## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỦ̉

## Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty
Mã chứng khoán
Địa chỉ trụ sở chính

## Điện thoại

Người công bố thông tin

## Địa chỉ

## Điện thoại

Loại thông tin công bố
: CÔNG TY CỔ PHÂN HESTIA
: HSA
: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
: (024) 35379671

## : TRẦN ĐỨC ĐỊNH

: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
: (024) 35379671
$\square 24$ giờ $\square 72$ giờ $\square$ Bất thườngTheo yêu cầu
Định kỳ
: Công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023 Công ty cổ phần Hestia.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 30/01/2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: http://hestia.vn/.
Chúng tôi 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.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


CÔNG TY CỔ PHÀ̀N HESTIA
Số: 01/2024/HSA-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHÀN HESTIA (năm 2023) 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;<br>- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02435379671 Fax:
- Vốn điều lệ:78.727.270.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.


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

Trong năm 2023, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | $01 / 2023 / \mathrm{NQ}-Ð H Đ C Đ / H S A$ | $29 / 03 / 2023$ | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <br> thường niên năm 2023 |
| 2 | $43 / 2023 / \mathrm{NQ}-$-HĐCĐ/HSA | $20 / 11 / 2023$ | Nghị quyết Đại hội đồng cố đông bất <br> thường năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Lê Văn Việt | Chủ tịch HĐQT | 23/7/2020 | 20/11/2023 |
| 2 | Ông Trần Đức Định | Chủ tịch HĐQT | 21/11/2023 | - |
| 3 | Ông Lã Giang Trung | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | 30/06/2020 | - |
| 4 | Ông Trần Thái Hiền | Thành viên HĐQT | 20/11/2023 | - |
| 5 | Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | Thành viên HĐQT | 20/11/2023 | - |
| 6 | Bà Trần Phương Dung | Thành viên HĐQT | 30/6/2020 | 20/11/2023 |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp <br> HĐQT <br> tham dự | Tỷ lệ <br> tham dự <br> họp | Lý do không tham gia |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Trần Đức Định | $3 / 3$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Ông Lã Giang Trung | $8 / 9$ | $89 \%$ | Bận công việc cá nhân |
| 3 | Ông Trần Thái Hiền | $3 / 3$ | $100 \%$ |  |
| 4 | Ông Nguyễn Tom (Thomas) Thanh | $3 / 3$ | $100 \%$ |  |
| 5 | Ông Lê Văn Việt | $6 / 6$ | $100 \%$ |  |
| 6 | Bà Trần Phương Dung | $6 / 6$ | $100 \%$ |  |

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

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT;
- Thường xuyên giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành Ban Tổng Giám đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Trình ĐНĐCĐ thông qua các giao dịch đã phát sinh trước và trong 2023 giữa công ty với cổ đông và với người nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
- Kịp thời chỉ đạo thu hồi toàn bộ các khoản tiền cho vay với cổ đông để thu hồi vốn cho công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 03/2023/NQ-HĐQT | 06/02/2023 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 | 100\% |
| 2 | 13/2023/NQ-HĐQT | 23/08/2023 | Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2023 | 100\% |
| 3 | 22/NQ-HĐQT/2023 | 16/10/2023 | Lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện dịch vụ Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019,31/12/2020,31/12/2021,31/12 /2022 | 100\% |
| 4 | 24/NQ-HĐQT/2023 | 23/10/2023 | Gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 | 100\% |
| 5 | 27/NQ-HĐQT/2023 | 15/11/2023 | Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 | 100\% |
| 6 | 41/NQ-HĐQT/2023 | 20/11/2023 | Đính chính tài liệu họp ĐНĐCĐ bất thường năm 2023 | 100\% |
| 7 | 45/NQ-HĐQT/2023 | 21/11/2023 | Bầu chủ tịch $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$ móri và thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật | 100\% |
| 8 | 49/NQ-HĐQT/2023 | 05/12/2023 | Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Đoàn Ngọc Hiệp, bổ nhiệm Kế toán trưởng mới đối với Bà Nguyễn Thị Cảnh | 100\% |
| 9 | 51/NQ-HĐQT/2023 | 27/12/2023 | Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Hestia về việc thông qua đầu tư | 100\% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

