CÔNG TY CP TẠP ĐOẢN
KŶ NGHỆ GȮ
TRU'ỜNG THẢNH

Số: 12017-TTF-BCQT

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

Bình Duơng, ngày 29 tháng 07 năm 2017

## BÁO CÁO TİNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT <br> ( 6 tháng đầu nãm 2017)

Kinh gừi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP TẠP ĐOÀN KŶ NGHẸ GÕ TRƯỜNG THÀNH
- Địa chi trụ sở chính: Đường ĐT747, Khu Phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tinh Binh Dương.
- Điện thoại : (84-0650) $3642004 \quad$ Fax: (84-0650) 3642006
- Vốn điều lệ:
1.446.078.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: TTF

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Công ty) trân trọng báo cáo như sau:

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Công ty có tổ chức 01 cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đồng và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | $03 / 2017 / \mathrm{NQ}-$ <br> ĐHĐCĐ-TTF | $16 / 03 / 2017$ | Phê duyệt phương án khắc phục hậu quả của ông |
| 02 | $02-17 / \mathrm{NQ}-$ <br> ĐHĐCĐ | $26 / 06 / 2017$ | Thông qua các báo cáo thường niên và các vấn đề <br> khác thuộc thầm quyền cưa Đại hội đồng cồ đông <br> hàng năm. |

## II. Hội đồng quản trị:

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 | Số buồi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | Bà Vũ Tuyết Hằng | Chủ tịch | 14/4/2017 | 4/8 | 50.00\% | Từ nhiệm |
| 02 | Bà Phạm Thị Huyền Nga | Thànhviên | 4/5/2017 | 5/8 | 62.50\% | Từ nhiệm |
| 03 | Bà Dương Trịnh Thụy Như | Thànhviên | 14/4/2017 | 4/8 | 50.00\% | Từ nhiệm |
| 04 | Bà Nguyễn Mai Hoa | Thànhviên | 12/1/2017 | 1/8 | 12.50\% | Từ nhiệm |
| 05 | Bà Nguyễn Thục Hiền | Thànhviên | 12/1/2017 | 1/8 | 12.50\% | Từ nhiệm |
| 06 | Bà Phùng Thị Mỹ Lệ | Thànhviên | 4/5/2017 | 4/8 | 50.00\% | Từ nhiệm |
| 07 | Bà Ngô Phương Hạnh | Thànhviên | 4/5/2017 | 4/8 | 50.00\% | Từ nhiệm |
| 08 | Ông Hồ Anh Dũng | Chủ tịch | 14/4/2017 | 4/8 | 50.00\% | Bầu thay thế |
| 09 | Ông Mai Hữu Tín | Thànhviên | 14/4/2017 | 4/8 | 50.00\% | Bầu thay thế |
| 10 | Ông Vũ Tuấn Hoàng | Thành viên | 4/5/2017 | 3/8 | 37.50\% | Bầu thay thế |
| 11 | Ông Vũ Xuân Dương | Thành viên | 4/5/2017 | 3/8 | 37.50\% | Bầu thay thế |
| 12 | Ông Hà Hoàng Thế Quang | Thành viên | 4/5/2017 | 3/8 | 37.50\% | Bầu thay thế |

2. Hoạt động giảm sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thường xuyên chi đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc công ty trong việ̣c triền khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị
+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các qui định của pháp luật hiện hành
+ Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỷ của Ban điều hành

