CÔNG TY CỔ PHÀN
TÂP ĐOÀN TRƯỜNG TIÊN

Số: 06/2020/MPT/TB

# CỘNG HÒA XÃ HỌ̉I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

## Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; <br> - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỌI;

- Tên tồ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUỜNG TIẺN
- Mã chứng khoán: MPT
- Địa chỉ trụ sờ chính: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0978998254
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Hùng
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: $\square$ Định kỳ $\square$ Bất thường $\square 24$ giờ $\square$ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2019

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền vào ngày 21/01/2020 tại địa chì: www.truongtiengroup.com.vn/quanhecodong.
- Tôi cam kết 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.


## Nơi ıhhân:

- Nhur trên;
- Lưu văn thư;


VŨ VĂN HÙNG

CONG TY Truong ilin

TAP cneongat co phan
TĀP


TRU'Ơ'NG ${ }_{\text {Location }}^{\text {dithent }}$
TIEN
Foxit Reader Version
Foxit
9.4.1

CÔNG TY CỔ PHÀN
TẠP ĐOȦN TRU'ỚNG TIẺN
Số: 02/2020/BCQT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT 

Digitally signed by CONG
TY CO PHÂN TAP ĐOȦN
CÔNG TY Y Truona

TĀP
TAP TiEN
๓ AN $\begin{aligned} & 00.1 .1=\text { MST:0500578254 } \\ & \text { Reason: } 1 \text { am the author }\end{aligned}$
TRU'Ơ'NG
TIEN $\begin{aligned} & \text { Location: } \\ & \text { Date:2020-01-21 20:26: } \\ & \text { 23 } \\ & \text { Foxit Reader Version: }\end{aligned}$
Foxit Reader Version:
9.4.1

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỞ PHÀN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIẺN
- Mã chứng khoán: MPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0978998254
- Email: info@truongtiengroup.com
- Vốn điều lệ: 171.071.640.000 đồng (Một trăm bẩy mươi mốt tỷ, không trăm bẩy mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mười ngàn đồng)
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị Quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $01 / 2019 / \mathrm{MPT} / \mathrm{NQ}-$-ĐHĐCĐ | $21 / 04 / 2019$ | Đại hội đồng cổ đông thường <br> niên năm 2019 |

## II. Hội đồng quản trị năm 2019

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt <br> đầu/không còn <br> là thành viên <br> HĐQT | Số buổi <br> họp <br> HĐQT <br> tham dự | Tỷ lệ <br> tham <br> dự họp | Lý do không <br> tham dự họp |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lê Khánh Trình | Chủ tịch <br> HĐQT | $18 / 11 / 2018$ | 25 | $100 \%$ |  |
| 2 | Cao Hoài Thanh | Phó chủ tịch <br> HĐQT | $18 / 11 / 2018$ <br> $15 / 10 / 2019$ | 23 | $92 \%$ | Tự nhiệm ngày <br> $15 / 10 / 2019$ |
| 3 | Nguyễn Viết Tùng | Thành viên <br> HĐQT | $15 / 12 / 2014$ | 25 | $100 \%$ |  |


| 4 | Bùi Cành Hoàng | Thành viên <br> HĐQT | $18 / 11 / 2018$ | 25 | $100 \%$ |  |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 5 | Trịnh Đắc Hạnh | Thành viên <br> HĐQT | $15 / 12 / 2014$ | 25 | $100 \%$ |  |

