IY BAN CHUNG KHOAN NHA NLƠC CAP CHUUNG NHAN ĐĂNG KY CHAO BAN CHÚNG KHOIN RA CONG CHING CHI CÓ NGHİA LA VIECC ĐÃG KÝ CHİO BÁN CHÚNG KHO iN bí THƯC HIȨN THEO CAC QUY DINH CLA PHÁP LUĂT LIÊN QUAN MÅ KHÓNG HÀM Ý DẢM BAO GIÁ TR! CỦA CÓNG TY VÀ GIA TRI CUA CHÚNG KHOAN, MOI TUYÊN BÓ TRÅI VỚ DIÉL NȦY LȦ BİT HƠP PHAP.

## EVNFINANCE

(Giắy Chüng nhạn Däng ký doanh ngheçprad.0402806367 do Só Ké hoach và Dảu tu TP Hà Nọi câp lần đầu ngày 08/07/2008, thay đôi làn thú 17 ngày 11/07/2023)

## CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIÊU RA CÔNG CHÚNG

(Giây chìng nhận đäng ky chào bän sós270.GCN-UBCK do Chü tich Uly ban Chieng khoán Nhả nưóc cáp ngày b1. tháng 08 năm 2023)
Băn cáo bạch này và tài liệu bổ sung sê được cung cấp tì̛ ngày..11./.0.2./2023 tại:

## CÔNG TY TÀI CHINNH CÓ PHȦN ĐIȨN LỨC

Trụ sừ chính: Tầng 14,15 và 16 Thạp B, Tơa nhà EVN, Số 11 Cưa Bả̉c, Phưòng Trúc Bạch, Qụ̣̂n Ba Đinh, TP Hả Nội, Việt Nam

Diẹn thoait: $\quad 024.22229999 \quad$ Fax: 024.2222 1999
Website: www.evnfc.vn
CŐNG TY CÓ PHȦN CHÚNG KHOȦN NHÁT VEET
Trụ sở chînh: Lầu 1, 117-119-121 Nguyẽ̃n Du, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh Diện thoại: 024.62556586 Fax: 028.62556580

Email: customercare@vis.com.vn
Website: https://www.vfs.com.vn/

## PHU̦TRICH CÔNG BÓ THÔNG TIN

Họtên: Bà Nguyẽ̃n Thị Phong Lan
Chức vur: Ngươi được úy quyển công bố thông tin
SÔ diçn thogil: 024, 22229999

## CHẢO BÁN THÊM CÔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cô phiếu Công ty Taii chính Cổ phần Diện lực
Loại cổ phiĉ́u: Cổ phiĉ́u phố thōng
Mệnh giá: $\quad 10.000$ đồng/cồ phiêúu
Già chào bán: $\quad 11.000$ dổng ccố phicíu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 351.064.031 cổ phiếu
Tổng giă trị cổ phiếu chào bán theo mệnh già: 3.510.640.310.000 đồng

## TO CHỨC KIÉM TOÁN:

## Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chi trụ sờ chính: Tả̉ng 15, Tơa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) $71050000 \quad$ Fax: (024) 62885678
Website: www.deloitte.com/vn
Công ty TNHH Erast \& Young Viẹt Nam
Địa chí trụ sờ chính: Só 2, Đương Hâi Triêu, Phương Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điĉ̣n thoại: (028) $38245252 \quad$ Fax: (028) 38245250
Website: www.ey.com/vi_vn
TO CHỨC TU VAN:
Công ty Cồ phần Chứng khoán Nhất Việt
Dịa chi trụ sở chính: Làuu 1, |17-119-121 Nguyè̀n Du, Phường Bễn Thành, Quận I. TP. Hồ Chi Minh
Diện thoại: (028) 62556586 Fax: (028) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

## MỤC LUC

$$
\text { 8) } \diamond \propto
$$

I. NHÛNG NGƯỚI CHỊU TRẢCH NHIẸM CHINH ĐÓI VỚI NOI DUNG BẢN CȦO BACH 8

1. Tồ chừc phát hành ..... 8
2. Tồ chức tư vû́n ..... 8
II. CÁC NHÂN TÔ RŨI RO ..... 9
3. Rüi ro vè kinh tế ..... 9
4. Rùi ro vể luật pháp. ..... 12
5. Rüi ro đặc thù ..... 12
6. Rüi ro vè̉ đọt chào bản ..... 15
7. Rüi ro pha loàng ..... 15
8. Rüi ro quàn trị công ty ..... 17
9. Rủi ro khác. ..... 18
III. CÁC KHẢl NIẸM VÀ CÁC CHỮ VIĖT TÀT ..... 19
IV. TİNH HINH VẢ ĐĂC ĐIÉM CỦA TÓ CHỨC PHȦT HĂNH. ..... 21
10. Thông tin chung về Công ty. ..... 21
11. Quà trinh hình thành và phát triền ..... 22
12. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phàt bành ..... 26
13. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của tồ chức phát hành ..... 27
14. Thông tin về công ty mẹ, công ty con cưa tổ chức phât hành, những công ty nấm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phổi đổi với tô̂ chức phát hành, những công ty mả tổ chức phăt hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phẩn vốn góp chi phối. ..... 36
15. Quả trình tăng, giàm vốn điểu lệ cûa Tỗ chức phát hành ..... 36
16. Thông tin về các khoản góp vốn, thoaii vốn lớn cùa Tồ chức phát hành tại cáe doanh nghiệp khác. ..... 39
17. Thông tin vè̀ chúng khoàn dang lưu hành ..... 39
18. Thông tin về ty̌ lệ sở hữu nước ngoài ..... 42
 ..... 42
 đöng và quy đỉnh taì Điểu lȩ. ..... 42
9.3. Tỳ lé só hấu nước ngoàl tọl Tó chíc phát hảnh hién tal ..... 42
19. Hoạt động kinh doanh ..... 42
10.1. Däc điém hoar đông kinh doanh. ..... 42
10.2. Tài sán có đinht ..... 65
10.3. Quàn ly̆ ruä ro và bào toàn wî́n ..... 66
10.4. Thit traòng hout döng ..... 69
10.5. Các dư án hổ rro phát trièn hoat đơng kinht doanh. ..... 74
10.6. Chién lurye kinh doanh ..... 77
20. Chính sách đối với người lao động ..... 79
11.I. Só Lrong vả cơ cáu ngrav̀i lao đông trong Công ty ..... 79
11.2 Chinh sách đào tao heomg thuoing, trey cúp ..... 80
11.3. Quy ché phát hành có phiéúu cho ngurö̀ lao dọng. ..... 82
21. Chinh sách cổ từ ..... 82
22. Thông tin về tinh hình sừ dụng vốn thu được từ dẹt chào bán gần nhất. ..... 82
23. Thông tin vè̀ nhợng cam kết nhumg chưa thựe hiện cưa Tể chức phát hành ..... 82
14.1. Các cam kés bào lầnh và thar tîn dung ..... 83
14.2. Träi phiéu chua đảo han. ..... 83
24. Cäc thông tin, nghia vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phàt hành có thể ành hường đến hoạt động kinh đoanh, tỉnh hình tài chính cŭa Tổ chức phát hảnh, đọt chảo bán, giá cổ phiểu chảo bán, đựán sừ dụng vốn thu được từ đột chào bán ..... 83
25. Thông tin vể cam kết cūa Tổ chức phât hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chura đượ xóa ản tich ..... 83
V. KÈT QUẢ HOAT ĐỌNG KINH DOANH, TİNH HİNH TẢI CHINH VẢ DU̧' KIÉN KÉ HOACH ..... 83
26. Kềt quà̉ hoạt động kinh doanh. ..... 83
1.1. Täm tát mòt số chi tièu vè̀ hoar đờng kinh doanh ..... 83
1.2. Nhirng nhän tó ành huming dén hoat dọng kinh doanh cuia Cöng ty. ..... 85
27. Tinh hinh tài chinh ..... 86
2.1. Cả́c chì liéu co bàn ..... 86
2.2. Cäe chî tî̂u täi chinh chüyvíu ..... 93
28. Ý kiển cûa tổ chức kiểm toán đối vởi Báo cáo tải chinh của Công ty ..... 94
 ..... 94
3.2. Ýkién cuà tố chué kiềm toán thuc hiện kiêm toán Báo cáo tàt chỉnh näm 2022. ..... 94
 ..... 95
29. Kế hoạch thu nhập lải thuần, lọi nhuạ̃n và cổ tức ..... 95
4.I. Ké hoạch thu nhụp lài thuẩn, lọi nhuận và có tốc ..... 95
 ..... 96
4.3. Cän cư dẻ dat duogc ké hoach nèu trèn ..... 96
 ..... 97
VI. THÔNG TIN VÉ CÓ ĐÔNG SÅNG LẠP, CÓ ĐÔNG LỜN, THẢNH VIÊN HỌI ĐÓNG QUȦN TRİ, KIĖM SOȦT VIÊN, TONG GLȦM ĐÓC, PHÓ TONG GIẢM ĐÓC, KÉ TOÁN TRUÖNG ..... 97
30. Thông tin về cồ đồng sàng lập ..... 97
31. Thông tin về cổ đông lớn ..... 97
32. Hội đồng Quản trị, Ban Giàm đốc, Ban Kiềm soát và Kế toán trưởng. ..... 98
3.1. Hö đöng Quàn tri ..... 98
3.2. Ban Kièm soait ..... 108
3.3. Tồng Giäm đờc và caic cản bó quàn ly ..... II2
 30/06/2023 cùa Öng Lè Mạhh Linh và nguời có lièn qquan Öng Lè Manh Linh wäi Cöng ty. coing ty con cuia Cóng of ..... 126
VII. THÔNG TIN VÊ ĐƠT CHȦO BÅN ..... 127
33. Loại cổ phiếu ..... 127
34. Mệnh giá cổ phiếu. ..... 127
35. Tổng sổ lự̛̣ng cổ phiếu chảo bán ..... 127
36. Tổng giá trị cỗ phiếu chào bán theo mệnh giá ..... 127
37. Giá chào bán dự kiĉ́n ..... 127
38. Phương pháp tinh giá ..... 127
39. Phương thứe phân phối. ..... 127
40. Đăng kŷ́ mua cổ phiếu clào bán thêm ra công chúng ..... 129
41. Lịch trinh đự kiến phân phối cổ phiếu ..... 129
42. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cồ phiếu ..... 130
43. Tài khoàn phong tôa nhận tiển mua cổ phiĉ́u. ..... 131
44. Ý kiến cùa cơ quan có thả̉m quyền về đợt tãng vốn điểa lệ cūa Tổ chức phát hành ..... 131
45. Hūy bô đọt chào bán ..... 132
46. Biện pháp đàm bào tuân thù quy định vể sừ hơru nước ngoaii. ..... 132
47. Các loại thuế liên quan ..... 133
48. Thông tin về các cam kết ..... 134
49. Thông tin vè̀ các chứng khoán khác đurợ chào bản, phât hành trong cùng đọt. ..... 134
50. Nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cí nhân mua cổ phần ..... 134
VIII. MUC ĐİCH CHẢO BÁN ..... 135
IX. KÊ HOACH SỬ DỤNG SÓ TIĖN THU ĐƯỢC TỪ ĐƠT CHAOO BÅN ..... 135
X. CẢC ĐÓI TẢC LIÊN QUAN TỚI ĐƠTT PHÅT HÅNH ..... 137
51. Tổ chức kiểm toán ..... 137
52. Tỗ chức tư vẩn ..... 137
XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHẢC CÓ THÉ ẢNH HƯƠNG ĐÉN QUYÉT Đ!̣NH CU̇A NHÀ ĐÀ TU ..... 138
XII. PHy LUC ..... 140

# DANH MUVC BÃNG BIEU 

$$
\infty \diamond \infty
$$

Biều đồ 1: Tŷ lệ tâng trường GDP cûa Việt Nam giai đọan 2011-Quỹ 11/2023.......................... 9
Biê̂u đồ 2: Tốc đọ̣ tâng CPI của caic năm giai đoạn 2016-Quý I1/2023 ................................................ 11



Bảng 1: Ngành nghề kĩnh doanh của Công ty Taii chînh Cổ phấn Đị̣̂n lực............................. 21
Bảng 2: Cơ cáu HĐQT đương nhiệm cūa EVNFinance........................................................................ 28
Bảng 3: Cơ cấu Ban Kiêm soãt đương nhiệm của EVNFinance ................................................ 28
Bảng 4: Cơ cấu Ban Diểu hành đương nhiệm cuia EVNFinance............................................... 29

Bảng 6: Cơ cấu cô đông cùa Cồng ty tại ngày 30/6/2023............................................................ 40
Bảng 7: Thông tin vể các loại chúng khoán khảc tại EVNFinance.......................................... 40
Bảng 8: Co cậu thu nhập cùa tựng loại sàn phảm, dịch vụ trong 02 nảm gằn nhất và tính tợi
thởi điểm hiện tại của EVNFinance ........................................................................................ 43
Bảng 9: Cơ cấu lọi nhuận cùa tựng loại sân phẩm, địch vụ trong 02 năm gần nhát và tînh tớ
thờ điểm hiện tại cùa EVNFinance ........................................................................................................ 44
Bảng 10: Cợ cấu vốn huy động trong 02 nåm gần nhất và tinh tởi thời điểm hiện tại cùa
EVNFinance ............................................................................................................................. 47
Bảng 11: Tiền gừi và vay các TCTD khác cùa EVNFinance.................................................... 47
Bảng 12: Vốn tài trợ, ūy thăc đầu tư, cho vay TCTD chịu rùi ro của EVNFinance ................. 48
Bãng 13: Cơ cáu giây tồ có giá tại EVNFinance.................................................................................. 49

Bảng 15: Cợ cáu dư nợ cho vay theo thờ hạn vay tại EVNFinance..............................................................................
Bảng 16: Cơ cấu dư nọ cho vay theo đối tượng khàch hàng và loại hình doanh nghiệ̣ tại
EVNFinance ........................................................................................................................ 53
Bảng 17: Cơ cáu dư nợ cho vay theo ngành nghê tại EVNFinance ........................................... 54
Bäng 18: Chât lương dư nơ cho vay tại EVNFinance ........................................................................................
Bảng 19: Dư phòng rùi ro cho vay tại EVNFinance......................................................................... 59
Bảng 20: Rùi ro lải suất tại EVNFinance ......................................................................................................
Bảng 21: Hoạt động hinh doanh ngoại hối tại EVNFinance....................................................... 60
Bảng 22: Hoạt động đẩu tur chừng khoản và góp vốn, đả̉u tư dài hạn tại EVNFinance........... 61
Bảng 23: Chững khoán đầu tư tại EVNFinance......................................................................... 62
Bảng 24: Tiên gừi tại Ngân hàng Nhà nước, Tiên gừi và cho vay câc tỗ chức tín đụng khác cüa
EVNFinance .................................................................................................................................. 63


