phạm pháp luật, Ban Kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản cho UBCK trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vỉ phạm;
j. Xây dựng quy trình kiểm soát đế Đại hội đồng cổ đông thông qua;
k. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
2. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của minh, Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
a. Quyền của Ban Kiểm soát:

- Sử dụng tư vấn độc lập. Ban kiểm toán nội bộ cúa Công ty để thực hiện các nhiệm vụ dược giao;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại cảc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty;
- Cỏ thé tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Được cung cấp thông tin đầy đư:
+ Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quán trị và các tài liệu kèm theo phải được gữi đến Kiểm soát viên cùng thời Điềm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiềm soát viên cùng thời Điểm và theo phương thức như đối với cồ đông, thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bảo cáo của Tồng Giám đốc trỉnh Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hảnh phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thợi Điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đổng quản trị;
+ Kiềm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa Điểm khác; có quyền đến các địa Điểm làm việc của người quản lý và nhân viên cuua Công ty trong giờ làm việc;
+ Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác vả kịp thời thông tin, tải liệu về công tác quản lý, Điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban Kiếm soát.
- Được nhận tiền lương hoăc thù lao và hường các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thủ lao và ngân sách hoạt động hẵng năm của Ban kiểm soát. Kiềm soát viên được thanh toán chi phi ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lýg. Tồng mức thủ lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hẳng năm của Ban kiềm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trử trường họp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Tiền lương và chi phi hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phi kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật vể thuể thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm cưa công ty.
b. Trảch nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát:
- Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất nhằm bảo đàm lợi ich họp pháp tối đa của Công ty;
- Trung thành với lợi ich của Công ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bi quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty, địa vị, chức vụ của minh để tư lọi hoạ̃c phục vụ lọi ích cho tổ chức, cá nhân khác;
- Các nghĩa vụ khác theo quy dịnh cưa pháp luật và Điều lệ nảy.

3. Truờng hợ Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điểm b Khoàn 2 Biểu nảy, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty hoạ̃c người khác thì Kiểm soát viễn phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bổi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lọi ich khác mả Kiểm soát viên có được phải hoàn trả Công ty.
4. Trường hơp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong khi thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thi Hội đồng quàn trị phải thòng bảo băng văn bàn dển Ban Kiêm soát, yều cẩu Kiểm soát viên có hành vi vi phạm phải chẩm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

## Điều 47. Cách thức hoạt động và cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiềm soát phải ban hành các quy định về cách thức hoạt động và trinh tự, thú tục, cách thửc tổ chửc cuộc họp của Ban Kiềm soát để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Mỗi năm Ban Kiểm soát phai tổ chức họp tối thiếu 2 lần.
3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ $2 / 3$ tổng số thảnh viên tham dự.

Điều 48. Tiêu chuẩn và Điều kiện làm Kiểm soát viên

1. Có năng lực hành vi đân sự đầy đư và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quán lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đé, cha nuôi, mẹ đé, mẹ nuôi, con dé, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thảnh viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
4. Trưởng Ban Kiếm soát không được đồng thởi là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.

Điều 49. Miễn nhiệm, bãii nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường họp sau:
a. Không còn đủ tiêu chuẫn và Điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 44 Điều lệ này;
b. Không thưcc hiện quyền và nghĩa vụ của minh trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường họ̣p sau:
a. Không hoàn thành nhiệm vư, công việc được phân công;
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiểu lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định tại Luật Doanh nghiệp và Diều lệ công ty;
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

# Chưong IV <br> XỬ LÝ MÓI QUAN HẸ VỚI CÁC ĐÓI TẢC LIÊN QUAN 

Điều 50. Các tranh chấp có thể xảy ra

1. Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công ty với các đối tác liên quan khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại giữa:
a. Cồ đông với Công ty;
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người quản lý công ty;
c. Khách hàng hoặc các đối tác khác liên quan với Công ty.
2. Nội dung của tranh chấp cần giải quyết: Các tranh chấp có liên quan tới hoạt động của Công ty, tới quyền của các cổ đông phảt sinh tử Điều lệ hoặc tử bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp hoặc các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định.

## Điều 51. Cách xử lý, giải quyết tranh chấp

1. Thương lượng và hòa giaii: Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giaii. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp, trừ khi tranh chấp có liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quàn trị. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách lả trọng tài cho quá trình giaii quyết tranh chấp.
2. Đua ra Trọng tài kinh tế hoặc Tỏa ản kinh tế: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu ( 06 ) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.
3. Chi phí thương lượng, hòa giài và chi phí của Tòa án:
a. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải;
b. Các chi phi của Tỏa án sẽ do Tòa phán quyết bên nảo phải chịu.

## Điều 52. Các hợp đồng, giao dịch phải được chấp thuận

a. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đạ̣ hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

- Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên $10 \%$ tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Thảnh viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
b. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn $35 \%$ tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Thành viên có lọi ích liên quan không có quyền biểu quyêt;
c. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. Trường hợp này, người đai diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cố đông bằng văn bản. Trong
trường hợp này, cổ đông có lơi ich liên quan không có quyền biểu quyết. Họ̣p đổng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện it nhất $65 \%$ tổng số phiếu còn lại đồng ý;
d. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại Điểm b, c Khoản nảy, gây thiệt hại cho Công ty. Người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viển Hội đồng quản trị hoạ̃c Tồng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các Khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.