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đến hiện nay có sự thay đổi lớn về các thành viên Hội đồng quản trị do từ nhiệm, bãi nhiệm và bầu bố sung, hiện nay đã có Ban Kiểm toán nội bộ đang hoạt động tích cực và báo cáo trực tiếp HĐQT các công việc như: Giám sát tình hình tài
chính; Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Giám sát việc triển khai quản trị rùi ro ở cấp công ty
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | 01/2017/NQ- <br> HĐQT-TTF | 12/01/2017 | - Chấm dứt tư cách TV HĐQT <br> - Bổ nhiệm TV HĐQT <br> - Sửa đồi khoản vay |
| 02 | 02/2017/BB- HĐQT-TTF | 15/2/2017 | - Thông qua việc lùi thời gian tổ chức cuộc họp thường niên ĐНĐСĐ 2017 |
| 03 | $\begin{aligned} & \text { 04/2017/BB- } \\ & \text { HĐQT-TTF } \end{aligned}$ | 10/04/2017 | - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty <br> - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật mới của Công ty <br> - Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty làm chủ tài khoản ngân hàng |
| 04 | $\begin{aligned} & \text { 05/2017/BBHĐQT- } \\ & \text { TTF } \end{aligned}$ | 14/04/2017 | - Chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT <br> - Bổ nhiệm TV HĐQT <br> - Bầu Chủ tịch HĐQT |
| 05 | $\begin{aligned} & \text { 06/2017/BBHĐQT- } \\ & \text { TTF } \end{aligned}$ | 04/05/2017 | - Chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT <br> - Bầu Phó Chủ tịch HĐQT |
| 06 | $\begin{aligned} & 07-2017 / \mathrm{NQ}- \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ | 11/05/2017 | - Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị. <br> - Thông qua tổ chức cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017 và các nội dung cần đệ trình ĐНĐСĐ <br> - Thông qua nhân sự quản lý và đượe ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng của công ty. |
| 07 | 08-17/NQ-HĐQT | 29/05/2017 | - Thống nhất đề xuất phương án phát hành cồ |


| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  | phần trong năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông <br> qua <br> - Thông qua việc thay đổi người được ủy <br> quyền công bố thông tin kề từ ngày <br> $01 / 06 / 2017$ |  |
| 08 | $09-17 / \mathrm{NQ}-\mathrm{HĐQT}$ | $13 / 06 / 2017$ | Thông qua nội dung các tờ trình trình <br> ĐHĐCĐ 2017 |

## III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dư | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | Ông Hoàng Anh Tú | Thành viên | 27/4/2012 | 1 | 100\% | - Do có 02 thành viên $B K S$ cùng từ |
| 02 | Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên | 14/4/2017 | 1 | 100\% | nhiệm và chưa có bầu bổ sung nên BKS không tổ |
| 03 | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên | 14/4/2017 | 1 | 100\% | chức cuộc họp <br> - Sau cuộc họp ĐНĐСĐ 2017, quyết định Công ty đi theo mô hinh không có BKS |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiếm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Định kỷ Ban kiểm soát đều có báo cáo và kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
Sáu tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Ban kiểm soát, Hội đồng quạn trị và Ban

Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra của Ban kiểm soát

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Hiện chỉ có thư ký công ty đã được cấp chứng chỉ về Quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận, còn các thành viên còn lại vừa mới được bầu vào H Q T , sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị trong năm nay, tuy nhiên các thành viên trên đều cập nhật liên tục các qui định mới liên quan đến quản trị công ty.
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

| $\begin{gathered} \mathrm{ST} \\ \mathrm{~T} \end{gathered}$ | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chi liên hệ | Thời điềm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Hồ Anh Dũng |  | $\begin{aligned} & \text { Chủ } \\ & \text { tịch } \end{aligned}$ |  |  | 14/04/2017 |  | Bổ nhiệm |
| 2 | Mai Hữu Tín |  | TV <br> HĐQT/ <br> TGĐ |  |  | 14/04/2017 |  | Bồ nhiệm |
| 3 | Vũ Xuân Dương |  | $\begin{aligned} & \text { TV } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ |  |  | 04/05/2017 |  | Bổ nhiệm |
| 4 | Vũ Tuấn Hoàng |  | $\begin{aligned} & \text { TV } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ |  |  | 04/05/2017 |  | Bồ nhiệm |