Bāng 27: Cảc mục tiêu, kế hoạch nām 2023..................................................................................... 78
Băng 28: Cơ cáu lao động tại EVNFinance............................................................................. 79
Bảng 29: Tóm tất một sô̂ chí tiêu về hoạt động kinh doanh của EVNFinance giai đoạn 2021 -
06 thảng đẩu năm 2023............................................................................................................... 83
Bảng 30: Báo cáo về Vốn Điều lệ giai đoạn 2021 - 30/06/2023................................................. 87
Bảng 31: Bảo cảo vể vôn kinh doanh tại EVNFinance............................................................. 87
Bäng 32: Tinh hinh sữ dụng vốn điều iệ, vốn kinh doanh tại EVNFinance............................. 88
Bāng 33: Thu nhập bình quân năm 2021, 2022 và 6 tháng đằu năm 2023 ..... 89
Bäng 34: Các khoàn phài thu ..... 90
Bàng 35: Các khoản phaĭ trả ..... 91
Bảng 36: Các khoản phải nộp Nhà nướe tại EVNFinance ..... 92
Bäng 37: Chi tiết các quỳ tại EVNFinance ..... 92
Bảng 38: Các chỉ tiêu tài chình của EVNFinance ..... 93
Bảng 39: Kế hoąch thu nhập lải thuần, lọi nhuận và cổ tựe nām 2023 ..... 95
Bãng 40: Danh sách Hội đông Quãn trị đương nhiệm ..... 98
Bảng 41: Danh sách Ban Kiểm soát đương nhiệm ..... 108
Bảng 42: Danh sảch Tổng Giám đốc và cạc cán bô̂ quản ly̌ đương nhiĉ̣m ..... 112
Bäng 43: Lịch trinh đự kiến phân phối cổ phiéu cho cổ đồng hiện hợu ..... 129
Bảng 44: Kế hoạch sừ dụng số tiển thu được từ đọt chảo bản ..... 136(Phàn durờ cuia trang này durơc có tình dê trông)

## NỌI DUNG BAN CȦO BACH

## I. NHỮNG NGƯỚI CHỊU TRẢCH NHIẸM CHINH DÓI VỚI NOI DUNG BẢN CẢO BACH

1. Tổ chức phát hành

Ông Phạm Trung Kiên
Ong Mai Danh Hiến
Ơng Tống Nhật Linh
Chừe vur: Chu tịch Hội đỏ̉ng Quàn tri
Chực vư: Tổng Giâm đốc
Chức vụ: Kể toán trường
Chúng tôi đàn bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bàn câo bạch này là chính xác, trung thực vā cam kết chịu trách nhiệm vể tỉnh trung trục, chính xảc cùa những thồng tin vả số liệu nảy. Trong phạm vi trảch nhię̣̂m và thông tin đự̛̣c biết, chưng tôi đâm bảo không cô thơng tìn hoạc só liệu sai sôt mã cơ thể gây ãnh hường đối vói các thōng tin trong Bản cáo bạch.

## 2. Tỗ chức tư vấn

Đại diç̣n theo pháp luạat: Ong Trẩn Anh Thẳng
Chire vu:
Tổng Giàm đốc
Bân cáo bạch náy lâ một phần cưa hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra cống chủng do Công ty Cố phần Chưng khoản Nhất Việt tham gia lập trên co sỡ Hợp đổng tư vần số 01/2023/HDTV/VFS-EVF ngay 10/03/2023 với Công ty Täa chính Cổ phà̀n Điện lực. Trong phạm vi tuách nhiệm và thông tin đự̧ç biết, chưng tôi đàm bảo rằng việc phân tich, đánh giá và Jựa chọn ngôn từ trong Bàn cáo bạch này đa được thưc hiện một cách họ̣p lý và cẳn trọng dưa trên coo sớ cảc thông tin và số liệu do Công ty Taii chính Cổ phần Điện lực cung cấp.
(Phản drởi cuia trang này dirge có tình dé tróng)

## II. CÁC NHÂN TÓ RÜI RO

1. Rüi ro về kinh tế

## * Rüi ro Tăng trường kinh tế

Kinh tế - xã hội nảm 2022 của Việt Nam diễn ra trong bới cành kinh tế thế giới có nhiểu biến động nhanh, khó lường lâm gia tăng rùi ro đễn thị trưởng tài chỉnh, tiển tệ, an ninh năng lự̛̣g. an ninh lương thực toản cẩu. Với quyết tẩm phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tuỡng
 khôi phục vả phảt triển nền kinh tể, từ đớ tỉnh hỉnh kinh tể nưởc ta khởi sẳc trên hẩu hết các līnh vục, nhiểu ngảnh đã khơi phục mạnh mẽ với mức tảng trường cao. Tỗng sản phẩm trong
 tăng $4,7 \%$ và $5,17 \%$ cūa củng kỷ nầm 2020 vã 2021 nhưng thấp hơn tồc độ tãng của quý IV các nåm 2011-2019. Ước tính GDP nåm 2022 tång 8,02\% (quỳ I tâng 5,05\%; quý II tăng 7.83\%; quý III tăng $13,71 \%$; quỷ IV tăng $5,92 \%$ ) so vỡi năm trưỡ do nển kinh tế đưọc khôi phục trớ lại và đạt mức tăng cao nhát trong giai doạn 2011-2022.

Biểu đồ 1: Tỷ lệ tăng truờng GDP cuia Việt Nam giai đoạn 2011 - Quý II/2023

(Nguàn: Tồng cuc Thớng kè)
Theo Bảo câo triển vọ̣ng kinh tể năm 2023 cuaa Viện Nghiên cứu quàn ly̌ kinh tế Trung ương (CIEM), nển kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sể có nhừng diễn biến phức tạp do chịu ành hương từ nhiều yếu tố đã xày ra trong năm 2022 và có xu hương sể tiệp diễn đến năm 2023 như mức độ thăt chặ tiè̉n tệ ở các nè̀n kinh tế chư chốt nhằm xử lŷa ạp lụ̣c lạm phát; các nền kinh tế chư chốt sẽ gia tăng cạnh tranh địa chinh trị, xung đột Nga - Ukraine có thế kéo đãi, nhưng giữa các nhóm nển kinh tể "củng chị hươ̛ng" cơ thể sễ gia tăng hợp tác trễn nhiểu lỉnh vuc...

Theo đố, nếu duy tri ốn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam có thể tiệp tupc cail cách và thức đẩy
các biện pháp tài khỏa, tiển tệ giúp phục hồi tăng trương kinh tế. Tãng trường kinh tế sê phụ thuộc đạng kể vâo khà nâng đa dạng hơa cảc thị trương xuẩt kháu, gắn vởi tận dụng co hội tứ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và xứ lỳ câc ruìi ro gần với đởi đầu thưong mại - cong nghệ giưa các siếu cường, xu hương giàm giả của cảc đổng tiển ờ khu vực so với USD.

Theo só liẹ̉u từ Báo cáo tình hình kinh tể - xă họ̣i Quy Il và 6 tháng đẳu nảm 2023, GDP Quý II/2023 tơ̛c tính tăng $4,14 \%$ so vỡi cùng kỳ năm trước, chi cao hơn tốc độ tăng $0,34 \%$ cúa Quý 11/2020 trong giai doạn 2011-2023. Trong đó, khu vưc nông, lâm nghiệp và thưy sàn tăng $3.25 \%$, đóng góp $8,53 \%$ vào mức tâng tồng giá trỉ tảng thêm cua toân nển kinh tế; khu vực công nghiệp vã xây dụng tăng $2,50 \%$, đóng góp $23,63 \%$; khu vục địch vụ tăng 6,11\%, đóng góp $67,84 \%$.

Để hạn chể ành hường từ rüi ro tâng trường kinh tê̂, EVNFinance đã xây dựg chiễn lược phât triển trung và đài hạn dưa trên việc phân tích và xây dụmg các kịch bàn kinh tế, từ đó lựa chọn các lĩnh vực hoạt động và phân khúc thị trường tảng tưởng bển vợng hơn, it chịu ành hường hơn từ các biến động kinh tế. Đồng thời, Ban lành đạo cùa EVNFinance cũng đả xảy đựng Chiến lược phảt trién của EVNFinance trong caic giai đoạn và định hướng phû̀ hợp vớ từng thời kỳ phát triển cûa nển kinh tể nơi chung và cảc tổ chực tîn dụng nói riêng. Chiến lượ phát triển cùa EVNFinance thường xuyên được rả soát, đî̉u chình phủ hợp vợi cả tinh hỉnh kinh té và caic dụ báo kinh té́ trong nước cūng như quốc tế.

## * Rūi ro Lạm phát

Năm 2022, dười sụ quyât liệt của Chính phú trong việc bảo dâm nguồn cung các mặt hảng lưong thực, thực phầm, kiểm soát đà tâng giá xâng đầu, chưa tăng giâ điện, giā dịch vu y tế, học phí... lạm phảt đả được giî̀ ờ mưc dươi $4 \%$ như muc tiêu Quốc hội để ra. Cû thê, số liçeu durg̣c Tồng cục Thởng kê công bố tại cuộc họp bảo công bố số liệu thống kè kinh tế - xã họ̉i quỳ 4 và nảm 2022 vưra diển ra cho thấy chi số giá tiêu dùng CPI (lạm phát) tháng $12 / 2022$ tãng $4,55 \%$ so với cúng ký nåm trươc. CPI binh quằn quý $4 / 2022$ tăng $4,41 \%$ so với cùng ký, tính chung cà năm 2022. CPI tăng $3,15 \%$ so với nảm 2021. Chi số giá tiêu dừng CPI tháng $6 / 2023$ tăng $0,27 \%$ so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dj̣ch vụ có chi sổ giá tăng và 01 nhóm hàng có chi số già giàm. CPI bính quân Quỳ II/2023 tăng $2,41 \%$ so với cùng kỳ nảm trướ; binh quàn 6 thảng đầu nẳm tång $3,29 \%$ so với cùng kỳ nảm trước. Lạm phát co bản thảng 6/2023 tăng $0,24 \%$ so với tháng trước, tăng 4,33\% so với củng kỳ năm trươc. Bỉnh quân 6 tháng đầu năm 2023, lạm phât cơ bản tuăng $4,74 \%$ so với cùng kỳ nấm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng $3,29 \%$ ).

Biểu đồ 2: Tốc độ tăng CPI của các năm giai đoạn 2016-Quy II/2023

(Nguon: Töng cuc thoing ke)
Trong năm 2022, diễn biển giá xảng dẩu thể giởi rất phức tạp, tã̃ng rất mạnh, tảc động lợn tởi giâ xầng dầu trong nước. Giâ xâng dầu trong nưỡc phài điểu chính 34 đọt. Sau cac đọt điểu chinh. giâ tång khoảng $28 \%$ so với cùng kỳ năm trước nhưng vẵn thẳp hơn nhiểu so với mức tẵng chung của thế giờ do Viẹt Nam đã sừ dụng lînh hoạt quỵ bình ổn xăng dẩu và giảm thuể, phỉ để kiềm soảt giả xăng dẩu. Bển cạnh đơ, việc kiểm soát thành công lạm phát trong nảm 2022 côn cô nhû̀ng nguyên nhán khác nhur: bâo đaim được việc sản xuất cung úng mặt hàng lương thực, thực phâam nẳm 2022. đặc biç̣t giả thịt heo giàm 10,58\% so vởi nâm trườc, một số dịch vự do Nhả nước quản lŷ tả̉ động lớn đến lạm phát chura tảng già nhur dụ kiển, chảng hạn học phí đäng lê phâi tăng từ năm 2021 theo nghi đjinh 81/2021/ND-CP ngày 27/08/2021 của Chính phú, thay vào đó ban hânh Thỏng báo sổ 300/TB-VPCP ngày 31/07/2023 về kêt luận cuộe họp dụ thào Nghị định sưa đởi Nghi định 81/2021/ND-CP về việc khồng tâng học phi giai đoạn 2023-2024.

Nhận định vể áp lực tăng lạm phát trong năm 2023, Tồng cục thóng kê cho biết nhợng năm gẳn đây Quốc hội thường đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới $4 \%$, nhumg năm 2023 Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới $4,5 \%$, điểu này cho thấy áp lực lạm phát trong năm 2023 rát lợn. Áp lực tăng lạm phát nảm 2023 đến từ việc Trung Quốc dỗ bô Zero COVID, nhu cầu hàng hóa tại Trung Quốc sẽ tăng mạnh, đẩy giá hảng hơa thế giới tă̆ng cao, trong khi Việt Nam nhập khả̉u hàng hơa đả̉u vào nhiểu nễn ành hưởng lơn tỡi lạm phát trong nước. Bên cạnh
 điện bân lè bình quân hiệnn hành từ ngày 04/05/2023, tăng lương co sờ từ 01/07/2023 sẽ tậ thêm áp lực lạm phát cho nển kinh tế. Yếu tố thuận lợi trong kiểm soát lạm phát năm tới là việc cắt giàm thuế bảo vệ môi trương với xẵng dằu trong năm tới sể làm giàm áp lục lậm phàt.

Lạm phát Quỳ II/2023 được kiềm soát ở mưe dưởi 4,5\% theo muc tiéu cùa Qub̂e hội, tuy nhiên thách thưč để kiểm soát lạm phảt binh quân nâm 2023 đạt mục tiêu Quốc họi đề ra trong bối cảnh lam phát đang có xu hướng tăng tai nhiều nền kinh tế trên thế giới là rất lởn. Nếu lạm phát tại Việt Nam tăng thi càc logai chi phi cúa EVNFinance, bao gồm cá chi phí trà lương ngưới
lao động, chỉ phi bảo trì, chì phí tài chỉnh và chi phi quản lỳ khảc dự kiển cỏ thể sẻ tăng, tâc động, mang tới nhừng khỏ khân nhát định EVNFinance phaii dối mặt trong việc triển khai hoạt Oọng kinh doanh, bàm sât mục tièu đã để ra.

Đé̉ hạn ché̉ sự ành hường của rưi ro vể lạm phăt, Ban Lânh đạo Công ty đả lén kể hoạch. kịch bán chi tiêt để ưng phỏ, trong đó chú trọng tiết giàm chi phi hoạt động, tổi ưu hỏa nguồn vốn cûng nhur linh hoụt sừ dụng trang thiết bị và nhân lưc để giâm tai ậ lưc trong trự̛ng họ̣p lạm phát có khả năng gia tằng.

## 2. Rûi ro vè̉ luật phấp

Lĩhh vực tâi chinh, tiển tệ là mẹ́t linh vực nhạy câm, chịuu sự điểu chình bởi nhiểu vân bản pháp luật, có quan hệ và ành hượng sầu rộng đến bản thân các tổ chực tîn đưng và đển nhiều đối tượng khách hàng, tằng lớp trong xã hội. Trong khi đó, Việt Nam đang trong quá trinh mờ cửa vả hội nhạ̀p với nển kinh tế thể giới choo nển hệ thồng văn bản pháp luật của Nhà Nước không ngưnng đự̛c chính sưa, bổ sung, ban hảnh mới để hoản thiệ̣n cho phù hợp vơi thông lệ quốc tế vâ cam kết cùa Việt Nam. Viẹ̆c áp dụng không kịp thởi, không chînh xác các văn bàn pháp luật để điều chình sẻ̉ dả̃n đến rưi ro vể mặt luật pháp đối vợi Ngấn hàng.