## 2. Hoạt động giám sait của HDQT đối với Ban Giám đốc

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình ĐHDCD thường niên thông qua;
- Công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018;
- Soạn thảo Báo cáo thường niên của $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ năm 2018 báo cáo trước ĐHĐCĐ;
- Tồ chức thành công ĐH円CĐ thường niên năm 2018 vào ngày 21/04/2019;
- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
- Giám sát và đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;
- Triển khai, chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019;
- Đôn đốc và thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
4. Các Nghị quyết/Quyết dịinh của Hội đồng quản trị năm 2019:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 01/2019/NQ-HĐQT/MPT | 02/01/2019 | Báo cáo kết quả thoái vốn và đặt cọc đầu tư |
| 2 | 02/2019/NQ-HĐQT/MPT | 23/01/2019 | Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 3 | 03/2019/MPT/NQ-HĐQT | 30/01/2019 | Nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu |
| 4 | 04/2019/MPT/NQ-HĐQT | 12/03/2019 | Thành lập chi nhánh và bồ nhiệm người đứng đầu chi nhánh MN |
| 5 | 05/2019/MPT/NQ-HĐQT | 05/04/2019 | Miễn nhiệm PTGD Hùng, Cường và bổ nhiệm PTGD Khang |
| 6 | 06/2019/MPT/NQ-HĐQT | 19/04/2019 | NQ công bố Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô trở thành cty con |
| 7 | 07/2019/MPT/NQ-HĐQT | 22/02/2019 | NQ bổ nhiệm Phó TGĐ Loan |
| 8 | 08/2019/MPT/NQ-HĐQT | 25/04/2019 | Thành lập chi nhánh Cần Thơ |
| 9 | 10/2019/MPT/NQ-HDQT | 10/05/2019 | Pbát hành cổ phiếu đề trả cổ tức 2018 |
| 10 | 11/2019/MPT/NQ-HĐQT | 14/05/2019 | Mở văn phòng giao dịch tại Tôn Thẩt Thuyết |
| 11 | 12/2019/MPT/NQ-HĐQT | 17/05/2019 | Mở Chi nbánh Hưng Yên |
| 12 | 13/2019/MPT/NQ-HĐQT | 17/05/2019 | Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh HY |
| 13 | 14/2019/MPT/NQ-HĐQT | 05/06/2019 | Miễn nhiệm PTGĐ Loan và Bồ nhiệm PTGĐ Khang đứng đầu chi |


|  |  |  | nhánh MN |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14 | 16/2019/MPT/NQ-HDQT | 18/06/2019 | Chốt danh sách cồ đông để trả cổ tức 2018 |
| 15 | 17/2019/MPT/NQ-HĐQT | 20/06/2019 | Thoái vốn tại Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô |
| 16 | 18/2019/MPT/NQ-HĐQT | 21/06/2019 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| 17 | 19/2019/MPT/NQ-HĐQT | 15/08/2019 | Bổ nhiệm PTGĐ Bùi Cảnh Hoàng |
| 18 | 20/2019/MPT/NQ-HĐQT | 16/09/2019 | Miễn nhiệm TGĐ Vũ Hoài Vũ và bổ nhiệm TGĐ Bùi Cảnh Hoàng |
| 19 | 21/2019/MPT/NQ-HDQT | 15/10/2019 | Miễm nhiệm TV HĐQT Cao Hoài Thanh do có đơn từ nhiệm |
| 20 | 22/2019/MPT/NQ-HĐQT | 13/12/2019 | Miễn nhiệm TGĐ Bùi Cảnh Hoàng và bổ nhiệm TGĐ Nguyễn Ngô Duy Khang |

## III. Ban kiểm soát năm 2019

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt <br> đầu/không <br> còn là thành <br> viên BKS | Số buỗi <br> họp BKS <br> tham dự | Tỷ lệ <br> tham dự <br> họp | Lý do <br> không <br> tham dụ <br> họp |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Nguyễn Thị Năm | Trương Ban | $18 / 11 / 2018$ | 4 | $100 \%$ |  |
| 2 | Nguyễn Thị vân Anh | Thành viên | $21 / 04 / 2019$ | 1 | $25 \%$ | Bãi miễn |
| 3 | Nguyễn Thị Thứy <br> Nga | Thành viên | $21 / 04 / 2019$ | 1 | $25 \%$ | Bãi miễn |
| 4 | Lương Ngọc Tuấn | Thành viên | $21 / 04 / 2019$ | 3 | $75 \%$ | Bầu mới |
| 5 | Nguyễn Hương Giang | Thành viên | $21 / 04 / 2019$ | 3 | $75 \%$ | Bầu mới |

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với $H Đ Q T$, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Những hoạt động trong năm của $\mathrm{HĐQT}$, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, văn bản làm căn cứ để BKS giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ. Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữ $\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ và BKS cũng góp phần làm tăng khả năng giám sát của BKS , làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHĐCĐ.