| $\begin{aligned} & \frac{8}{4} \\ & 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \frac{E}{E} \\ & \frac{E}{c} \\ & \frac{1}{E} \\ & \text { © } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { E } \\ & \text { E. } \\ & \text { E } \\ & \text { " } \\ & \text { © } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { E. } \\ & \frac{10}{c} \\ & \frac{1}{d} \\ & \text { of } \end{aligned}$ | 易 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { N} \\ & \text { N} \\ & \text { o } \\ & \text { d } \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | $\geq \stackrel{\vdots}{0}$ | $\begin{aligned} & \text { S } \\ & \text { aiF } \end{aligned}$ | Si | U | $\bar{\Sigma}$ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $\begin{aligned} & \underset{y}{E} \\ & \sum_{\substack{5}}^{\substack{0}} \\ & \hline \end{aligned}$ |  |
| 砣 - | n | $\bigcirc$ | - | $\infty$ | $a$ |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 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 quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khảc: không có
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

| Stt. | Họ tên | Tài khoản <br> giao dịch <br> chứng khoán | Chức vụ tại <br> công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, <br> nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu <br> sở hữu cuối <br> kỳ | Tỷ lệ sở <br> hữu cp <br> cuối kỷ | Ghi <br> chú |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\mathbf{1}$ | HÔ ANH DÛNG |  | Chủ tịch <br> HĐQT |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hồ Xuân Lâm |  | không |  | 0 | $0,00 \%$ |  |  |


| 岩 | E |  |  | $\sum$ | 矢礌 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 灾 } \\ & \text { 灾 } \\ & \text { 总 } \end{aligned}$ | \％ | 80 | \％ | ¢0\％ | \％＇ |
|  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { a0 } \\ & \text { 旁 } \end{aligned}$ |  | ¢ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { E. } \\ & \text { © } \end{aligned}$ |  |  | $\begin{aligned} & z \\ & \frac{z}{3} \\ & \frac{3}{5} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { g } \\ & \frac{0}{8} \\ & \text { g } \\ & \text { gi } \end{aligned}$ |  |
| 会 | ㄲ | $\pm$ | N | $\overline{\mathrm{i}}$ | N |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.3 | Mai Hữu Trọng |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Em trai |
| 2.4 | Mai Thanh Tuyền |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Em gái |
| 2.5 | Từ Thị Bich Phượng |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Vọ |
| 2.6 | Mai Ngọc Nhân |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con <br> trai |
| 2.7 | Mai Ngọc Hảo |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |


| Stt. | Họt tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chứe vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | gái |
| 2.8 | Công ty Cổ phần Đầu Tu U\&I |  |  | 3700501180 <br> (4603000065) do Sở KH và ĐT tình Bình Dương cấp ngày $15 / 4 / 2003$ | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tinnh Binh Dương. | 46.540 .000 | 93,08\% | Chú <br> tich <br> HĐQT <br> kiêm <br> Tổng <br> Giám <br> đốc |
| 2.9 | Công ty Cổ phần Xây Dựng U\&। |  |  | 3700348694 <br> do Sở KH và $Đ T$ tính Binh Dương cấp ngày 9/6/2008 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tinh Binh Dương. | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.10 | Công ty TNHH Mỹ <br> Nghệ U\&। |  |  | 3700479009 <br> do Sở KH và ĐT tinh Bình Dương cấp ngày 3/1/2003 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tinh Binh Dưong. | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tich <br> HĐTV |