Khối Phàp ché và Tuân thù cûa EVNFinance tham gia đầy đû và kiềm soảt cùng như phối hợp chặt che với câc phông, ban khâc trong quá trình xây dụng vả ban hảnh cảc quy trinh, quy định, các chính sảch, sân phả̀m,... nhằm đảm bảo hoạt đọngg cuaa Công ty tuân thủ các quy dịnh hiện hảnh, cập nhật cảc quy định mới đởng thởi nắm bắt đã̀y đư, nhanh chóng các quy định pháp luật dự kiển sẽ̉ ban hành. Bên cạnh đó, EVNFinance cûng luôn chủ động trong việc đông gơp xãy dựng ỷ kiển đối với câc dự thảo vãn bản pháp luật, chú động kiến nghị với Cơ quan Nhà Nước có thầm quyền sữa đối nhồng bất cập, mẩu thuẳn, chờng chéo trong câc vã̃n bản phảp luật.

## 3. Rüi ro đặc thú

Là một Tổ chực tîn dụng phì ngân hàng, ngoài các rùi ro nêu trên, EVNFinance cô khà nẳng đối mặt với một số rùi ro đặc thù ngành như sau:

## * Rûi ro tín dụng

Hoạt đọng tín dụng lă hoạt động chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cưa một tố chức tin dụng. Rủi ro tín dụng là khà năng xảy ra tồn thất trong hoạt dộng của công ty tài chính do khách hàng hoặc đổi tâc không thực hiẹ̣n hoạc không có khà năng thực hiện nghia vư cuia minh theo cam kett.

Đé̉ quàn lỷ rùi ro tín dụng Công ty sử dưng cấc cồng cụ: xây dụmg chính sách và ban hành câc quy định liên quan đến công tả́c quản lý rưi ro tín dụng: xây dụng các quy trinh tín dụng; thực hiện rà scát rưi ro tín dụng: xåy dựng hệ thống xệp hạng tịn dưng và phân loại nơ;: phân cấp thầm quyèn trong hoạt động tin dụng.

EVNFinance dã duy trì một chinh sách quản ly̌ rüi ro tín dụng nhằm đâm bào nhờng nguyên tỉc co bän sau: thiết lập một môi trương quàn ly̆ rùi ro phû họp; họ̣t động theo một quy trinh cáp tin dưng lảnh mạnh: duy trì một quy trinh quàn lý, đo lương và giâm sât tín dụng phù hợp, và đảm báo kiếm soảt đằy đư đối vơi nùi ro tín đụng.

EVNFinance tiển hânh xêt duyệt tin dưng qua nhiều cấp đẻ̉ đản bảo một khoân tín dụng dược xem xét một cảch độc lập; đổng thời phé duyẹ̆t các khoản vay được thục hiện trên cơ sờ hạn mực tin dưng dượ giao cho tìmg cấp có thẩm quyền. Bên cạnh dô, mô hinh phể duyệt tin đụng của Cồng ty có sư tham gia của Hội đồng tin dụng để đảm baio hoạt đọ̀ng phê đuyệt tin dụng được tập trung vợi chất lự̛̣ng cao nhắt.

## * Rūi ro thị trường

Rùi ro thị trừ̛̀ng là rüi ro do biên đọ̀ng bất lọi cuaa lâi suất, tỳ già và giá chưng khoán trên thị trương. Rüi ro thị trường bao gồm:
 giầy tờ có già, cong cụ tài chinh cơ lăi suắt, sân phâm phải sinh lâi suắt trên sô kinh doanh của Công ty:

- Rüi ro ngoại hối là rüi ro do biển đọ̀ng bất lọi cưa tỹ giá trên thị trường khi Công ty có trang thäi ngogai tệ;
- Rüi ro giá cổ phiếu là ruì ro do biên động bắt lçi của giá cố phiếu trẽn thị trường đối với gỉa trị của cổ phiếu Cóng ty;
EVNFinance đã xây dựg và ban hành đây đủ hệ thống các văn bản chînh sách, quy định, quy trinh về quản lỳ rưi ro thị truờng, thiếl lập hệ thông hạn mức đế quân lý, đổng thởi câc hạn mức ruì ro được rà soát tối thiểu dịnh kỳ̀ hàng năm. Công tác đo luờngtheo đõi/kiểm soát/háo cáo rùi ro thị trường được thực hiện hàng ngày, đàm bảo tuân thứ các giỡi hạn theo quyết định cưa Ngån hàng Nhả nước Việt Nam cûng như quy định nội bọ̉ cuaa EVNFinance và hạn chể tối đa cả́c tồn thất, rüi ro cho Công ty.


## * Rūi ro lãi suất trên sổ ngân hàng

Rüi ro lăi suất trển số ngån hàng lâ rùi ro do có những sự thay đổi vè lâi suất có ảnh hurờng đên giá trị của cảc công cẹ tâi chính. Công ty sẽ có nguy cơ chịu ruii ro lâi suất do syr không tưong xưng hay chễh lệch giữa ngảy dáo hạn họ̣̆c ngày xảc định lại lâi suất của tài sản, nơ phải trả và các cồng cy ngoại băng trong một giai doạn nhắt định.

Từ đầu năm 2020, Ngãn hàng Nhà nước đà và đang triển khai các giài phấp điểu hành nhằm góp phần tháo gô khó khăn, thúc đầy phục hởi sàn xuât kinh doanh, hở trọ nèn kinh tể, giàm thiểu tăc động cùa dịch Covid-19. Bảm sàt Nghị quyét cùa Quốc hội, chi đạo của Chinh phủ, Thứ tướng Chính phú, Ngân hàng Nhà nước Viȩ̣ Nam điểu hành chính sách tièn tệ và hoạt động ngạan hàng chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quà, phối họp hài hòa, hơp lý, chặt chẽ với chính sách tải khóa và cảc chính sách kinh tế vì mô khác nhẳm góp phàn kiềm soát lạm phàt, ổn đọnh kinh tể vì mô, thị trương tiển tệ để phấn đả̉u giàm lâi suắt cho vay đối với doanh nghiĉ̣p, nguời dân, hổ trợ phục hời tảng trương kinh tể. Tảng trương kinh tế trong nước còn nhiểu khơ khăn, lạm phát đượ kiểm soát, thanh khoàn cũa cảc tổ chức tîn đụng, chì nhănh ngân hàng nước ngoài được đảm bảo. Do đó, để tiếp tục thực hiện chù trương của Quớc họ̉i,
 doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cặn vốn, gôp phàn phục hôi sản xuát kinh doanh, Ngân hảng
 hiện mực lãi suất cho vay bình quần đâ về ngường $8 \% /$ năm, giàm $3 \%$ so vợi thới điếm cuối
nåm 2022. Nhừng thay đồi chinh sách vĩ mô hoản toãn cỏ thẻ dẵn đễn khả nảng thiĉu chù động cùa Công ty trong việc đối phó vơi rùi ro bơi nhừng thay đổi của lâi suî́t trển thị trường và làm giảm thu nhập cuaa Công ty so với dự tinh ban đâu.

Để quaan lỳ rùi ro lâi suất trên số ngần hàng, tại EVNFinance đa xày dựng quy định nội bộ để quàn lý rüi ro lăi suất thông qua việc đưa ra các dự báo vể mức độ biến đọ̉ng về lâi suất trong một thời kỳ, dựa trên số liệu thống ké lâi suất trong danh mục của EVNFinance, có tinh đe̛ñ chỉnh säch hiện hành vả xu hướng quân lý thị trừ̛̛ng tiển tệ của Ngần hàng nhà nước, cûng như dụ báo các chi sồ kinh tế vĩ mô và thị trừng.

## * Rüi ro hoạt động

Rùi ro hơat đông là rùi ro có thể xuất hiện trong hằu hết cẩc hoạt động của một tố chức tín dụng và rát khó lường. Rưi ro hoạt động có thể xày ra do các quy trinh nội bộ quy định không đầy đư, hoặc có saii sớt, hoạ̣c do yếu tổ con người, do các lổ, sư cố của hệ thống hoậc do các yếu tố bên ngoải.

Đế ngãan ngừa và hạn chế ruì ro hoạt đọ̃ng. EVNFinance kiểm soảt thường xuyên đânh giã tînh tuân thủ, tỉnh đầy đũ, phú họp của quy trinh, quy chê, cùa căc hoạt động nghiệp vụ cūng như cảnh báo rưi ro của cảc bộ phạ̀n tác nghiệp vả thưởng xuyền cập nhật câc phương
 ban hành Quy định vể bộ lỗi vi phạm tác nghiệp áp dụng cho tất cả các cấp hoat động cua EVNFinance, để ngẵn ngừa vả giàm thiếu tất cả các rùi ro hoạt động có thế xày ra.

## * Rüi ro thank khoăn

Rưi ro thanh khoàn là rùi ro xảy ra khì tố chưc tín dụng không cơ khā năng thực hiện các
 đê thực hiẹ̉nn nghiัa vụ đó.

Công tác quản lý rùi ro thanh khoàn cuaa EVNFinance luôn tuân thú nguyên tăce: Tuân thư nghiêm ngặt cảc quy định của Ngân hảng Nhà nước vể tỳ ḷ̣̂ khả năng chi trà và thanh khoàn trong hoạt động cùa tổ chức tín đụng; Hiện đang từng bước dảp ưng các chuàn mực vể tỳ lệe khà năng chỉ trả và thanh khoàn trong hoạt động cúa tổ chức tin dụng theo tiêu chuẩn quốc tế; Thương xuyên theo dơi, phân tích tâi sản val cóng nộ theo kỳ đáo hạn thục té̛; quy định chặt chẽ các giói hạn rùi ro thanh khoản theo quy định nọi bồ của Công ty.

Hội đồng Quàn lý tải sản $\mathrm{N} q$ - Có (ALCO) xấy dựng cảc kể hoạch thanh khoán ngán hạn, đải hạn, phơng ngưra cho cảc truờng hợp diễn biễn xắu cuaa thị trường ành hưởng đến nguồn vốn của EVNFinance.

## * Rüi ro tập trung

EVNFinance thực hiện quàn lỳ rùi ro tụ̆p trung đối với hoạt dộng cấp tin dụng và hoạt động giao dịch tự doanh theo quy định cúa Ngân hàng Nhà nưởc.

Đối vỡi họ̣t đọng cấp tin đụng. EVNFinance thiết lập càc giơơ hạn tín đưng theo sàn phẩm, ngànhh, khách hàng và nguười có liên quan của khách hàng để đảm bảo đuy trì một danh mục cấp tîn dụng đa đạng, không tạ̀p trung cao vảo một nhỏm sàn phầm, ngành hoạc khách hảng.

Đoối với hoạt động kinh doanh khäc, EVNFinance xảe định hạn mưc giao dịch theo đối tà̀c giao dịch, sản phẩm và loại chùng khoán để đàm bảo mức độ da dạng và múc độ tương uâc phû họp, tränh tập trung tại một đối tưọng khảch hàng hộ̣c sản phàm.

## * Rüi ro từ các hoạt động ngoại bảng

Hoạt dộng ngoại bàng của EVNFinance phàt sinh chủ yếu tữ cảc cam kết bảo lãnh thanh toàn, bào länh thưc hiện hợp đồng vả cạc cam kểt bảo lãnh khǎc.

Đối với họat động bảo lẫnh nơi trè̀n, rùi ro phát sinh khi phia khảch hàng, đối tác không thục hiện hoậc thục hiệ̣n không đầy đù câc nghià vụ taì chính đã cam kết. Khi đơ EVNFinance sê thay mạt khäch hàng thanh toán, thục hiện hợp đồng vâ câc cam kết với các bên. ghi nhặn khoàn nợ bắt buọ̣c đối với khách hàng, đối tác và hạch tơan nội bàng các khoán vay nảy.

Để giàm thiểu rùi ro từ các hoạt đọ̀ng ngoại bàng. EVNFinance thiĉ́t lập và quản lý, giám sât hàng ngày câc hạn mức đối tấc, khảch hảng theo sản phả̉m, kỷ hạn nhẳm đảm bảo phù̀ họ̣p tý lệ rüi ro cuia Công ty.

## 4. Rüi ro về đọt chào bán

Vơi diễn biến phức tạ̣ cưa tinh hình thế giới cûng như nhông dụ báo thận trọng cũa các chuyên gìa vể tỉnh hình kinh tể của Việt Nam nảm 2023, bển canh việc thỉ trương chửng khoán côn có nhợng bất ổn đâ it nhiểu có những tạ́c động đển tảm lý nhả đầu tư, khiến nhả đảu tư sẽ thạ̀n trọng hơn trong việc đưa ra caic quyêt định.

Đọt chào bân cổ phicúu cuas EVNFinance sẻ phụ thuộc vào diển biến tỉnh hinh thị trường chứng khoán tại thởi điển chính thức chảo bản, cảc yếu tố kinh tê vĩ mô, tâm lỳ cùa cảc nhà đầu tư công như sự hấp đẫn vớn có cùa cổ phiếu EVNFinance. Để thuyết phục đưọ̣c cảc nhà đẩu tư đạ̀t niĉ̉m tin và mua cổ phiếu phát hành thèm thi EVNFinance phài cho tháy được hoat đ̧̧̀ng kinh doanh ồn định, có mưc tiêu, chiến lượe rổ ràng và tiêm nāng tăng trương cưa Công ty trong thời gian tới.

Trong trương họ̣p số tiền huy động không đạt được kể hoạch, Họi đồng quân trị Công ty sẽ̃ nỗ lực trong việc thực hiện kể hoạch sừ dụng vốn đâ trỉnh bảy vỡi cổ đồng bằng câch huy
 đượ ĐHĐCD thông qua.

Nguồn vốn thu dược từ đọt chào bán sê đê phát triễn quy mô dịch vụ tâi chính. Nhûng rùi ro phát sinh trong việe sứ dụng vốn thu đượe tữ đọt chào bản có thể bắt nguổn từ việe quain ly̆ không tốt nguồn vốn huy động hợ̣̣c sụ̣ triển khai chạ̀m tiễn độ hoặc không đüng các mục đich phát hănh đả đề ra. Để hạn ché nùi ro này. Công ty sê thường xuyên giám sát và quản lý só vón huy động và việc triển khai sừ dụng vốn thu được tữ đọt chào bán.