## Điều 53. Chế độ báo cáo và công bố thông tin

1. Nghĩa vụ công bố thông tin
a. Công ty phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo định kẏ và bất thường theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trương chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền một cách đầy đư, kịp thời. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu công bố, báo cáo;
b. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những cách thức nhẳm đảm bảo cho cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bẳng tại củng một thời Điểm. Ngôn tử trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn cho cổ đông và công chúng đầu tur.

## 2. Nội dung công bố thông tin

a. Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:

- Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toản tải chính và báo cáo khác theo quy định của pháp luật;
- Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xầy ra hoặc phát hiện sự kiện theo quy định của pháp luật;
- Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thầm quyền.
b. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị của Công ty trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm, trong báo cáo thường niên của Công ty.

3. Tổ chức công bố thông tin: Công ty thực hiện xây dựng và ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chưng khoán và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, bổ nhiệm it nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin đáp úng yêu cầu sau:
a. Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ̣;
c. Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của cổ đông và định kỳ công bố, giải đáp, trả lơi nhựng ý kiến đó và các vấn đề về quản trị công ty theo quy định.
4. Người công bố thông tin: Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyển công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do Ng ười được ủy quyền công bố.

Chưong V<br>QUẢN LÝ TẢI CHÍNH, KÉ TOÁN

## Điều 54. Năm tài chính

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.
2. Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó. Trường hợp năm tài chính đầu tiên của Công ty ít hơn bốn (04) tháng, Báo cáo tài chính của năm đó được kiểm toán gộp với Báo cáo của năm tài chính tiếp theo.

## Điều 55. Hệ thống kế toán

1. Công ty sử dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận, tuân thủ các chế độ kế toán dành cho công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Công ty phải chịu sự kiềm tra của cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo loại hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hồ sơ, sổ sách kế toán phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đầy đủ để có thể chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

## Điều 56. Kiểm toán

1. Báo cáo tài chính năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 , báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 của Công ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét theo đúng quy định.
2. Tổ chức kiểm toán độc lập và các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được UBCK chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên chi định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyển 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 Điều Khoản và Điều kiện thảo thuận với Hội đồng quản trị. Trong cùng năm tài chính, công ty chứng khoán không được thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, trừ trường hợp công ty mẹ thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận bị đình chi hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán.
3. Sau khi kết thúc năm tài chính, Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các Khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
4. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

## Điều 57. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức, thưởng và hình thức chi trả hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Trường hợp cổ tức, thưởng hay những Khoản tiền khác liên quan tới một cổ phiếu được chi trả bẳng 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 cổ đông cung cấp. Việc thanh toán cố tức có thể được tiến hành thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3. Ngảy chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức, thưởng:

Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông cụ thể và ngày chi trả cổ tức, thưởng theo phương án của Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 58. Xử lỳ lỗ trong kinh doanh

Lổ năm trước sẽ được xử lỷ trong nâm kế tiếp khi nåm ké tiễp đỏ Cỏng ty kinh doanh có lăi.

## Điều 59. Trich lập các quỵ theo quy định

1. Hàng năm, Công ty trích từ lọi nhuận sau thuế để lập các quỵ sau đây:
a. Quỳ dự trữ bồ sung vốn Điều lệ:
b. Quŷ dự phòng tài chinh và rüi ro nghiệp vự;
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợ;
d. Các quỳ khác theo quy định cùa pháp luật.
2. Tỳ lệ trích lập, giơii hạn trich lập và việc quản lý, sử dụng các quỳ quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định cùa pháp luật hiện hành.

## \section*{Churong VI} <br> TƠ CHỨC LẠI, GIẢI THÉ VÀ PHẢ SẢN CÔNG TY

## Điều 60 . Tổ chức lại công ty

1. Công ty thực hiện hợp nhắt, sáp nhập, chuyền đối sau khi được UBCK chấp thuận.
2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thụcc hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoản và phảp luật liên quan.

## Điều 61. Giải thề

1. Công ty giải thể hoặc chẩm dữt hoạt động trong các trường hợp sau:
a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kề cả sau khi đã gia hạn;
b. Đại hội đồng cổ đông quyết định giải thể Công ty trước thời hạn vả được UBCK chấp thuận;
c. UBCK thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
d. Các truờng hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty chi được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các Khoản nợ và nghīa vụ tải sản khác và Công ty không đang trong quá trình giaii quyết tranh chấp tại Tòa ản hoặc cơ quan trọng tài.
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hảnh.

## Điều 62. Phá sản

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của phảp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong līnh vực tài chinh, ngân hảng.

## Churong VII <br> SỪA ĐÓI VẢ BƠ SUNG ĐIĖU LẸ

## Điều 63. Bổ sung và sửa đồi Điều lệ

1. Việc sửa đối, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoạ̉c cỏ những quy định mới của pháp luật khác với những Điều Khoản trong bản Điều lệ này thi những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và Điểu chình hoạt động của Công ty.

## Churơng VIII <br> HIẸU LƯCC CUA ĐIĖU LẸ

## Điều 64. Ngày hiệu lực

1. Bán Điều lệ này gồm 8 Chương 64 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cồ phần chưng khoản HFT thông qua theo Nghị quyết số 03/2019/NQĐHĐCĐ ngày 06/09/2019 và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.
2. Điểu lệ này được lập thành 01 bản.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trich lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai $(1 / 2)$ tổng số thảnh viên Hội đồng quản trị.
5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019 .
6. Chữ ký của NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẠT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rô họ tên và đóng dấur