## 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt <br> đầu/không còn là <br> thành viên $\mathbf{B K S}$ | Trình độ chuyên <br> môn |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Đỗ Thị Hằng | Trưởng ban | $30 / 6 / 2020$ | Cử nhân Kinh tế |


| 2 | Lại Anh Đức | Thành viên | $30 / 6 / 2020$ | Kỹ sư xây dựng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Nguyễn Thanh Giang | Thành viên | $30 / 6 / 2020$ | Kỹ sư xây dựng |

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên Ban kiểm <br> soát | Só buổi họp <br> tham dự | Tỷ lệ tham <br> dự họp | Tỷ lệ biểu <br> quyết | Lý do không <br> tham dự họp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Đỗ Thị Hằng | $2 / 2$ | $100 \%$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Lại Anh Đức | $2 / 2$ | $100 \%$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Nguyễn Thanh Giang | $2 / 2$ | $100 \%$ | $100 \%$ |  |

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty đối với $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2023 BKS nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/bộ phận có liên quan của công ty.
5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có.

## IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều <br> hành | Ngày tháng <br> năm sinh | Trình độ chuyên <br> môn | Ngày bổ nhiệm/ <br> miễn nhiệm thành <br> viên Ban điều <br> hành/ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lã Giang Trung | $20 / 7 / 1981$ | Cử nhân kinh tế | $30 / 06 / 2020$ |

## V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm <br> sinh | Trình độ chuyên <br> môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn <br> nhiệm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Đoàn Ngọc Hiệp | 1981 | Cử nhân kinh tế | Miễn nhiệm ngày <br> $05 / 12 / 2023$ |
| Nguyễn Thị Cảnh | $06 / 01 / 1985$ | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm ngày <br> $05 / 12 / 2023$ |

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài <br> khoản <br> giao <br> dịch <br> chứng <br> khoán <br> (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Trần Đức Định |  | Chủ tịch HĐQT |  |  | 20/11/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 2 | Lã Giang Trung |  |  |  |  | 30/06/2020 |  |  | Người nội bộ |
| 3 | Trần Thái Hiền |  | $\begin{gathered} \text { TV } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ |  |  | 20/11/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Tom (Thomas) Thanh |  | $\begin{gathered} \text { TV } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ |  |  | 20/11/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 5 | Lê Văn Việt |  | Chủ tịch HĐQT |  |  |  | 20/11/2023 |  | Người nội bộ |


| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài <br> khoản <br> giao <br> dịch <br> chứng <br> khoán <br> (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | Trần Phương Dung |  | $\begin{gathered} \text { TV } \\ \text { HĐQT } \end{gathered}$ |  |  |  | 20/11/2023 |  | Người nội bộ |
| 7 | Đỗ Thị Hằng |  | Trưởng BKS |  |  | 30/6/2020 |  |  | Người nội bộ |
| 8 | Lai Anh Đức |  | TV BKS |  |  | 30/6/2020 |  |  | Người nội bộ |
| 9 | Nguyễn Thanh Giang |  |  |  |  | 30/6/2020 |  |  | Người nội bộ |
| 10 | Nguyễn Thị Cảnh |  | KTT |  |  | 05/12/2023 |  |  | Người nội bộ |
| 11 | àn Ngoc H |  | KTT |  |  |  | 05/12/2023 |  | Người nội bộ |

 nệi bọ́:

| STT | Tên tổ chức/cá nhàn | Mối quan hệ liĉn quan vói công ty | Số Giây $\mathrm{NSH}^{*}$, ngà cấp, nơ cấp | Dịa chi trụ sờ chính/ Dia chi liên hệ | Thòi diểm giao dịch vờ công ty | Só Nghi quyét/ Quyét đjunh cúa DHDCD/ HDQT... thòng qua (nĉ́u có, néu rô ngày ban hành) | Nigi dung, so luryng. tổng già trị giao dich/ | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | La Giang Trung | TV HĐQT kièm TGD. có đóng lơn | 035081000144 do CCS ĐKQL cu trú va DLQG vé DC cáp ngày $1004 / 2015$ | Ha Dinh, Thanh Xuân, Hà Nội | 2023 |  | - Cöng ty giai ngin theo Hop loing hpp tác kinh doanh: <br> 53.740 .146 .100 <br> đồng. <br> - Cöng ty thu hòi mọt phin khoan hop tic <br> kinh <br> doanh: <br> 200.000.000 đỏng |  |

Giao dịch phát sinh nåm 2023 giữa Cōng ty và Ỏng Lã Giang Trung nẻu trẻn dựa trên co sở Nghị quyě́t Họí đờng quản trị sơ 45/2019 NDHDQT ngày 25/04/2019. Nghị quyết Hội đồng quản trị số $30 / 2020$ /NQ-HĐQT ngày 27/07/2020 thông qua viẹ̣c kỷ Hợp đồng Hợp tảc Kinh doanh giừa CTCP Hestia với Òng Lả Giang Trung. Đồng thời Đại hội đồng cồ đông Công ty Cổ phần Hestia đã thỏng qua lại nọ̉i dung hộp tàc kinh doanh này tại nghị quyết số 43/2023/NQ-DHĐCĐ/HSA ngày 20/11/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nảm 2023.

Ngày 08/01/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết chấm dứt hợp tảc để thu hồi các khoản họ̣p tảc vởi Ỏ̉ng Lả Giang Trung để triển khai thu hồi trong thời gian sớm nhất.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nầm quyền kiểm soát: Khỏng có
4. Giao dịch giữa công ty vơi các đối tượng khảc: không có

## VIII. Giao dịch cổ phié́u của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo nãm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của nguời nội bộ: Theo phụ lục 01
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |  | Lý do tăng, giảm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |
| 1 | Trần Phương Dung | Thành viên HĐQT | 714.400 | 9,07\% | 0 | 0 \% | Bán cổ phiếu |
| 2 | Chu Ngọc Thắng | Người liên quan người nội bộ | 364.677 | 4,63\% | 177 CP | 0\% | Bán cổ phiếu |
| 3 | Lã Trung Hiếu | Người liên quan người nội bộ | 148.446 CP | 1,89\% | 46 CP | 0\% | Bán cổ phiếu |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Nha | Người liên quan người nội bộ | 389.391 CP | 4,95\% | 91 CP | 0\% | Bán cổ phiếu |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Noi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.


## CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUẢN TRI



## CÔNG TY CÔ PHÂN HESTIA

## Mã chứng khoán: HSA

PHỤ LUUC 1
DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐÉN NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | Bổ nhiệm |
| I | Trần Đức Định |  | Chủ tịch HĐQT |  |  | 0 | 0.000\% | $\begin{gathered} \text { ngày } \\ 20 / 11 / 2023 \\ \hline \end{gathered}$ |
| 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố đẻ |
| 1 | Trần Đức Đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Mẹ đẻ |
|  | Trần Thị Điển |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố vợ |
|  | Nhâm Minh Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Mẹ vợ |
|  | Lê Thị Tình |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Vợ |
|  | Nhâm Thị Thu Thủy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
| 6 | Trần Đức Phúc |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
|  | Trần Đức Nam |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Anh trai |
|  | Trần Đức Bình |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Em gái |
| 9 | Trần Thị Nga |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Em rể |
| 10 | Tạ Quang Đính |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 0 | 0.000\% | Chị dâu |
|  | Mai Thị Trang |  |  |  |  |  |  |  |