## 5. Rüi ro pha loâng

Sau khi phát hảnh thém cổ phiếu, tồng số lượng cổ phiĉ́u đang lưu hành của Công ty sẽ tâng lên, điều này sê dằn tời rùi ro pha loăng cổ phiếu, cụ thể lả giá trị sồ sách trẻn mỡ cồ phiếu
 hiện tự̛̣ng nạy là do sổ lượng cố phiểu tâng lên trong khi doanh thu, lọ̣i nhuận của Công ty chura thê tăng tương ưng. Nhả đảu tư cần lưu ý đển rüi ro này, c̣̣ thể nhự sau:

* Rủi ro pha loãng già trị sổ sách trèn mỗi cổ phié́u

Tổng số cố phiḉu dự kiển phát hảnh: $351,064,031$ cố phiếu
Giá số sách cổ phié̉u cuaa Công ty sau khi pha loãng được tính theo công thứe sau :

Giáa co phiéu sau khi phaloäng

Vôn chu sà hir̂u
Tồng số có phiếu sau khi chào hán

Sau khỉ hơan thành đợt cháo bân, giá trị số sách mỡ cồ phiếu EVF sê có thể bị thay đối, với giả định ngày 30/09/2023, Công ty hoản thành đọt chào bản với số lự̛̣ng cố phiểu chảo bán thảnh công là 351.064 .031 cổ phiĉ́u (chiếm $100 \%$ tổng sốlự̛̣ng cổ phiếu chào bán) vả càc chi tiéúu taì chình khác không thay đồi. Giá trị sổ sách một cổ phiĉ́u nåm 2023 cùa Công ty trước và sau phát hành dự kiến nhur sau:

| STT | Nội dung | Già trị |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Lẹi nhuận sau thuể thu nhập doanh nghiç̣p năm 2023 (dự kiến) (triệu VND) | 448.000 |
| 2 | Vốn chù sở hữu tại thờ điểm 31/12/2022 (triệu VNĐ) | 4.335.080 |
| 3 | Vốn chư sở hữu khi không chảo bán cố phiếu nám 2023 (dự kiénn $)(3)=(1)+(2)($ triệu VNĐ) | 4.783.080 |
| 4 | Sồ lượng cổ phiếu lưu hảnh vào thời điểm chào bán (cổ phiếu) | 351.064 .031 |
| 5 | Số lượng cổ phiếu chảo bân thêm ra cồng chủng (cồ phiếu) | 351.064 .031 |
| 6 | Số lự̛̣g cố phiếu sau khi chảo bán $(6)=(4)+(5)$ (cồ phiếu) | 702.128 .062 |
| 7 | Vốn chủ sở hữu sau khi chào bán cổ phiếu (dự kiễn) (triệu VND) | 8.644 .784 |
| 8 | Giâ trị sổ sách mọ́t cồ phiếu năm 2023 (dụ kiến) khi khồng chảo bán cổ phiễu $(8)=(3) /(4)(V N Đ)$ | 13.625 |
| 9 | Giáa trỉ số sách một cổ phiếu nâm 2023 (dụ kiển) sau khi chào bán cô phiếu (9) $=(7)(6)$ (VND) | 12.312 |

Giá trị sổ sâch cuua mỗi cố phần EVF trong nåm 2023 sau khi Cỏng ty chào bán cố phié́u ra công chúng (tảng tổng số lượng cổ phiếu lưu hảnh trong nâm 2023) giàm tữ 13.625 đồng/cổ phiếu xuống 12.312 đồng/cồ phiếu (giäm $9.63 \%$ ) so vỡi trong trừ̀ng hơp Công ty khồng thực hiện chào bán cố phiếu.

* Rủi ro pha loãng thu nhập trèn mồi cỗ phiếu (EPS) Công ty sau khi chào bán

Sau khi phát hành thêm cổ phiếu thi số lự̛̣ng cổ phiếu sê tâng lên, trong khi tớc độ tăng trưởng của lọì nhuận cơ thể chura tăng kịp tương ửng. Diều nảy sẽ̉ ành hưởng tới chi số thu nhập trên mỗi ồ phần (EPS).

EPS điều chinh sau khi phàt hành cồ phiễu đự̛̣c xác định theo cỏng thùc sau:

> Luri nhuân sau thué

EPS dien chinh
Só̉ lerong có phiéu đang luru hủnh binh quầ trong kỳ
Vidu:
Với già đinh ngày 30/09/2023. Công ty hoản thành đọt chảo bán vói số lự̛̣g oô phiếu chào bán thành công là 351.064 .031 cổ phiếu (chiếm $100 \%$ tồng sốlự̛̣ng cồ phiếu chảo bán) vả cảc chi tiêu tâi chính khả̀c khỏng thay dồi, EPS cua Công ty trước và sau phát hảnh dự kiễn nhu sau:

| STT | Nọi dung | Giia tri |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Lọi nhuận sau thuế thu nhạ̣p doanh nghiệp cùa Công ty dự kiến năm 2023 (triệu VND) | 448.000 |
| 2 | Sở lượng cố phiếu lưu hành trơớc phảt hành (cố phiĉ́u) | 351.064 .031 |
| 3 | Số lượng cồ phiếu chảo bản thêm ra công chúng (cồ phiếu) | 351.064.031 |
| 4 | Số lượng cồ phiếu lưu hành sau khi chảo bản $(4)=(2)+(3)$ (có phiéu) | 702.128.062 |
| 5 | Số lự̛̣ng cổ phiếu lưu hả̉nh bình quân trong kỳ sau khi phát hành $(5)=\{(2) \times 9+(4) \times 3\} / 12$ | 438.830 .038 |
| 6 | EPS năm 2023 (dưr kiến) trước khi chảo bîn $(6)=(1) /(2)$ | 1.276 |
| 7 | EPS nåm 2023 (dự kiến) sau khi chào bán (7) = (1)/(5) | 1.021 |

Thu nhập trên mổi cố phiĉ̉u trong nâm 2023 của EVFinance sau khi Công ty chảo bán cố phiếu ra công chûng (tăng tồng sổ lương cố phiếu lưu hành trong nầm 2023) lả 1.021 dổng/cổ phiểu, giàm $20 \%$ so với trong trương hợp Công ty không thực hiện chào bain cổ phiĉ́u. Tuy nhiên, việc EPS đự kiénn năm 2023 điêu chinh giàm chi là nhát thới, vỡi nguồn vṓn thu dược tữ đơt phát hảnh thì hoạt đōng kinh doanh của EVNFinance trong thời gian tơi kỳ vọng sê dạt được những hiṣ̂u quà nhắt định và tạo đượe sự tăng trương EPS trong nhợng năm tiếp theo.

## * Rūi ro pha loãng về ty̆ lệ nắm giầ và quyển biểu quyết

Việc phát hành một lượng lơn cổ phiếu ra thị trương cho cồ đông hiện hữu (351.064,031 cố phiĉ́u) tạo ra một lự̛̣ng cung lỡn trên thị trương và cò thể vượt quà khả nång hấp thụ cùa cổ đông. Đối với các cồ đông tứ chối quyè̀n mua, tỳ lệ sở hữu cổ phiếu hay quyền bô phiếu của
 trong đot phát hành này (so với thời điển trước ngày chớt danh sách thụcc hiện quyè̀n mua cổ phiểu phát hảnh thêm má cổ đơng có).
6. Rüi ro quăn tri công ty

Rüi ro quản trị đối với mỗi doanh nghiệp có thé phát sinh do 2 nguyên nhản chinh (i) sự thiêúu hụt, chura đượe bủ đấp kịp thời cưa một hợ̂c nhiểu cán bọ̉ lănh đọo chủ chốt vã (ii) sự hải hơa lọi ich và traich nhiệm gị̛a càc cáp quàn trij. Để hạn chể rüi ro quain trij. Công ty tuân thù chặt chê các quy định vể quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chưng khoân, Luậ Các tố chứe tin dưng, các vẵn bàn hưởng dản thi hành vả chế độ bảo cáo, công bổ thông tin theo quy định pháp luăt.

Đọ̣t phát hảnh tâng vốn lần này, làm tăng quy mô tải sản, nguồn vồn, triển khai các hoạt động các đự án mờ. Trén cơ sờ đọi ngû quân lỳ có nhiểu năm kinh nghiệm trong ngành. Công ty đả và đang khẳng đijnh uy tín trên thị trường. Đối với đơt phát hành nảy. Ban quân trị Cồng ty đả đề ra phưong án tăng vốn khả thi và được Đại hội đồng Cồ đông của Công ty thông quan,
 Công ty. Do vạ̀y, có thể tháy rùi ro từ hoạt động quàn trị cưa Công ty là không lớn.

## 7. Rüi ro khàc

Ngoài câc rừi ro kể trên. Công ty cùng có khà năng gặp phải các rûi ro khâc nhur thiên taí dịch bệnh, hơa hợn,... là nhờng rùi ro bắt khà kháng, nếu xăy ra sê gày thiệt hại cho tài sàn, con người và ành hưởng đển tinh hình hoạt động chung cuua Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rùi ro nảy, Công ty đâ có các phuơng àn phòng ngưa giûp giàm thiếu cảc thiṣ̂t hại như mua bảo hiểm cho các tài sàn và̀ bảo hiểm con người vả láp đạt cảc hą̣ thống cứu hỏa tại vân phơng đởng thời tuyên truyển phờng cháy chỡa cháy và cảc biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khàc.
(Phản dưởi cuia trang náy duạ̛c cố tinh đê trống)

## III. CȦC KHȦI NIEQM VȦ CȦC CHỮ VIĖT TÁT

1. "Bãn caio bạch": Tai liệu hoặc dừ liệu diện từ công khai những thồng tin chính xâc, trung thục, khäch quan liên quan đển việc chảo bản hoặc niêm yết chưng khoán của tổ chưc phát hành.
2. "Cổ phiếu": Chựng khoán xàc nhạ̀n quyền và lọi ich họp phấp cúa ngư̛̛i sớ hợu đối với một phằn vốn cồ phần cuua tồ chừc phát hành.
3. "Cổ đông": Cẩ nhân, tổ chức sữ hữu it nhắt một cổ phẩn cùa công ty có phằn.
4. "Cồ tứe": Khoàn lçi nhuận rơng được trá cho mỗi cổ phần bả̉ng tiển mặt họ̣̣̆c bẳng tài sàn khác.
5. "Điểu lệ Cống ty"; Diều lệ Công ty Tãi chính Cổ phần Diện lực.
6. "Đại hội đồng cổ đông": Đại hội đồng cổ đông cúa Công ty Tâi chỉnh Cồ phần Điẹ̀n lực.
7. "Hội đồng quàn trị": Hội đồng quản trị của Công ty Tài chinh Cố phấn Điện lực.
8. "Ban kiểm soát": Ban kiểm soát cua Cơng ty Taii chinh Cố phần Đị̣̂n lục.
9. "Ban Điều hành": Ban Diểu hành của Công ty Tài chinh Cổ phà̉n Điện lực.
10. "Vốn điều lệ": Vốn do tất cả câc cổ đông đơng góp và quy định tại Điểu lệ.
11. "Tồ chức phát hành"; Công ty Tải chính Có phần Diện lực.
12. "Tổ chực tư vấn": Công ty Cố phàn Chừng khoán Nhắt Việt.
13. "Tồ chứce kiểm toân": Co̊ng ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst \& Young Viẹt Nam.
Các từ, nhỏm từ được viêt tắt hoặe đượe nhắc lại nhiều lần trong bản cáo bạch này có nội dung nhur sau:

- BCTC
- BĐН
- BKS
- CBNV
- CĐ
- CDL
- CMND
- CNTT
- Cóng ty/EVNFinance/EVF
- CP
- CPI
- CTCP
- CT HDQT
- DT
- DTT
: Báo cåo tài chính
: Ban Điều hảnh
: Ban kiếm soát
: Cán bộ nhân viên
: Cố đông
: Cố đơng lơn
: Chửng minh nhân dân
: Cỗng nghệ thông tin
: Công ty Tải chinh Có́ phần Điện lực
: Cốphiếu
: Chi số giá tiēu dùng
: Công ty cồ phẩn
: Chü tịch Hội đồng quản tri
: Doanh thu
: Doanh thu thuà̉n
- ĐНDCも
- DVT
* GDP
- Giấy CNDKDN
- GPHD
- GTCL
- HDQT
- KTT
- LNST
- MTV
* NG
- NHNN
- PTGD
- TBKS
- TCKT
- TCTD
- TGĐ
- Thuế TNCN
- Thuế TNDN
- TMCP
- TNHH
- TP
- TSCD
- TVBKS
- TV HĐQT
- VCSH
- VDL
- VND
- VSD
* UBCKNN
: Đại hội đờng cố đông
: Don vịtính
: Tống sán phằm quéce nội
: Giảay Chưng nhận đảng ký doanh nghiệp
: Giấy phép hoat dồng
: Già trị cón lại
: Hội đổng quản trị
: Ké roân truờng
: Logi nhuận sau thuế
: Một thành viên
: Nguyèn giá
: Ngân hàng Nhả nước Việt Nam
: Phơ Tồng Giám đốc
: Trường Ban kiểm soât
: Tổ chữe kinh tế
: Tổ chứe tín dụng
: Tổng Giám đốc
: Thuế Thu nhập cá nhân
: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
: Thương mại Cố phần
: Trích nhic̣̀m hữu hạn
: Thảnh phố
: Tài sán cố định
: Thảnh viển Ban kiểm soát
: Thành viên Hội đồng quản trị
: Vốn chú sờ hữu
: Vồn điểu lẹ̃
: Bỏ̉ng Việt Nam
: Trung tâm Lưu ký Chùng khoán Việt Nam
: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước


## IV. TINH HINH VÀ ĐĄC ĐIEM CU̇A TO CHÚC PHȦT HÃNH

1. Thông tin chung về Công ty

- Tèn đằy dù
: CÔNG TY TȦI CHINNH CÓ PHȦN ĐIẸN LƯC
- Tên viết bẳng tiểng nướe ngoaii: EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : EVN FINANCE
- Logo của Công ty


## EVNFINANCE

- Đía chi trụ sớ chính : Tầng 14. 15 vả 16 Thấp B. Tòa nhà EVN, Số 11 Cưa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Dinh. TP Hà Nội. Việt Nam.
- Điện thoại : 024. 22229999
- Số Fax :024. 22221999
- Website : www.evnfevn
- Mã cổ phiếu
: EVF
- Sàn niêm yết
: HoSE
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Danh Hiển - Tổng Giảm đốc
- Giấy CNĐKDN: Só 0102806367 do Sở Kể hoạch và Đầu tur TP Hà Nội cấp lằn đầu ngảy $08 / 07 / 2008$, thay đố lần thứr 17 ngày $11 / 07 / 2023$.
- GPHĐ Sô 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 do Ngân hàng Nhả nước Việt Nam cáp.
- Vốn điểu lệ đăng kỷ : 3.510 .640 .310 .000 đồng (Ba nghin năm trăm mười ty̌ sáu tram bổn mưở triệu ba trăm mưới nghìn đồng)
- Vổn điểu lệ thực góp : 3.510 .640 .310 .000 đồng (Ba nghin nâm trăm mười tý sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đởng)
- Ngảnh nghề kinh doanh: Theo Giầy CNĐKDN số 0102806367 do Sở Kể hoạch và Đà̀u tư TP. Hà Nội cắp là̀n đầu ngày 08/07/2008, thay đối lần thứ 17 ngay 11/07/2023, ngành nghề kinh doanh của EVNFinance bao gṑm:

Bảng 1 : Ngành ughề kình doanh của Công ty Tài chính Cồ phần Diện lực

| STT | Mã ngành | Tên ngành |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\begin{gathered} 6499 \\ \text { (Chinh) } \end{gathered}$ | Hoạt động dịch vy tài chính khàc chưa đự̧̣c phân và̀o đâu (trừ bào hiếm và băo hiếm xầ hội) <br> Chi tiêt: A. Huy động vổn: a. Nhận tiền gữ cuia tổ chức; b, Phàt hành chừng chi tiền gurì, kỳ phiéúu, tín phiếu trâi phiếu để huy động vốn của câc tổ chức; c. Vay vổn cūa cảc tổ chức tài chînh, tín dụng trong nước, ngoai nước và cảc tổ chưưc tài chinh quốc tế; d. Tiếp uhận vốn uy thảc cùa Chinh phữ, cùa câc tổ chứe và câ nhân trong và ngoài nườc. C. Mớ tài khoàn và dịch vụ ngân quy̆: a. Mợ tài khoàn:- Đượ mờ tài khoàn tiền gữi tąi Ngân hàng Nhả nước nơi Công ty tài chính cổ phần Điện lữ đặt trư sồ chinh và |


|  |  | các ngân bàng hoạt động trên lânh thổ Viẹt Nam. Việc mở tà khoản tiển gữi tại ngân hàng ngoài lãnh thồ Vięt Nam phaii đurơe Ngàn hàng Nhà nưức cho phép. - Công ty tài chính cố phần Đị̣̂n lực có nhận tiền gữi phăi mở tài khoān tại Ng gân hàng Nhà nước và đuy trì tại đó số dư binh quân hhông thấp hơn mức quy định cuaa Ngân hàng Nhà nước. b. Dịch vụ ngân quỹ: Công ty tài chính cổ phà̀n Điện lữ đực thưc hiẹ̀n dịch vụ thu và phát tiền mẹ̆t cho khảch hàng. D. Cạc hoạt động hhác: - Góp vốn, mua cổ phần cuas các doanh nghiệp và cíc tổ chưre tin dụng khác. - Đhỉu tur cho các dự ân theo hợ đồng. - Tham gia thị trường tiền tệ. - Thưc hiện các dịch vụ kiểu hới, kinh doanh vàng. - Làm đại ly phát hành trải phiếu, cồ phiéu và câc loại giấy tố có già cho caic doanh nghiệp. - Dự̛̣ uy quyễn ahạ̀n uy thác, làm đaii lý trong các lình vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, bào hiếm và đầu tư, kề cà việc quàn tỷ tài sàn, vốn đầu tur cuia các tố chưe, cấ nhân theo hơp đờng. - Cung ưng cie dịch vụ tur vấn về agân hàng, tài chinh, tiên ṭ̣̂, đầu tư cho khách hàng, - Cung ứng địch vỵ bảo quain hiçin vạit quý, giấy tồ cô giâ, cho thuề tû két, cầm đồ và câc địch vụ khảc. - Kinh doanh, cung ưng dich vụ ngoại hối trèn thị trừng trong nưức trong phạm vỉ do Ngân hàng Nhà nước quy định. - Thưe hiện nghiệp vy bao thanh toân theo quy đjuh cüa Ngân hàng Nhà nước. - Maa, bán trài phié́u Chính phü, trái phiếu Doanh nghiệpt - Bào lânh phatt hành trài phičúu Chinh phư, traí phiĉ́u Doanh nghię̣p; |
| :---: | :---: | :---: |
| 2 | 6491 | Hoat dọng cho thue tai chinh (Eói với cáe ngành nghể kinh dounh cô điều kię̣n, Doanh nghiệp chi kinh doanh khi có đư điều kiện theo quy định cuaa pháp lug̣t) |
| 3 | 6492 | Hoạt đọng cắp tin dụng khác <br> Chi tiểt: B. Host đông tin đựng a. Cho vay, bao gồm cà cho vay trá góp, cho vay tiêu dùng. b. Chiêt kháu, tâi chiễt khâu, càm oố thượg phiếu và các giấy tổ có giá khác: - Cấp tín dung dưởi hinh thưrc chiết khâu, câm có thurơng phiếu, <br>  tail chinh cồ phàn Điện lự và các tồ chưc tin đụng khác đự̛̣c tail chiết khẩu, cẩn cố thương phiếu, trâi phiếu và các giầy tờ cô giá khaic cho nhau. c. Bâo lãnh bằng uy tín và khà năng tài chỉhh của mình đớ ị̛ wờ ngưởi nhận báo lânh. <br>  quy địh tại Diểu 58, Diêu 59, Diều 60 Luạt caćc Tổ chức tîn dưng và hường <br>  quy đinh cuaa Ngän hàng Nhă nước. ©. Phat hành thé tin dung. |

(Nguö̀n: Cồng thoing tìn quóc gia vé đãng ký doanh nghiẹp)

## 2. Quá trinh hình thành và phāt triển

- Ngảy 29/05/2008, Ban trủ bị thành lập Công ty đã tổ chức cuộc họp vâ thông qua viẹ̣c thành lạpp Công ty Tài chính Có phả̉n Điện lực theo Nghị quyét Đại hội đống cố đōng Công ty Taii chính Cố phìn Diện lự số $01 / \mathrm{NQ}-$ DHDCD/2008 vởi số vổn điều lệ 2.500 tŷ̀ đồng, có quy mô lớn trong hệ thống các còng ty tài chỉnh tại Việt Namn. Nhiệm vụ chînh lức đô cùa EVNFinance là đầu mối thu xêp vốn, quàn trỉ vốn cho câc đự án điện thuộc Tặp đoản Đị̣̂n lực Việt Nam và các đơnn vj thảnh viên, đổng thời cung cấp các sán phầm
địch vụu tài chính chuyên nghiệp cho cảc đonn vị trong ngành điện và các đơn vị thự̂c các thảnh phần kinh tế khác...
- Ngảy 07/07/2008, Công ty Tài chính Cổ phần Diện lực dược Ngân hàng Nhả nước Viẹ̃t Nam cấp Giắy phếp thânh lập và họat động sổ $187 / \mathrm{GP}-\mathrm{NHNN}$, với sử mẹ̉nh vā mục tiêu thu xếp vốn, quản lỳ nguồn vổn chuyên nghiệp cho Tập đoản Điện lưc Việt Nam.
- Ngày 08/07/2008, Só Kể hoạch và Dàu tur Thảnh phố Hà Nọ̀i đâ cáp Giây chímg nhận đăng ký kinh doanh số 0102806367 cho EVNFinance, vơi 03 cổ đồng sáng lập là Tập đoàn Điện lưc Việt Nam (EVN), Ngản hàng Thương mại Cố phẩn An Binh (ABBank), Công ty Cố phần Cơ Diẹ̀n lạnh (REE) và gà̉n 65.000 cổ đơng là tố chức và cán bộ nhản viên ngành điện.
- Ngây 01/09/2008. Công ty Tâi chính Cô phà̉n Điện lục chính thừc khai trương và đi vào hoạt động.
- Nhûng khách hàng đău tiên cuaa EVNFinance: Tập đoản Điện lục Viẹt Nam, Tống Công ty Truyển taii Điện Quốc gia, Ban Quăn lŷ Dự án Thůy điện Sơn La, Công ty Nhię̣t điện Uông Bí, Công ty Cổ phẩn Thưy điện Thác Mơ, Công ty TNHH MTV Biĉ̣n lục Ninh Binh, Công ty Có phần Nhiệt điện Phả Lại, Cõng ty Cổ phằn Thưy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty Cổ phà̀n Thúy điện Thảc Bảa, Tổng Công ty Điện lực miển Bắc...
- Nâm 2010, với mục tiêu trờ thânh đầu mối đấc lự trong việc quàn trị vớn vả thu xếp vốn cho Tập đoàn Điện lực Viẹ́t Nam cûng như cung cấp các sàn phả̉m dịch vụ tài chỉnh chuyên nghię̣p tơi các đơn vi khác, đến tháng 4/2010, Công ty chính thưc khai trương họ̣t động 02 chi nhánh tại thânh phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nầng, đảnh dẩu sự có mặt cưa EVNFinance tại 02 vùng kinh té trọng điển cưa đât nước. Cûng trong năm 2010, EVN Finance được Chinh phú giao là Co quan cho vay lại - khoàn vay ưu đải cho Dịr ân nhà máy Nhiệt điện Vình Tân 2, qua đó tựmg bước khẳng định thục hiện hiṣ̂u quả mục tiếu là đẩu mối quản trị vốn và thu xếp vốn cho Tạ̣ đoản Điện lực Việt Nam và cảc đơn vị thảnh viên, dằn khẳng định vi thế trên thị trường tài chinh trong nước.
- Näm 2012, trong bối cánh thị trương tài chinh đang cỏ sự tâng trường mạnh mẽ, cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các định chế tải chính trong và ngoải nước, nhận thức được tầm quan trọng cùa việc duy tri và phát triển thương hiệu, tạo niểm tin cho người tiêu đùng, Ban Lânh đạo và toản thể công ty luôn luôn phẩn đấu, nổ lục không ngùng để EVNFinance trở thành định chế tài chính hiệ̃n đại theo hướng hội nhập vễ quy mỏ, chất lựng và hię̣̂u quả̉, tâng trường, mang lại lọi ich cao nhất cho khách hàng và các cồ đông. Trong năm 2012, EVNFinance đã nghiễn cứu vâ triển khai đả̉u tư ưng dụng cóng nghệ mởi qua hẹ̣ thống ngân hàng lơi (Corebank), đồng thởi tiểp tục ừng dụng các module hữu hiệu nhằm hổ trơ đầy mạnh cung cấp cảc dịch vụu täi chính hiện đại.
- Năm 2018. EVNFinance đà cho ra măt thương hiệu EasyCredit, cung cáp sản phầm cho vay tiêu dùng. Đồng thởi EVNFinance chính thứe đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM tír tháng 08/2018.
- Nâm 2020, EVNFinance tăng vốn điều lệ lên 2.649 .812 .650 .000 đồng thông qua viẹc phất hà̀nh cổ phiếu đế chi trả cố tức nåm 2017.
- Nảm 2021, EVNFinance tâng vốn điểu lệ lên 3.047,076.280.000 đồng thổng qua việc phát hành cổ phiếu để chi trà cố từc nẳm 2018, năm 2019.
- Thảng 12/2021. EVNFinance đượ Sơ Giao dich Chúng khoàn Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuạ̉n nièm yêt cô phiếu trên sàn HOSE theo Quyết định số 702/QĐ-SGDHCM ngáy 21/12/2021.
- Năm 2022. EVNFinance đă thực hiện 02 lằn trà cổ tức cho các năm 2020 và 2021, nâng mức vốn đî̉̉u lệ cùa Công ty lên 3.510.640.310.000 đồng.
- Trải qua gẩn 15 nẳm hoạt động. vự̛̣ qua nhiều khó khãn do ành hưởng của khủng hoảng kinh tể vả bất ổn của thị trường tài chỉnh, EVNFinance đâa từng bược xây dựng nền móng vụ̂ng chấc, tạo dưnng được những kết quả trên nhiều bình diện.

Mộr số gììi thường và danh hiçûu cao qừ Công ty đã đọt đurq̣c trong thởi gian qua:


Giäl thurờng "Thurong hiẹ̀u chióng khoòn wy tîn nám 2009"


Bằng khen đã có thành tich xuát sằc góp phàn hooùn thänh nhiẹm vue Ngän häng näm 201 - -


Bà̀ng khen đã có thành tich xuât sấc trong cöng tä́ cuĩa Bó Cöng thurong


Huàn chroong Lao đông Hang Ba do Chui tich móve troo täng 2015


Top 10 Thurong hiẹu manh 2022
ngänh Dich vụ tài chinh

## Cüng một số giài thường danh hiṭ̂u Khảc Cöng ty dạt durg̣c:

- Top 30 "Công ty đại chưng chưa niêm yết hâng đẳu Việt Nam 2009";
- Thương hiệu nối tiéng quốc gia.
- 100 doanh nğhiệp tiếu biĉ̉u chào mững đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nâm 2009 .
- Bẳng khen của Tập đoàn Điện lựe Việt Nam năm 2009.
- Cờ thi dua đơn vị xuất sác cúa Bộ Công thương năm 2009.
- Bằng khen Bô Công Thuoong năm 2010, 2011,2014 và 2015.
- Bẳng khen cùa Tập đoàn Diện lực Việt Nam nẳm 2009, 2010, 2011 và 2015.
- Danh hiç̣u Tập thê Lao động xuất sằc ngảnh Ngân hàng - Ngân hảng Nhá nước nằm 2012, 2014 va 2015.
- Doanh nghiệp phát triển bển vûng năm 2014 và năm 2015.
- Có thí đua ngành Ngản hàng năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 của Tập đoản Điện lụce Viẹ̣t Nam.
- Danhh hiệu Tập thể lào động xuắt sắc năm 2017 của Tạ̣p đoàn Điĉ̣n lưc Việt Nam.
- Bằng khen năm 2017 cuia Tạ̣p đoàn Điẹ̃n lực Việt Nam.
- Danh hię̂u Tập thể xuất sắc ngành ngân hàng năm 2017.
- Huăn chương Lao động hạng Ba nhận năm 2017 vì đà có thảnh tích trong phong trào thi đua liên kêt xây dưng Nhà máy Thưy diện Lai Châu.
- Năm 2018: Cở thi đua của NHNN; Bả̀ng khen cua Thống đốc NHNN; Tộp thể lao động xuất sầc ngành ngẫn hàng.
- Nâm 2019, 2020: Tập thể lao động xuăt sắc ngảnh ngãn hàng.
- Thảng 2 năm 2023: Giaii thương Giao địch thị trương cạan biên tốt nhắt (Best Frontier Market Deal) cho giao dich phát hành Trái phiếu xanh.
- Tháng 3 năm 2023: Giài thương 'Giao dich của năm" IJ Global Awards 2022 do IJ Global trao tạ̊ng cho giao dịch phát hảnh Trái phićúu xanh.

3. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành

(Nguôn: Công ty Tài chinh Cô phàn Dièn lucc)
Hiện tại Công ty có trụ sự chinh ờ Ha Nội và hai (02) chí nhánh ở Đà Nã̃ng và Hồ Chi Minh.