## 3. Sư phối hợp hoạt động giũa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều

 hành và các cán bộ quản lý khácBan Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với $H Đ Q T$, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.
$\mathrm{H} Q \mathrm{Q}$ và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiềm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của $\mathrm{H} Q \mathrm{QT}$, các cuộc họp cùa công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho $\mathrm{HĐQT}$, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiềm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho $\mathrm{H} D \mathrm{QT}$ được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ và Ban Giám đốc.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có
IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về nguoòi có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài <br> khoản <br> giao <br> dịch <br> CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ÐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Địa chi | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| * Hội đồng quản trị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lê Khánh Trình |  | Chủ tịch HĐQT | 008081000065 | 10/03/2016 | Cục CS ĐKQL cur trú và DLQG về dân cur | Số nhà 26, ngō 766, Đırờng La Thành, Giảng Võ, Hà Nội | 18/11/2018 |  |  |
| 1.1 | Lê Công Bầu |  | Bố đè |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trần Thị Nguyệt |  | Mẹ đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nguyễn Thị Trâm Anh |  | Vợ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Lê Khánh Toàn |  | Con đè |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Lê Khánh Nam |  | Con đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Lê Khánh Minh Tri |  | Con đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Lê Trung Nhẫn |  | Anh ruột |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | CTCP Truờng |  | Chủ tịch HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |


|  | Tiền Holdings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.9 | CTCP Đầu Tu <br> Thương Mại Đồng Mô |  | Tổng Giám Đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cao Hoài Thanh |  | Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch | 038072000057 | 15/08/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL cur trú và DLQG về dân cư | Số 10, ngách 90/19 <br> Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. | 18/11/2018 | 15/10/19 |  |
| 2.1 | Cao Văn Tuyến |  | Bố |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hòa |  | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tống Thị Huệ |  | Vợ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cao Phưong Linh |  | Con gái |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Cao Gia Khánh |  | Con trai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Cao Khánh Đôn |  | Con trai |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Cao Thanh Thủy |  | Em |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Cao Minh Thắng |  | Em |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Công ty TNHH One Capital |  | Tồng Giám Đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Công ty TNHH Dragonbank |  | Chu̇ tịch HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | The capital Group |  | Chủ tịch HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |


|  | inc (Belize) |  | - Tồng giám đốc |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.12 | Công ty cồ phần Quàn lý Quy Bông Sen |  | Chủ tịch H円QT <br> - Tổng giám đốc |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Viết Tùng |  | Thành viên HĐQT | 011586138 | 10/06/2010 | Hà Nội | La Phù - Hoài Đức Hà Nội | 15/12/2014 |
| 3.1 | Nguyễn Thị Ninh |  | Chị gà |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nguyễn Viết Phúc |  | Anh Trai |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nguyễn Thị An |  | Chị gái |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nguyến Viết Hurng |  | Anh trai |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nguyễn Viết Đạt |  | Anh trai |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nguyễn Thị Thu Hà |  | Con gái |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Nguyễn Viết Bách | $\begin{array}{\|l\|} \hline 014 \mathrm{C} 6 \\ 66509 \\ \hline \end{array}$ | Con trai |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Nguyễn Viết Minh Thông |  | Con trai |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Tạ Thị Nga |  | Vọ |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hung |  | Nắm giữ 12,5\% |  |  |  |  |  |




|  | My |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6.5 | Nguyễn Tuấn Đạt |  | Con trai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Nguyễn Thị Huệ |  | Chị gai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Nguyễn Thọ Quế |  | Anh trai |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Nguyễn Thị Lưong |  | Chị gái |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Nguyễn Thị Liên |  | Chị gà |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Nguyễn Thị Lưu |  | Em gai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lương Ngọc Tuấn |  | Thành viên BKS | 012178061 | 06/07/2011 | CA Hà Nội | 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  |  |
| 7.1 | Lương Văn Thương |  | Bố đè |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Nguyễn Thanh Bằng |  | Mẹ đè |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Hà Thị Quỳnh Trang |  | V ${ }_{\text {g }}$ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Hương Giang |  | Thành viên BKS | 013303160 | 04/05/2010 | CA Hà Nội | 58 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  |  |
| 8.1 | Nguyễn Văn Tuế |  | Bố đè |  |  |  |  |  |  |  |



| 9.3 | Tạ Thị Mai <br> Hưong |  | Vọ |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.4 | Vũ Hài Tiến |  | Con đè |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Vũ Hà Thành |  | Con đè |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Vũ Thị Hiền |  | Chị rộ̣t |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Vũ Thị Hằng |  | Em ruột |  |  |  |  |  |