| 4 | Nguyễn Thị Hương Giang |  |  |  | 0 | 0.000\% | Vọ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | Trần Thái Hòa |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
| 6 | Trần Nguyễn Ngọc Khánh |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con gái |
| IV | Nguyễn Tom (Thomas) T | TV. HĐQT |  |  | 0 | 0.000\% | $\begin{gathered} \hline \text { Bố nhiệm } \\ \text { ngày } \\ 20 / 11 / 2023 \\ \hline \end{gathered}$ |
| 1 | Nguyễn Thị Như Hoài |  |  |  | 0 | 0.000\% | Vọ |
| 2 | Nguyễn Thành Nam |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
| 3 | Nguyễn Thành Đạt |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
| 4 | Nguyễn Tuấn Hiệu |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố vợ |
| 5 | Đặng Thị Mộng Hương |  |  |  | 0 | 0.000\% | Mẹ Vợ |
| 6 | Nguyễn Thị Huệ |  |  |  | 0 | 0.000\% | Mẹ đẻ |
| 7 | Nguyễn Trung Hoà |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố đẻ |
| 8 | Nguyễn Trung Linh |  |  |  | 0 | 0.000\% | Anh trai |
| 9 | Nguyễn Thị Thu Trang |  |  |  | 0 | 0.000\% | Chị gái |
| 10 | Nguyễn Thị Nguyệt Hồng |  |  |  | 0 | 0.000\% | Chị gái |
| V | Lê Văn Việt | Chủ tịch HĐQT |  |  | 0 | 0 | $\begin{gathered} \hline \text { Miễn nhiệm } \\ \text { ngày } \\ 20 / 11 / 2023 \\ \hline \end{gathered}$ |
| 1 | Lê Văn Viễn |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |


| 2 | Đặng Thị Kỳ |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Trần Thân Ba |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 4 | Hoàng Thu Lan |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 5 | Trần Thị Hoàng Lê |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 6 | Lê Trần Bảo Nam |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 7 | Lê Trần Bảo Linh |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 8 | Lê Văn |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 9 | Lê Na |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 10 | Lê Yên |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 11 | Lê Hồng Sơn |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 12 | Lê Thanh Hải |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 13 | Nguyễn Thị Hồng Giang |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| VI | Trần Phương Dung | TV HĐQT |  |  | 0 | 0 | $\begin{array}{\|c} \hline \text { Miễn nhiệm } \\ \text { ngày } \\ \text { 20/11/2023 } \\ \hline \end{array}$ |
| 1 | Trần Đức Cương |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 2 | Lê Thị Kim Thoa |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |
| 3 | Nguyễn Duy Hậu |  |  |  | 0 | 0.000\% |  |



| 12 | Đỗ Thị Hạnh |  |  |  | 0 | 0.000\% | Em gái |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 13 | Bùi Văn Hơn |  |  |  | 0 | 0.000\% | Em rể |
| 14 | Tạ Trần Trà Linh |  |  |  | 0 | 0.000\% | Em dâu |
| VIII | Lại Anh Đức | TV. BKS |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Lại Đức Hiền |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố đẻ |
| 2 | Phan Thị Điệp |  |  |  | 0 | 0.000\% | Mẹ đẻ |
| 3 | Trần Ngọc Quang |  |  |  | 0 | 0.000\% | Bố vợ |
| 4 | Cao Thị Dự |  | * |  | 0 | 0.000\% | Mẹ vợ |
| 5 | Trần Thị Ngà |  |  |  | 0 | 0.000\% | Vọ |
| 6 | Lại Đúc Duy |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |
| 7 | Nguyễn Văn Nghĩa |  |  |  | 0 | 0.000\% | Anh trai |
| 8 | Trần Thị Nga |  |  |  | 0 | 0.000\% | Chị dâu |
| IX | Nguyễn Thanh Giang | TV. BKS |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Nguyễn Thanh Sơn |  |  |  | 300 | 0.004\% | Bố đẻ |
| 2 | Đào Thị Thìn |  |  |  | 300 | 0.004\% | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Đình Thiên |  |  |  | 0 | 0.000\% | Con trai |