## Trusờ chinh:

 Trúc Bạch, Quận Ba Bình, TP Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 02422229999

Fax: 02422221999

- Website: www.evnfc.vn


## Chi nhảnh Thành phố Dà Nẵng:

- Ngày bắt đằu thành lập: $01 / 03 / 2010$
- Bia chì trụ sờ chính: Lò A2.12, Đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hài Châu, Thảnh phố Dà Nầng, Viẹt Nam.
- Biện thoại: 02362223456

Fax: 0236222.2240

- Giàm đốc chi nhảnh: Mai Xuân Đông


## Chi nhảnh Thành phố Hồ Chi Minh:

- Ngảy bất đâu thành lạ̣p: 10/02/2010
- Địa chi trụ sở chinh: Lō H (ii) vã l (i). Tầng 9, Tòa nhà Sunwah Tower, 115 Đại lộ Nguyẻn Huệ. Phtờng Bển Nghé, Quạ̀n I, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam
- Diçn thoapi: 02822229999

Fax: 02822228999

- Giám đốc chi nhánh: Hoàng Nhật Nam


## 4. Cơ cấu quãn trị và bồ míy quản lỷ cùa tố chức phát hành

Công ty Tải chính Cồ phẳn Biện lữe đượe tổ chức quàn lý và hoạt động theo mô hinh công ty cổ phẩn quy định tại Điểm a Khoản I Điểu I37 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm Đạí họ̉i đồng cở đông. Họ̉i đởng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điêu hảnh.

(Nguôn: Công ty Tài chinh Cố phả̉n Diền lucc)

## Diễn giaii chức nằng cūa Bô máv quản lý Công ty:

* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thầm quyền cao nhất của EVNFinance, bao gồm tất cà câc cổ đông của Công ty, có cảc quyền và nhiệm vụ theo quy dịnh tại Điều lệ Công ty. Trong đó có quyển bầu, bai nhiệm và miễn nhiệ̣m thành viên Họi đổng Quàn trị và Ban Kiểm soát.

## * Hội đồng Quàn trị

Hộ đờng Quăn tri là cơ quan quán trị có toản quyên nhân danh Công ty để quyết định ṃ̣i vẩn đề liên quan đển muc đich, quyền lọi cùa Công ty, trừ nhừng vấn đề thuộc thầm quyền của DHDCE. HDQT gioù vaii trò định hương chiến lượ, kể hoach hoạt động hàng naam sau khi đượ ĐĐai hởi đồng cố đông thông qua, chi đạo vả giám sât hoạt động của Công ty thông qua Ban Diểu hành.

Các thành viên của HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra sể bô phiếu bầu Chù tịch Họi đổng quản
 chốt củur công ty theo quy định vè̉ bổ nhiṣ̂m, miển nhiệnn cùa Công ty. Quyền và nghiàa vụ khic của HĐQT do pháp luật và Điều lệ Công ty quy dịnh.

Bäng 2: Cơ cấu HDQT đương nhiệm cùa EVNFinance


* Ban Kiềm soát

Ban Kiểm soát của EVNFinance do ĐHĐCD bab̉u ra và thay mặt cho cảc cồ đông kiềm soát toản bộ hoạt động cuaa Công ty.

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính họp lỷ, hợp pháp, tính trung thục và mức độ cẩn trọng trong quàn lŷ, điểu hành hoạt đông kinh doanh, trong tổ chức công tảc kê toản, thổng kê vả lập BCTC nhảm đäm bảo lọi ich hợp phâp của câc cồ đông. Thục hiện kiếm toán nọ̉i bộ, kiểm soát, đảnh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bở. Diec̉u lẹ̃ và nghị quyct̃t, quyĉ́t định cūa Đại hội đồng cồ đông, Họi đồng Quàn trị.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lị̂p vơi HDQT và Ban Điều hành.
Bäng 3: Cơ câu Ban Kiềm soát đượng nhiệm cùa EVNFinance

| STT | Họ vì tên | Chưrc danh |
| :---: | :--- | :--- |
| 1 | Ông Lê Long Giang | Truờng Ban kiềm soát |
| 2 | Bà Lê Khảnh Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát chuyên trảch |
| 3 | Ông Nghiêm Khăc Đạt | Thảnh viên Ban kiếm soát |

## * Phỏng Kiểm toán nội bộ

Phông Kiểm toân nội bộ là đơn vị tham mưu, giûp việc BKS về công tác kiểm tợn nội bộ của toản Công ty. Chịu trách nhiệm truợc BKS vẻ̉ các hoạt động Kiểm toán nội bộ theo Quy dịnh cùa phạp luật.

Phỏng Kiềm toản nộí bộ có chức nằng rả̀ soát, đánh giả độc lập, khảch quan vé̉ mức độ đây đủ, tỉnh thich hợp, hiệu lưc vả hiệu quà của hệ thổng kiểm soát nôi bộ nhẳm cải tiển, hoàn thiç̂n hẹ̉ thống kiểm soát nội bộ. Phatt hiç̣ñ và ngăn chặn hành vì vi phạ̀n pháp luật, nâng cao hiệu quỉ quản lý, dič̃u hảnh và hoạt động cùa EVNFinance. Đảm bảo an toàn bào mật thông tin và hoạt động liên tục cùa hẹ̉ thống thơng tin hoạt động nghiệp vụ. Đưa ra kiến nghị nhà̀m nâng cao hiệu quà của các hẹ̉ thống. quy trình. quy định, góp phần bảo đàm công ty hoạt động an toản, hiẹ̃u quă, đưng pháp lụ̣̂t.

Phỏng Kiêm toán nội bộ có nhiẹ̀m vụ xãy dựng quy trình nghiệp vu kiềm toán nọ̉i bộ tại Công ty. Lạp kể hoạch kiểm toán nọ̣i bộ hảng năm hợ̆c đột xuắt và thục hiện hoạt động kiềm toán nội bộ theo kể hoạch hoặc kièm toân đợt xuất theo yêu cầu cưa HĐQT. BKS, thực hiện các chinh sách, quy trinh và thủ tục kiểm toán nĝ̣i bộ đả đự̛̣c phê duyệt, đàm bảo chất lượng và hiệu quà. Kiè̀m tra, rả soát, đánh giá một câch độc lập, khảch quan đối với tất cà câc đọn ví. bộ phạ̀n, hoạt động cùa Công ty (chinh sảch, thủ tưc, quy trinh hoạ̣c cảc vẩn đê trong hoạt động) đựa trên mức đọ̀ rüi ro và mức đọ̀ ành hường đến hoạt động cùa Cöng ty.

## * Ban Đicûu hành

Ban Điểu hành Công ty bao gồm Tổng Giảm đớc, câc Phớ Tổng Giảm đổc, các Giám đốc chi nhánh và Kế toán truờng Công ty.

Tồng Giâm đớc Công ty có quyền điều hành caoo nhât trong công ty; trưc tiếp chịu trách nhiệm trước HDQT vể viẹ̣c tổ chức, quân lyy điều hành các họ̣t động tác nghiṣ̂p hàng ngày cùa công ty và thi hành các nghi quyết, quyết định của DHDCD, HDQT theo nhiệm vụ và quyển hạn dươe giao.

Phó Tồng Giâm đốc giúp việc Tồng Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thế và chịu trách nhiệm tưởe Tổng Giảm đốc vể cảc nội dung công việc đự̧̛c phân công. chủ động giai quyě̃t nhêng công việc được Tồng Giám đồc ùy quyền theo quy định của pháp luật và Điểu lệ Công ty.

Câc Giảm đốc chỉ nhánh chju trách nhiệm trụ̣c tiếp trước Tồng Giâm đốc vể việc tổ chức. quản lỳ điều hành caic hoạt động tác nghiệp hảng ngày cuaa caćc chi nhánh và thi hành caic nghị quyêt, quyêt định của ĐH円CD. HĐQT và Ban Điều hành theo nhiệm vụ vã quyền hạn được giao tại các chi nhánh.

Kế toán trương chiu trách nhiệm tực tiệp trước Tống Giám đốc vè̉ việc tổ chức, quản ly̌ cîc hoạt động nghiệp vụ liễn quan đến hoạt động tài chính, hoạt động kế toán của Công ty và thi hành cảe quyết định cưa Ban Điều hành theo nhiệm vụ và quyền hạn đượe giao.

Bảng 4: Cơ cáu Ban Điểu hành đương nhiệm cǔa EVNFinance

| STT | $\mathrm{H}_{9}$ và tên | Chức danh |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Mai Danh Hiên | Tồng Giám đốc |
| 2 | Ông Lê Anh Tuấn | Phó Tồng Giàm đốc |
| 3 | Ong Đào Lê Huy | Phó Tổng Giàm đốc |
| 4 | Ong Hoang Thet Humg | Phó Tồng Giám đốc |
| 5 | Bà Tôn Thị Hai Yến | Phơ Tồng Giảm đốc |
| 6 | Óng Lâm Nguyẽ̃n Thiện Nhori | Phơ Tồng Giaiam đốc |
| 7 | Ong Hoàng Nhạt Nam | Giàm đốe Chi nhảnh TP. Hồ Chi Minh |
| 8 | Ông Mai Xuân Dồng | Giàm đớc Chi nhănh TP. Đà Nã̃ng |
| 9 | Ông Tớng Nhật Linh | Kẻ toán trường |

## Diễn giải chức năng của các bô̂ phân nghiêp vư:

Các phờng'ban, bộ phận trong Công ty thực hiện cảc công việc chức năng nhầm đàm bâo cho việc quàn lỳ. tổ chức và điểu hảnh hoạt động kinh doanh cuaa Ban Điểu hành được hiệu quà và dúng phàp lự̂t.

## * Khời Nguòn vốn

Khồi Nguồn vỗn cớ chứe năng tham mưu và giúp việe cho Ban Điều hảnh trong việç dàm bảo thanh Khoần toàn hệ thống, đảm bào tuân thut cac quy định của Ngân hàng nhà nước, Cơng ty về dự trữ bắt bự̂c, tỵ̀ lệ khà nằng chì trà; Xảy dựng chiển lự̛̣c kinh doanh vả tở chức thực hiện hoạt đọng kình doanh tiền tệ, ngoại tệ, kinh doanh giầy tờ cỏ giâ; Quản lỷ câc họ̣t động cho vay/gửi tiển - đi vay/nhận tiển gữi trền thị trường liên ngânn hảng; Tổ chức thụcc hị̣̂n công tác huy động vổn tứ càc tố chức kinh tê.

Khói Nguồn vốn có các ban với chức nâng nhiệm vụ như sau:

+ Ban Kïnh doanh tiển tệ̃: Chịu trách nhiệ̣n thựe hiện các giao dịch kinh doanh vốn khà đưng của Công ty với Ngân hảng Nhà nước, các định chế tải nhằm đảm bảo thanh khoán cho hợt động của Công ty, đồng thời tối ưu hỏa hiệu quả sừ đụng vổn; Thự biĉ̣n cân đối nguổn vốn hảng ngày và định ký trễn toản hẹ̣ thông, đàm bảo các tỳ lệ, giới hạn theo quy định ņ̧̧i bộ của công ty: Thực hiẹ̣n kinh doanh giây tở có giá, các sản phẩm phải sinh trong lỉnh vực tiển tệ: Thực hiện kinh doanh ngoại tệ. cać sàn phẩm phải sinh ngoagi tệ; huy động nguồn vốn từ nước ngoài.
+ Ban Định chế tài chinh: Chịu trách nhiệm xãy dựng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính (DCTC) theo quy đj̣hh tùmg thời kẏ; Theo dôi, kiểm soát truớc việc quàn ly, khai thác sử dưng các hạn mức mà Cõng ty được cấp; Xảy dựng, phát triển, cải tiến sản phẩm phú hợp với nhu cằu của khảch hầng ĐCTC: Thục hiện phát hành giấy tờ có giâ (trải phiếu, chứng chi tiền gưii....) của Công ty: Thiểt lập cơ sờ dữ liệu và thục hiện thả̉n định, đảnh giâ, xếp hạng câc ĐCTC nhẳm để xuất cẳp cảc hạn múce; huy động nguồn vổn từ nước ngoải.
+ Ban Khách hàng chiến lượ: Chịu trách nhiĉ̣m thưc hiện công tác quản lý quan hệ khăch hảng trong nước và nưỡe ngoải trên toàn hệ thống. Trực tiềp tực hiện công tác huy động nguồn vớn từ Thi trường trong nước và huy động vốn từ nước ngoai; Thụre hiện bán chéo sản phẩm dịch vụ của các đon vị trong Công tỵ vói khách hảng.
+ Bộ phận Quản lý hoạt động và hổ trợ nguồn vốn: Chịu trách nhiệm nghiễn cứu và phấn tich diễn biển lăi suất trễn thị trường, tỳ giâ, lọỉ suất trái phiếu chính phử và tinh hình vỉ mô khác phục vụ hoụt dộng quân lŷ, điểu hành và kinh doanh nguồn vốn; Hỗ trọ trich xuăt thông tin và giài trình cho các bẻn cho vay trong quá trinh xin cẳp tîn dưng: Lạp các báo câo định kỳ theo yêu cầu của các bển cho vay (DCTC, quỳ...); Theo dõi, tông hợp, bào cáo tình hình thục hiện dự trừ bắt buộc tại Công ty: Thực hiện viẹ̃c hồ trọ hoàn thành hổ sơo, giáy tờ theo yêu cầu cưa cảc ban, bộ phận để đàm bảo hoạt đọnng cúa Khôi đựe tuản thü quy trinh, quy định của Cóng ty.


## * Khối Công nghệ số

Khối Công nghệ sổ có chức năng tham mưu giứp việc cho Ban Diều hành trong hogat động xảy dựng vầ điểu hành hệ thổng cỏng nghệ thông tîn toản Công ty, định hướng phát triển sản phẳm trển nển tảng cőng nghệ hiện đại và hổ trộ tối đa cho các hoạt đỏng quàn lỳ. điểu hảnh và kinh doanh; Lả đẩu mối tồ chức, quản lỵ vảa đám bảo an ninh, an toàn, chát lự̆ng cho các hệ thổng công nghệ, thông tin và dữ liệu trong Cỏng ty.