2. Giao dịch giữa công ty vói người có liên quan của công ty; hoặc giũa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, nguoòi có liên quan của nguời nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyè̀n kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tự̛̣ng khác
4.1. Giao dịch giũa công ty với công ty mà thành viên $H Đ Q T$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

* Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần Dệt may Phú Vĩnh Hưng: Không có.
* Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP Trường Tiền Holdings: CTCP Truoơng Tiền Holdings đã mua 860.000 CP nâng số lương cổ phiếu nắm giũ sau khi thục hiện giao dịch: 1.560.000 CP (tỷ lệ $10,03 \%$ )
* Các hợp đồng ký kết giữa công ty và CTCP Đầu Tư Thương Mại Đồng Mô: Không có.
* Các hợp đồng ký kết giữa công ty và Công ty TNHH One Capital: Không có.
* Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Dragonbank: Không có.
* Các hợp đồng ký kết giữa công ty và The capital Group inc (Belize): Không có.
* Các hợp đồng ký kết giữa công ty và Công ty Cồ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường: Không có
4.2. Giao dịch giũa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên $H Đ Q T$, thành viên Ban Kiểm soăt, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên $H Đ Q T$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách ngurời nội bộ và nguoời có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài <br> khoản <br> giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | $\begin{gathered} \text { Số } \\ \text { CMND/円KKD } \end{gathered}$ | Ngày cấp | Noi cấp | Địa chì | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỹ lệ sở <br> hữu cuối kỳ <br> (\%) | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| * Hội đồng quản trị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lê Khánh Trình | $\begin{gathered} 069 C 015 \\ 669 \end{gathered}$ | Chủ tịch HĐQT | 008081000065 | 10/03/2016 | Cục CS ĐKQL cu trú và DLQG về dân cư | Số nhà 26, ngõ 766, Đường La Thành, Giảng Võ, Hà Nội | 1.746.250 | 10.21 |  |
| 1.1 | Lê Công Bầu |  | Bố đè |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Trần Thị Nguyệt |  | Mẹ đè |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Nguyễn Thị Trâm Anh |  | Vợ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Lê Khánh Toàn |  | Con đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Lê Khánh Nam |  | Con đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Lê Khánh Minh Trí |  | Con đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Lê Trung Nhẫn |  | Anh ruột |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.8 | CTCP Trường Tiền Holdings |  | Giữ chức vụ: Chủ tịch HDQT |  |  |  |  | 1,716,000 | 10.03 |  |
| 1.9 | CTCP Dầu Tư Thương |  | Tổng Giám |  |  |  |  | 0 | 0 |  |


|  | Mại Đồng Mô |  | Đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | Cao Hoài Thanh | $\begin{gathered} \text { 069C- } \\ 019568 \end{gathered}$ | Phó Chủ <br> tịch <br> HĐQT | 038072000057 | 15/08/2014 | Cục Cảnh sát $Đ K Q L$ cur trú và DLQG về dân cur | Số 10, ngách 90/19 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Cao Văn Tuyến |  | Bố |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hòa |  | Mẹ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Tống Thị Huệ |  | Vọ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Cao Phương Linh |  | Con gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Cao Gia Khánh |  | Con trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Cao Khánh Đôn |  | Con trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Cao Thanh Thủy |  | Em |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Cao Minh Thắng |  | Em |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Công ty TNHH One Capital |  | Tổng Giám Đốc |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Công ty TNHH Dragonbank |  | Chủ tịch HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.11 | The capital Group inc (Belize) |  | Chủ tịch HĐQT Tồng giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Công ty cổ phần Quản |  | Chủ tich |  |  |  |  |  |  |  |