| Stt. | Hẹ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.11 | Công ty Cổ phần Nông Nghiệp U\&I |  |  | 3701528386 <br> do $\mathrm{Sơ}$ KH và $\mathrm{ĐT}$ tinh Bình Dương cấp ngày 12/06/2009 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. | 0 | 0,00\% | Chú <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.12 | Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn |  |  | 0301480913 <br> do $\mathrm{Sơ}$ KH và $\mathrm{ĐT}$ <br> tinh Tp.HCM cấp <br> ngày $25 / 06 / 2003$ | 364 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Binh, Tp.HCM | 0 | 0,00\% | Chù <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.13 | Công ty Cổ phần Logistics U\&I |  |  | 3700492666 <br> do Sở KH và $\mathrm{ĐT}$ tinh Binh Dương cấp ngày 19/3/2003 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. <br> Thủ Dầu Một, tinh Bình Dương. | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tịch HĐQT |
| 2.14 | Công ty Cổ phần Bất Động Sản U\&I |  |  | 3700401066 <br> do $\mathrm{Sở} \mathrm{KH}$ và $\mathrm{ĐT}$ tinh Binh Dương cấp ngày 13/05/2008 | Tòa nhà U\&I, số 9, Ngô Gia Tư, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương | 0 | 0,00\% | Chù <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.15 | Công ty Cổ phần Greentech VN |  |  | 3700525452 <br> do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương | Xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương | 0 | 0,00\% | Chù <br> tịch <br> HĐQT |


| Stt. | Hẹ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | cấp ngày 18/05/2007 |  |  |  |  |
| 2.16 | Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Xanh |  |  | 3701016966 <br> do Sở KH và ĐT tinh Bình Dương cấp ngày 16/10/2006 | Số 5, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - <br> Singapore, Phường <br> Binh Hòa, Thị xã <br> Thuận An, Bình <br> Dương | 0 | 0,00\% | Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc |
| 2.17 | Công ty Cổ Phần <br> Kho Vận \& Dịch Vụ <br> Hàng Hóa Cao Su |  |  | 0301466436 do Sờ <br> KH và ĐT <br> Tp.HCM cấp ngày <br> 24/10/1998 | 236, Nam kỳ khởi <br> nghia, P6, Q3, <br> Tp. HCM | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.18 | Công ty Cồ phần Địa Ốc Trung Tâm |  |  | 4103009493 <br> do Sở KH và ĐT <br> tp. HCM cấp ngày $28 / 2 / 2008$ | 1402, Tầng 14 , <br> Indochina Park <br> Tower, số 4 Bis <br> Nguyễn Đinh Chiểu, <br> Phường Đakao, Quận <br> 1, TPHCM | 0 | 0,00\% | Giám đốc |
| 2.19 | Công ty Cổ phần <br> Trường Xuân Thịnh |  |  | 0305872904 <br> do $\mathrm{Sơ} \mathrm{KH}$ và $\mathrm{ĐT}$ | 221 Hai Bà Trung F6, <br> Q3. TP.HCM | 0 | 0,00\% | Chủ tịch |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chì liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | Tp.HCM cấp ngày 26/07/2008 |  |  |  | HĐQT |
| 2.20 | Công ty Cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Binh Dương |  |  | 3700547844 <br> do Sở KH và ĐT tinh Bình Dương cấp ngày 16/04/2004 | Số 257, ĐL Bình Dương, P Phú Thọ. Tp.TDM, Binh Dương | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tịch <br> HĐQT |
| 2.21 | Công ty Cổ phần Agramate Bình Dương |  |  | 3702216693 <br> do Sở KH và ĐT tinh Bình Dương cấp ngày 27/9/2013 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tình Bình Dương. | 0 | 0,00\% | Chủ <br> tich <br> HĐQT |
| 2.22 | Công ty Cổ phần <br> Sản Xuất và Kinh <br> Doanh Toàn My |  |  | 3700321798 do Sở <br> KH và ĐT tinh <br> Binh Dương cấp <br> ngày 12/10/2005 | Khu phố Hòa lân 1, p Thuận Giao, Thuận An, Binh Dương | 0 | 0,00\% | Chủ tịch HĐQT |
| 2.23 | Công ty Cồ phần Nội Thất Việt |  |  | 3701536355 <br> do Sở KH và ĐT tinh Bình Dương cấp ngày 19/06/2009 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tinh Bình Dương. | 0 | 0,00\% | Chú tịch HĐQT |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2.24 | Công ty TNHH Trung Tâm Thành Công |  |  | 4602003407 <br> do Sở KH và DT tinh Binh Dương cấp ngày 09/04/2008 | Tòa nhà U\&I, số 9 , Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tinh Bình Dương. | 0 | 0,00\% | Chủ tich HĐTV |
| 2.25 | Công ty Cổ phần Địa Ớc Kim Hà Việt |  |  | do Sở KH và $Đ T$ tinh Binh Durong cấp ngày 09/08/2008 | 294, Hùng Vương, p 15, Q5, Tp.HCM | 0 | 0,00\% | Chù tich HDQT |
| 2.26 | Ngân Hàng TM CP Kiên Long |  |  |  | 106-108 CMT8, Quận 3, TP.HCM | 0 | 0,00\% | Thành viên HDQT độc lập |
| 2.27 | Công ty Cổ phần Địa Ôc Sài Gòn-KL |  |  | 3700902915 do Sở KH và $\mathrm{ĐT}$ tinh Binh Durong cấp ngày 29/04/2008 | ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tinh Bình Dương | 0 | 0,00\% | Thành viên HĐQT |
| 2.28 | Công Ty CP Đất Việt |  |  | 3700655631, ngày 11/07/2005, Sờ KH\&ĐT Binh Dương | Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương |  |  | Thành viên HĐQT |
| 2.29 | Công ty CP PT <br> Nông Nghiệp Bình Dương |  |  | 3700146761 <br> do Sở KH và ĐT tinh Binh Dương cấp ngày 23/5/2006 | Số 1472, đường Lê Hồng Phong, Khu 5, p.Phú Thọ, Tp TDM, Binh Dương. |  |  | Thành viên HĐQT |
| 2.30 | Công ty CP thực |  |  | 463032000440 | Số 15A, Đại lộ Hữu |  |  | Thành viên |