Khối Công nghệ số gòm các ban có chứe nang nhu sau:

+ Ban Kiến truec và Quản lý dựán: Chịu trách nhiệm triển khai và hoàn thiện kiến trúc công nghhẹ̉ thỏng tin vả tổ chức quản lý các dự án công nghệ thông tin trơng điểm.
+ Ban Phát triển ửng dụng: Chịu trách nhiệm phân tich, thiết kế và phát triên cac phân mểm ưng dưng mới/các tính năng ủng dưng mới, hiệu chình cảc tỉnh năng ưng dụng hiện có phục vụ yêu cẩu kinh doanh và quàn trị toản công ty.
+ Ban Vận hành ưng dụng: Chịu trách nhiệm vận hành các ưng dụng nghiệp vụ và các hoạt động liên quan như: đào tạo \& hổ trọ người dúng, tiếp nhận và phối hơp xư lý sự cố ûng dụng phát sinh, thừ nghiệm và đưa vào sữ dụng.
+ Ban Dố liệu lởn: Chịu trảch nhiệm xåy dụng vả kiện toàn hệ thống báo cáo quàn trị nội bỗ vả hẹ̃ thờng kho dợ liệu khách hâng tập trung, ưng dụng công nghệ dữ liệu lơn trong việc xây dưng và cung cầp các dịch vu dừ liệu phục vụ nhu cấu kinh doanh của công ty.
+ Ban Hạ tầng và An ninh thông tin: Chịu trách nhiệm vể công tác hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh thông tin các quàn lý danh mục tài sàn CNTT, dịch vụ CNTT,


## * Khối Tài chinh Kế toán

Khối Tai chinh Kế toản có chức nãng tham mưu giûp việc cho Ban Điều hánh trong các lĩnh vực vể công tác tải chính, kế toán; công tác quản lỷ vốn, tải sản; công tác kế hoạch; cỏng tâc quân lŷ chì phỉ và phân tich hoat động kinh tế trền toàn hẹ̉ thống, bao gổm cả Khối Tín dụng Tiêu dùng và caic Chì nhánh.

Khố Tài chính kể toán gồm câc ban có chức năng như sau:

+ Ban Kế toán:
- Ghi nhận/xứ lỷ đày đú và Quàn ly̌/kiềm soát toản bộ thông tin vể tình hinh họat động tâi chinh phát sinh tại Công ty theo Quy định; phản ảnh chinh xảc các nghiệp vu trên Bảng cân đối kế toán;
- Kiềm trấrả soát/luru trữ chưng từ, bồ sơ hợp đờng, các chứng từ khác liễn quan đảm bảo chưng từ kể toán đüng để ghi nhạ̀n đạ̀y đư, chinh xàc, đúng quy định:
- Phát hành hóa đơn, quản lỳ hơa đơn và thực hiện kẻ khai, ta̛o cáo thué định kỳ theo quy dinh;
- Thưc hiện chuyển tiển thanh toán qua ngần hàng hoạce các đơn vi cô chức năng trung gian thanh toán, theo dōi tiè̀n đi. tiên về và quàn ly̆ các tài khoàn ngân hàng cùa Cöng ty;
- Thực hiện đối soảt nội bộ, đối soát với bèn thứ ba vé các nghiệp vụ phàt sinh taii Công ty:
- Quàn lý tiến và tương đương tiến, giáay tơ có già trị Cóng ty;
- Đầu mổi làm việc với kiếm toản, thuế, thanh tra hoậc caíc co quan chức nảng khấc trong phạm vi quàn lý;
- Cảc công việc khác theo phân công.
+ Ban Tài chinh Kế hoạch:
- Tham mưu và hỗ trơ Ban Lânh đạo trong công tác quân trị tài chính;
- Xây dựng các báo ciao quản trị đáp ưng yêu cáu về quàn trị cưa Ban Lãnh đạo;
- Tham gia triển khai/đánh giá hiệu quâ/xây dựng các dự ản/sàn phấm mởi/chương trinh mới tại Công ty;
- Dể xuất định hương xây dụng̨kiển soât/đôn đổc/điều chinh/tồng họp và đánh giâ thực hiện kế hợch kinh doanh toàn Công ty và các đơn vị. Dể xuắt đinh hượng xây dựg/quàn trị/báo cáo ngân sách thưc hiện trong nằm tại Công ty;
- Thưrc hiện cảc báo cáo thống ké, bảo cảo theo yêu cầu của cíc cơ quan chức năng theo phạm vỉ dược phân công. Đẳu mối theo dơi hệ thổng báo cáo thổng kê toản Công ty:
- Quán lý cân đối hiệu quà, phư họp vơi chính sâch rûi ro và định hượng cưa Ban Lânh đạo Cöng ty; đầu mối rà soát, đề xuất theo dõi, thụre hiṣ̣̂n xây dụ̣ng giá điều chuyền vón nội b@̂ (FTP);
- Lập báo cáo tải chính định kỷ, đđ̣̣̂t xuát theo yêu cầu;
- Tham gia thực hiện công tác quàn lý niềm yết cổ phiếu Công ty;
- Các công việc khác theo phân công.


## * Khối Tín dụng tiêu dùng

Khối Tin đưng tiêu dùng có chức năng trực tiếp triển khai hoạt động phát triển Tîn dụng tiêu dùng và câc sản phầm tâi chính bán lê trên nè̀n täng công nghẹ̃ số đển khách hàng.

Nhiệm vu chính cùa Khối Tîn dụng tiểu dùng là: Tham mưu cho Tồng Giám đồc vẻ̉ định hướng phât triên Tîn dụng tiểu dủng cùa Công ty; Nghiên cứu, triên khai các sản phầm Tín dụng tiêu dủng trền nền tàng Cồng ng̣hẹ̉ số đàm bảo sự phủ̀ họp và khảa năng cạnh tranh cưa sản phầm trên thị trương; Xây dụng, quản lŷ chính sâch tín dưng liên quan đến quy trình thâm định, phể duyệt khoản vay tuân thù quy định nội bộ vảa quy định cưa phạap luật nhả̀m giàm thiếu rüi ro tin dụng.

## * Khố Pháp chế và Tuân thư

Khối Phảp chế và Tuân thû có chức năng thaim mưu và giứp vię̣c cho Ban Điếu hành quàn lý vả điểu hành công tác pháp chế trện toàn hệ thổng cưa Công ty.

Khới Pháp chế và tuãn thư có chựe nång như sau:

+ Ban Phảp chế: Chịu traich nhiç̣m tư vấn phạ́p luật: phổ biển/huơong dẵn nội dung văn bản quy phạm pháp luăt, chủ tri ban hành các vãn bàn quy định nọ̉i bộ và tham gia giài quyểt tranh chấp.
+ Ban Giám sát tuân thù: Quân lỳ hệ thống Văn bàn quy định nọi bộ; kiểm soát vân bàn, bâo cáo liên quan đến hoạt động tuản thù; thực hiện giăm sát nọi bộ và công tâc vể phỏng chờng rừa tiển.


## * Khối Nguồn nhân lực

Khối Nguồn nhân lực cơ chức năng thàm mưu giúp việc cho Ban Điều hành Công ty trong công tảc tìm ra các giải pháp để tổi ưu hóa các hoạt động nhàn sự. cung cấp câc dich vụu liên quan đến toàn bọ̀ CBNV đam bảo tuân thù cảc quy định pháp luật và tố chức triển khai cảc công tảc đào tạo, phát triễn lién quan đến nguồn nhân lực cua Công ty.

+ Ban Đối taic chiến lượe Nhân sự: Ban đối tác chiến lurọc Nhàn sự lâ đối tác nhân sự, đồng hành sâu sát vơi các Đon vị, tim ra các giải pháp tối ưu các hợt đọng nhản sư để hô trợ mục tiêu phát triền cùa Công ty.
+ Ban Dịch vụ Nhân sự: Ban Dịch yụ Nhîn sư có chức năng cung cấp caic dịch vụ nhain sự đến toản bộ CBNV, đảm bảo đủng quy đjunh của Pháp luạt và các chủ trưong, chînh sách của Công ty đồng thời gia tãng tỵ lệ hải lỏng cùa CBNV.
+ Ban Đào tạo \& Phát triễn vãn hóa: Ban Đâo tạo có chức năng tổ chức, triền khai công tâc đào tạo. phát triển nẵng lực, phát triến nghề nghiệp cho CBNV. Là đầu mối xåy dựng và phát triển văn hóa công ty đảm bảo phùu hợp vởi định hưởng phảt triển cưa Công ty.


## * Khối Quàn trị điễu hành

+ Ban Trợ lý Hội đồng Quản trị
- Tham mưu, giúp việc cho Họi đồng quan trị và các Úy ban thuộc Hội đồng quàn trị.
- Tham vấn cho Hội đồng quản trỉ vể xây dựng vả cấu trúc hệ thống bộ máy giúp việc.
- Thự hiện cōng bố thông tin.
- Bộ phận Quan hệ cổ đông thuộc Bộ phận giúp việc Hợi đồng Quàn trị thụcc hiện các công việc liên quan đến cở đông. gổm: giao dịch với cảc cổ dỏng, các bảo cáo vể tình hình cổ đông/cố phần theo quy định phạp luật, đầu mói tiếp nhận thông tin giao dịch cổ phiễu cửa câc đối tuợng phài công bố thōng tin.
+ Ban Trọ lý Điểu hành
- Bợ phị̂n Trơ VV Diểu hành
$\checkmark$ Tham mưu, giûp việc cho Ban Điểu hành về các vấn đề chuyên mõn trong hoạt động đî́u hành Công ty.
Đại diện Lânh đạo Công ty trong viẹ̣c tiệp xưc, hợp tác và làm viẹ̣c với cảc đối tấc quốc tế.
 đông.


## - Bộ phận Trayền thông

$\checkmark$ Thực hiện toản bọ̀ và thổng nhất cōng tà́c truyển thông, bao gôm truyền thông nội bộ và truyên thông bên ngoài để quảng bả hình ành và thương hiç̣u công ty.
$\checkmark$ Xày dụng và quản lý website.

+ Ban Hành chinh
- Bộ phận Vãn thur - Luru trûr
$\checkmark$ Thực hiện cồng tâc vân thư, lưu trữ trong Công ty, bao gồm hẹ̃ thống văn bản do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phát hành.
$\checkmark$ Quãn lý con dấu tại Hội sớ.


## - Bộ phị̂n Mua sám

$\checkmark$ Thực hiện mua sẳm trang thiết bỉ, phương tiẹ̃n đi lại, tait sàn cong ty và việc sữ dụng dịch vpu cùa toàn cōng ty.

- Bệphận Hành chính
$\checkmark$ Thực hiện các công việc lề tần, đối ngoại, hạ̀u cần, lái xe, duy tri, quàn ly̌ cơ sở hạ tầng và tài sàn cưa Công ty.
$\checkmark$ Thực hic̣̉n công tảc dân quân tự vệ. phông cháy chữa chảu, cí̛u họ̉ cứu nạn, phỏng tránh thiàn tai.


## * Phỏng Quàn lý rūi ro và Tái thầm định

Phơng Quân lỵ rửi ro vá Tải thẩm định có chứe năng tham mưu và giúp việc cho Ban Điều hảnh trong việc quản ly̌ rủi ro các lĩnh vực họ̣t động trển toản hệ thống vả tải thả̀m định hổ sơ câp tín dụng của Công ty.

Nhiệm vụ chính của phòng là xây dựng quy trình, quy chế về quàn lý ruii ro bao gồm: Quy chê quàn lỳ ruii ro, Chính sách quàn lỳ rùi ro chung; Chinh sảch quân lý rưi ro tin dụng; Chinh sách quaan lý rủi ro thị trương: Chính saich quàn lý rùi ro thanh khoản và Chính sách quán lý rùi ro hoạt động; Để xuắt các giới hạn rûi ro cho các lĩnh vực hoạt động trong tưng thời ky̆; Theo đơi và kiểm soảt cảc giỡi hạn rùi ro; Đề xuất các biện pháp phòng ngưua rùi rơ; Tải thầm định câc hổ sơ cấp tin dụng trình cấp có thẩm quyển; Kiến nghị những thay đỗỉ vể chinh sicch, chiến lược, giởi hạn rùil ro, quy trinh và các biện phảp kiềm soát khác nếu cần thiét; Lập báo cío NHNN vể cảc tỳ 价 an toàn: Đình giă tài sàn đàm bào theo phân cấp.

## * Phòng Hồ trợ vận hành

Phòng Hỗ trợ vạ̀n hành có chứe năng tham mưu, giúp việe cho Ban Diểu hảnh trong công tâc kiểm tra, kiểm soát hồ so kinh doanh, cảc điểu kiện giài ngân, nhập liçư, hạch toán kinh doanh, quản lý, lưu trừ, báo quàn hô sơ kinh doanh, chứng tử kể toán các nghiṣ̂p vụ kinh tế phàt sinh tại các đơn vị: Phòng Tin dụng. Phòng Dầu tu, Khồi Nguồn vốn.

Nhiệm vư chính của Phòng Hổ trợ vận hành là: Tham muru xây dựng caic quy định liên quan đên hoạt động hỗ trọ̣ vận hành nghiệp vụ tín dưng, đầu tư, nguổn vốn cùa Công tỵ; Tiếp nhận, quân lý các hố sor kinh doanh, chửng tử từ các đơn vi kinh doanh: Tin dưng. Dầu tur, Nguổn vốn trong Công ty; Kiểm soát hồ sơ, các điĉ̀u kiç̣n giài ngân theo phê duyệt cuà các cấp có thẩn quyền trước khi giai ngân. Thụce hiện nhụ̂p/khai báo các hạn mức, quàn lỳ cảc hạn múc (nću có), nhập hồ sơ, chưng từ, hạch toán và kiểm soát các giao dịch phât sinh, cịp nhật kịp
thởi câc thay đổi thông tin liễn quan đển hồ sợ, khách hàng trên hệ thống phẩn mềm T24 cùa các nghiệp vụ phát sinh tại các đon vị trên.

## * Phòng Quản lý ùy thác và Cho vay laí

Phòng Quản lý ùy thác và Cho vay lại có chức nâng tham mưu và giúp việc cho Ban Diè̀u hảnh trong việc quàn lý, chi đạo hoạt động dich vụ quăn ly ùy thác, cho vay lại nguồn vồn vay trong và ngoài nước cưa Chính phù, cả́c cơ quan tổ chức khác và cấp tín dụng tới khảch hảng.

Nhiệ̣m vụ chinh của Phōng Quan lỷ uyy thăc và Cho vay lại là: Đầu mói xây dựng các chính sách, cợ chế liên quan đển nghiệp vụ̣ quản lý ủy thấc cho vay, cho vay lại nhu chính sách quan hẹ̉ khãch hảng, chînh sách phát triển sản phâm, tổ chức nội bộ và chể độ chính sách của Nhà nước trong từng thời kỷ; Đả̀u mổi xảy dụng đề ân xín nhặn ưy thác, cho vay lại trinh cẩp có thẩm quyển phê duyệt; Tố chức quân lý nghiệp vụ tín dưng theo chính sách khách hàng vả chính sảch sàn phẩm cùa Công ty. phù họp với các quy dịnh cùa phấp luậ.

## * Phòng Xử lýng

Phông Xứ lý nọ̣ có chửc năng tham mưu, giúp việc cho Ban Diểu hảnh trong công tác
 nọ xảuu, các khoàn nọ̣ khác tiềm ần rựi ro ành hường đễn khà năng thu hồi vổn cuaa Công ty đượe cập có thẩn quyền phê duyệt dựa vảo danh sách nơ cần xừ lŷ cưa Công ty.