|  | lý Quỹ Bông Sen | HĐQT - <br> Tổng giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Nguyễn Viết Tùng | Thành viên HĐQT | 011586138 | 10/06/2010 | Hà Nội | La Phù - Hoài Đức Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Nguyễn Thị Ninh | Chị gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Nguyễn Viết Phúc | Anh Trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Nguyễn Thị An | Chị gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Nguyến Viết Hưng | Anh trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Nguyễn Viết Đạt | Anh trai |  |  |  |  | 492 | 0,002 |  |
| 3.6 | Nguyễn Thị Thu Hà | Con gai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Nguyễn Viết Bách | Con trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.8 | Nguyễn Viết Minh Thông | Con trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.9 | Tạ Thị Nga | Vợ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.10 | Công ty CP Dệt may Phú Vĩnh Hưng | Sở hữu <br> trên 10\% <br> vốn góp |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh | Phó Viện trưởng |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.12 | Công ty TNHH Dệt may và thương mại | Sở hữu trên 10\% |  |  |  |  | 0 | 0 |  |


|  | Phú Vĩnh Humg |  | vốn góp |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Bùi Cảnh Hoàng | $\begin{gathered} \text { 069C- } \\ 336668 \end{gathered}$ | Thành viên HĐQT | 037078000072 | 27/10/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 2 Ngách 24 ngõ 15, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. | 770.000 | 4,5 |  |
| 4.1 | Bùi Cảnh Toàn |  | Bố |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Phạm Thị Gấm |  | Mẹ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Nguyễn Thị Vân Anh |  | Vợ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Bùi Tiến Dũng |  | Con trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Bùi Nguyễn Hoàng Vân |  | Con gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Bùi Ngọc Dung |  | Em gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Bùi Văn Hinh |  | Em trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.8 | Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường |  | Giữ chức vụ: Phó CTHĐQT Kiêm TGĐ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Trịnh Đắc Hạnh |  | Uỷ viên HĐQT | 110024165 | 22/06/2005 | Hà Nội | Đông La - Hoài Đức Hà Nội | 492 | 0,002 |  |
| 5.1 | Nguyễn Thị Nguyệt |  | Vọ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Trịnh Đắc Thông |  | Em trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Trịnh Đắc Đạo |  | Em trai |  |  |  |  | 0 | 0 |  |



|  |  | viên BKS |  |  |  | Trưng, Hà Nội |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7.1 | Lương Văn Thường | Bố đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Nguyễn Thanh Bằng | Mẹ đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Hà Thị Quỳnh Trang | Vọ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nguyễn Hương Giang | Thành viên BKS | 013303160 | 04/05/2010 | CA Hà Nội | 58 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  |  |
| 8.1 | Nguyễn Văn Tuế | Bố đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Nguyễn Thị Lý | Mẹ đè |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ban điều hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Ngô Duy Khang | Phó Tổng giám đốc | 024337902 | 14/06/2005 | CA TP HCM | 189I/6 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP Hồ Chí Minh |  |  |  |
| 10.1 | Nguyễn Trung Nhân | Bố đė |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Ngô Thùy My. | Mẹ đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 10.3 | Nguyễn Ngô Phương Nghi | Em gái |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Kế toán trưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vũ Văn Hùng | Kế toán trưởng | 01224639 | 15/06/2012 | CA Hà Nội | Số nhà 11 ngõ $\mathbf{6 5}$ khu Văn công Quân đội, phố Mai Dịch, phường | 0 | 0 |  |


|  |  |  |  |  |  | Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.1 | Vũ Văn Mạc | Bố đẻ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.2 | Phạm Thị Luôn | Mẹ đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.3 | Tạ Thị Mai Hương | Vọ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.4 | Vũ Hài Tiến | Con đė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.5 | Vũ Hà Thành | Con dė |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.6 | Vũ Thị Hiền | Chị ruột |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 9.7 | Vũ Thị Hằng | Em ruột |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

2. Giao dịch của nguời nội bộ và nguời có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