| 를 | $\overline{\mathrm{O}}$ |  | $\sum^{0 .}$ | $\underset{\sim}{5}$ | E | E |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 会 } \\ & \text { 它 } \\ & \text { 总 } \end{aligned}$ |  | \％̊ | \％ | \％ | \％ | \％0 |
|  |  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | － | $\bigcirc$ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { 哥 } \\ & \text { 2 } \\ & \text { 号 } \\ & \text { E } \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & 5 \\ & \mathbf{8} \\ & 2 \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { E0 } \\ & 0 \\ & 0 \\ & 0 \\ & y \\ & y \\ & y \\ & y \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \frac{E}{H} \\ & \stackrel{y}{n} \\ & \underset{y y y}{y} \\ & \stackrel{y}{g} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 틀 } \\ & \text { 咸 } \\ & 13 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \equiv \\ & \vdots \\ & \stackrel{y}{y} \\ & \times \\ & y \end{aligned}$ |
| $\dot{\square}$ |  | $m$ | $\bar{\sim}$ | ल゙ | ल | $\stackrel{\square}{\sim}$ |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.5 | Mai Thanh Tuyền |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Vợ |
| 3.6 | Vũ Việt Trung |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 3.7 | Vũ Ngọc Thảo |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 3.8 | Công Ty CP Đất Việt |  |  | 3700655631, ngày 11/07/2005, Sờ KH\& ${ }^{\text {OT Binh }}$ Dương | Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Binh Dương | 0 | 0,00\% | Giám Đốc |
| 3.9 | Công Ty CP Nhà U\&I |  |  | 3702363659, ngày 19/05/2015, Sờ KH\&DT Binh Dương | Số 09 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Binh Dương | 980.000 | 49\% | $\begin{aligned} & \text { CT } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ |
| 3.10 | Công Ty TNHH ĐT \& XD Thủ Dầu Một |  |  | 3702434885, ngày 28/01/2016, Sở KH\&DT Binh Dương | Số $09 \mathrm{Ngô}$ Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Binh Dương | 1.000.000 | 50\% | Chủ <br> tịch <br> HĐTV <br> kiêm <br> TG |


| Stt. | Hẹt tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chì liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | VŨ TUÅN HOȦNG |  | TV HĐQT |  |  | 0 | 0,00\% |  |
| 4.1 | VŨ DUY DƯƠNG |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Cha |
| 4.2 | TRÅN THỊ LOAN |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Mẹ |
| 4.3 | VŨ TUÅN LONG |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Anh |
| 4.4 | VŨ THỊ HOȦNG OANH |  | không |  |  | 0 | 0.00\% | Em |
| 4.5 | NGUYĚN TH! |  | không |  |  | 0 | 0.00\% | Vọ |


| Stt. | $\mathrm{H}_{\text {co tên }}$ | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chì liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | VÂN HOA |  |  | $\checkmark$. |  |  |  |  |
| 4.6 | Công ty cổ phần SAM nông nghiệp công nghệ cao |  | Phó TGĐ thường trực |  |  | 0 | 0,00\% |  |
| 5 | Hà Hoàng Thế Quang |  | TV HĐQT |  |  | 0 | 0,00\% |  |
| 6 | Nguyễn Trọng Hiếu |  | P. TGĐ TT |  |  | 0 | 0,00\% |  |
| 6.1 | Nguyễn Trọng Hoàng |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Cha |
| 6.2 | Nguyễn Thị Loan |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Mẹ |


| Stt. | Hẹ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiĉ́u sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6.3 | Nguyễn Thị Nguyên Phương |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Vơ |
| 6.4 | Nguyễn Trọng Nguyên |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 6.5 | Nguyễn Trọng Khôi |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 6.6 | Nguyễn Trọng Nghĩa |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Em |
| 7 | Lê Minh Ngọc |  |  |  |  | 579 | 0,00\% |  |
| 7.1 | Lê Sỹ Nghia |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Cha |
| 7.2 | Lê Thị Hường |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Mẹ |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chì liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 7.3 | Đoàn Thị Thùy Trang |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Vợ |
| 7.4 | Lê Thị Ngoan |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Chị |
| 7.5 | Lê Hồng Ngân |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Chị |
| 7.6 | Lê Sy Nghị |  | không |  |  | 0 | 0,00\% | Em |
| 7.7 | Lê Đoàn Huyền Châu |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 7.8 | Lê Đoàn Trọng Khoa |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 8 | Lê Văn Minh |  | GĐTC |  |  | 0 | 0,00\% |  |
| 8.1 | Châu Thị Tháo |  |  |  |  |  |  | Mẹ |


| Stt. | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ <br> chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi <br> chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8.2 | Nguyẽ̃n Thị Minh Hơn |  |  |  |  |  |  | Vơ |
| 8.3 | Lê Đức Anh |  | Không có |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 8.4 | Lê Trung Nhật |  | Không có |  |  | 0 | 0,00\% | Con |
| 9 | Mai Thanh Binh |  | KTT |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Trần Thị Kim Liễu |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
| 9.2 | Mai Thanh Phưong |  |  |  |  |  |  | Chị |


| Stt. | $\mathbf{H o ̣}_{\mathrm{te}} \mathrm{n}$ | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | $\begin{aligned} & \text { Ghi } \\ & \text { chú } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.3 | Mai Trần Đức |  |  |  |  |  |  | Chị |
| 9.4 | Nguyễn Ngọc Mai |  |  |  |  |  |  | em |
| 9.5 | Mai Ngọc Diễm Quỳnh |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | con |
| 9.6 | Mai Ngọc Khánh Quỳnh |  |  |  |  | 0 | 0,00\% | PTGĐ |
| 9.7 | Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương |  |  |  |  | 800.000.000 | 80,00\% | CHù tịch HĐTV kiêm Tổng GĐ |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| 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 |  |
| 01 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát | Cổ đông lớn | 43.233 .080 | 29.89\% | 7.000 .000 | 4,84\% | Bán |
| 02 | Công ty CP <br> Xây dựng UI | Cổ đông lớn | 0.00 | 0,00\% | 29.000.000 | 20,05\% | Mua |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có