Nhiẹ̀m vụ chinh của Phòng Xử lỷ ng̣ lả: Tiệp nhận, chủ tri thưc hiện các biện phấp thu hời câc khoàn nọ̣ cần xứ lỳ từ câc đơn vị khacc trong Công ty theo phê duyật của cáp có thầm quyễn. Để xuất các biện pháp, phương án xử lý ng̣, thu hởi các khoản nọ, đại điện Công ty tham gia họ̣t động tố tụng liên quan đến danh mục căc khoàn nọ cà̀n xứ ly̆.

## * Phòng Tin dỵng

Phòng Tîn dựng có chức nảng tham me̛u giúp việe cho Ban Điểu hành trong việc quân lŷ. chi đạo hoạt động câp tin dựg tại Công ty: trực tiếp thầm định câc dự àn đầu tư, phương án sân xuăt kinh doanh của khách hảng, phương án cấp bảo lãnh và các phương thức cấp tín dựng khác theo quy định và chi định cùa Tồng Giàm đóc.

Nhiệm vư chính của Phơng Tín dụng là: Đầu mỗi triễn khai xảy dựg các chính sách quy định liên quan đến cổng tảc tīn đụng theo yễu cầu cơng việc của từng thời kỳ: Thầm định các đư án, phương án vay vốn, bỉ̉o lânh theo quy định; Tổ chức bộ máy thụcc hiện công tâc kièm soát trong và sau cho vay khoa học đảm bảo yêu cẩu vể quàn trị rưi ro; Giảm sát chất lượng tín
 trực thuộc; Để xuât, tổ chức thực hiện xừ lý rùi ro tin dưng trong hoạt động cấp tín dụng.

## * Phòng Đầu tur

Phỏng Đâu tư có chứe năng tham mưu và giúp việe cho Ban Diểu hânh Công ty trong nhựng việc nghiên ciru, triên khai thực hiện và quàn lý cace hoast đồng đầu tur, góp vốn từ nguồn vốn của Công ty vâo câc dự án và cấc doanh nghiệp; đầu tư giấy tô có giả và các hoạt động đầu tur khàc.

Nhic̣̀m vụ chỉnh của Phòng Dầu tư là: Tớ chức nghiên cưu, tổng họp, phân tich thông tin đê tham mưu cho Tồng giảm đốc về định hướng họt động đầu tư của Công ty: Nghiễn cỡu. triển khai và xủc tiên đẫu tư vào cảc đự án, đầu tư góp vốn đề thành lập các công ty, góp vốn mua cổ phằn các công ty trong và ngoaii ngành điệñ; Thực hiẹ̀n quan lỳ các dự ân mà Công ty tham gia đàu tư: Tham gia quàn ly̆ phẩn vổn góp cùa Công tyy, quàn lý hoagt động kinh doanh của doanh nghiệp mả Công ty nắm giợ cổ phần; Thực hiện quain lý và khai thắc tâi sản cho khách hảng: Quân ly̌ danh mục dàu tư cùa Công ty: Lạp phurơng án dyv bảo các nguồn thu nhập từ tài sàn mà Công ty được nhận quản ly̆; Tồng họ̣p, thu thập thông tin và phân tich thị trường tải chỉnh tiển tệ trong và ngoái nước, thưc hiện công tảc dự báo thị trường và các cảnh báo cho các bợ phận trong công ty nhằm hạn chế rùi ro trong đằu tư; Nghiên cứu và phảt triên sản phầm đầu tư mới.
5. Thông tin vể công ty mę, công ty con của tổ chừc phát hảnnh, những công ty nằm quyền kiểm soàt hoặc cổ phần chi phối đối vởi tổ chực phát hảnh, những công ty mà tổ chức phát hành nắm quyền kiễm soát hoạ̃c cổ phần, phẩn vổn gôp chi phối.
EVNFinance không có Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kễt trong thởi gian 02 năm liên tục liển trước năm đảng kŷ chào bán vả đên thời diềm hiện tại.
6. Quâ trinh tãng, giâm vổn điểu lệ của Tồ chức phát hành

Công ty được thành tặp theo Giily phép hoạt động số 187/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hảng Nhà nước câp lần đầu ngajy 07/07/2008 và Giẩy chưng nhận đãng ký doanh nghị̣̂p số 0102806367 do Sờ Kể hoạch và Đằu tư TP. Hà Nội cấp lẳn đầu ngày 08/07/2008 vời vốn đièu lệ ban đầu là 2.500 .000 .000 .000 đồng (Hai nghin nầm trā̀m tŷ đồng). Sau gần 15 nảm hoụt động và 04 lằn tăng vốn, vốn điểu lệ hiện tại cua Công ty là 3.510 .640 .310 .000 đồng (Ba nơhin nảm trãm mưởi tỳ sáu tra̛m bốn mrơi triẹu ba träm mrời nghìn đồng), tươg ưng 351.064.031 cố phicíu.

Bảng 5: Tóm tất quá trinh thay đỗi vốn điều lệ cưa Công ty

| TT | Thòi glan thưr hiẹ̀n | VDL trưùc khi thay đaí (Trìu (ding) | Gỉa tri vồn tang/giam (Trigè ating: | VDL san khi thay doti (Triçu toing | Hinh thức tăng/giàm VDL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thảng 07/2008 | - | 2.500,000,00 | 2.500,000,00 | Gôp vón thảnh lập |
| 2 | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 03 / 2020 \end{aligned}$ | 2.500,000,00 | 149.812,65 | 2.649.812,65 | Trà cổ tức bằng cồ phié̉u cho cố đông hiện hữu |
| 3 | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 07 / 2021 \end{aligned}$ | 2.649,812,65 | 397.263,63 | 3.047.076,28 | Tria cổ từ bầng cồ phiếu cho cổ đông hiện hỗu |
| 4 | $\begin{aligned} & \text { Tháng } \\ & 03 / 2022 \end{aligned}$ | 3,047.076,28 | 197.793,30 | 3.244.869,58 | Trỉ of từc bầng cố phicíu cho cổ đông hiển hữu |
| 5 | $\begin{aligned} & \text { TFing } \\ & 08 / 2022 \end{aligned}$ | 3.244.869,58 | 265.770,73 | 3.510.640,31 | Tria có tực bả̉ng cố phicíu cho có đông hiện hîu |

(Nguổ: Cöng ty Tär chình Cö phà̀n Đièn luc)

## Thông tin về các đọt gôp vôn của Công ty như sau:

- Đợt gôp vốn thành lập: 2.500 tỳ đồng
+ Căn cưr pháp lỳ:
- Nghị quyết Đại hội đởng cố đông thành lập Công ty số 01/NQ-DHĐCD/2008 ngày 29/05/2008;
- Giả̉y phép hoạt động số $187 / \mathrm{GP}-\mathrm{NHNN}$ do Thống đốc Ng gân hảng Nhả nươe Việt Nam cáp là̀n đầu ngàay 07/07/2008;
- Giấy chưng nhận đãng ký doanh nghiĉ̣p số 0102806367 do Sớ Kê hoạch và Đằu tư TP Hà Nội cấp lằn đầu ngày 08/07/2008.
+ Vốn điều lệ: $2.500 .000 .000,000$ đồng
+ Mệnh giá: 10.000 đổng/cố phiĉ́u
+ Số lượng cỗ phiéúu: 250.000 .000 cổ phiếu
+ Hiinh thứe: Góp vón thành lập
+ Cơ quan chấp thuận: Ngân hảng Nhà nước Việt Nam.
+ Co quan cắp Giấy CNDKDN: Sờ Ké̉ hoạch và Đẳu tu TP. Há Nộ
- Đọt 1: Tãng vốn điểu lệ từ 2.500 tỵ đồng lên 2.649,81 tỷ đổng
+ Căn cứ pháp lý:
- Nghi quyết cúa Đại hội đồng cỏ đông thường niên số 02/NQ-DHĐCD-TCĐL ngảy 18/04/2019;
- Thông báo nhận đự̛̣c tài liệu báo cảo phát hảnh cổ phiĉ̉u để trà cố tức cùa UBCKNN số 1284/UBCK-QLCB ngày 02/03/2020;
- Quyât đīnh số 769/QD-NHNN do Ngân hảng Nhà nước Viẹt Nam ban hành ngày 27/04/2020 về việc sữa đổi nội dung mức Vốn điểu lệ tại Giấy phép thành lập vả họ̣t đọng của Công ty Tái chính Có̉ phàn Điện lưc;
- Giẩy chưng nhận đãng ký doanh nghiệ̣ thay đổi lần thử 11 ngày 26/06/2020 do Sở Kế hoạch vã Đằu tư thành phố Hă Nội cẩp.
+ Vốn đičủu lệ trước khi phát hành: 2.500 .000 .000 .000 đồng
+ Vồn điểu lệ sau khi phát hành: 2.649 .812 .650 .000 đồng
+ Mẹ̃nh giá: 10.000 đồng/cố phiću
+ Tồng số lưựng cổ phiéúu phăt hành thẻm: 14.981 .265 có phicúu
+ Tồng giâ trị vổn tâng thêm: 149.812 .650 .000 đồng
+ Hinh thức phát hảnh: Phát hành cổ phiĉ́u để chì trà cổ tức năm 2017 cho cồ đông hiện hữu.
+ Cơ quan châp thuận phât hành: Ừy ban Chúng khoắn Nhà nướe, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Đọt 2: Tãng vốn điểu lệ từ 2.649,81 tỵ đồng tỹ đổng lên 3.047,08 tỷ đồng
+ Căn cứ phảp lý:
- Nghi quyêt cua Đại họi đồng cồ đông thường niên sổ 01/NQ-DHDCD-TCDL ngáy 27/04/2021;
- Thông báo nhận đựç tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cố tức cuà UBCKNN số 3308/UBCK-QLCB ngày 02/07/202I;
- Quyct dịnh số $1464 /$ QD-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13/9/2021 vể viẹ̃c sữa đồi nội đung mức Vốn điểu lệ tại Giậy phép thảnh lập vả hoạt dộng của Công ty Tâi chinh Cổ phần Điện lụcc;
- Giấy chưng nhạ̣n đãng ký doanh nghiệp thay đồi lần thứ 12 ngày 20/9/2021 do Sả Kế hoạch và Đàu tư thành phố Hà Nội cáp.
+ Vôn điểu lệ trước khi phát hảnh: 2.649.812.650.000 đồng
+ Vốn điêu lệ sau khi phát hành: 3.047.076.280.000 đổng
+ Mệnh giáa: 10.000 đồng/ cổ phiĉ́u
+ Tông sốlự̛̣ng cố phiĉ́u phát hảnh thěm: 39.726 .363 cổ phiếu
+ Tổng giá trị vồn tăng thêm: 397.263.630.000 đồng
+ Hình thữe phát hành: Phát hành cổ phiéu đế chi trả cố tực nẳm 2018, nằm 2019 cho cố đông hiện hữu.
+ Ca̛ quan chấp thuạ̣n phát hảnh: Ưy ban Chưng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nưóc Việt Nam.
- Đọ̣t 3: Tăng vốn điêu lệ từ 3.047,08 tỵ đồng lên 3.244,87 tỵ đồng
+ Căn cừ pháp lý:
- Nghị quyĉ́t cuaa Đại họi đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD-TCDL ngày 27/04/2021;
- Thông báo nḥ̣̂n được tâi liệu báo cảo kết quả phát hành cổ phiểu để trả cổ tức cùa UBCKNN só 1245/UBCK-QLCB ngày 15/03/2022;
- Quyett dịnh số 748/QD-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Viẹt Nam ban hảnh ngảy 27/04/2022 vể việc sửa đồi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt đọ̃ng của Công ty Tai chính Cổ phẩn Điện lực:
- Giấy chửng nhận đãng ký doanh nghiṣ̂p thay đối lằn thứ 13 ngày 06/05/2022 do Sờ Kế hoạch và Đằu tư thành phố Hà Nội cấp.
+ Vốn điču lẹ trước khi phát hằnh: 3.047.076.280.000 đồng
+ Vốn điểu lệ sau khi phát hành: $3 \cdot 244.869 .580 .000$ đồng
+ Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiću
+ Tồng sổ lượng cổ phicứu phát hành thèm: 19.779.330 cổ phiếu
+ Tồng giá trị vổn lăng thêm: 197.793.300.000 đồng
+ Hình thức phát hảnh: Phát hành cố phiếu để chi trà cổ tứe năm 2020 cho cổ đông hiện hỡu.
+ Cơ quan chấp thuạ̃n phảt hành: Ủy ban Chưng khoán Nhá nước, Ngân hảng Nhả nư̛ơ Việt Nam.
- Đột 4: Tăng vốn điều lệ tự $3.244,87$ tỳ đồng lên $3.510,64$ tỵ đồng
+ Căn cứ pháp lý:
- Nghị quyêt cuaa Đại họ̀i đồng cố đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD-TCDL ngày 31/03/2022;
- Nghi quyết cùa Đại họi đồng cổ đông số 02 NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 17/06/2022:
- Thông bão nhận được tài liệu bảo cáo kết quả phát hảnh cố phiếu để trả cố tức cùa UBCKNN số 5873/UBCK-QLCB ngày 31/08/2022;
- Quyết định số 1712/QĐ-NHNN do Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 07/10/2022 vể việc sừa đổi nội dung Giây phép thảnh lập và hoạt động cùa Cóng ty Tà chính Cố phần Biện lực:
- Giấy chưng nhận đãng kỷ doanh nghiẹ̣p thay đối lần thử 14 ngảy 04/11/2022 do Sở Ké hoạch và Đả̉u tư thành phố Hà Nội cấp.
+ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.244.869.580.000 đồng
+ Vồn điều lẹ sau khi phát hành: 3.510.640.310.000 đồng
+ Mę̣nh gita: 10.000 đồng/cố phiếu
+ Tồng số lự̛̣ng cổ phiếu phât hành thêm: 26.577 .073 cô phiéu
+ Tồng giâ trị vôn tăng thèm: $265.770 .730,000$ đồng
+ Hình thứe phát hành: Phát hảnh cổ phiếu đế chi trả cổ tực năm 2021 cho cồ đổng hiện hỡu.
+ Cơ quan cháp thuạ̀n phăt hành: Ủy ban Chừng khoán Nhà nướe, Ngãn hàng Nhà nược Việt Nam.

7. Thông tin vể cạc khoản gôp vốn, thoải vốn lợn cùa Tổ chứr phảt hảnh tại các doanh nghiệp khác
EVNFinance không có các khoản góp vốn, thoâi vổn lớn tại các doanh nghiṣ̂p khác có giá trị từ $10 \%$ tỏ̉ng tâi sàn trờ lên trong 02 năm liên tụce liền trướe năm đăng ky̌ chào bàn và đén thởi điểm hiện tại.
8. Thông tin vè chứng khoán đang lưu hành

- Cồ phié́u phổ thông:
+ Tống số cố phiếu đã phàt hành: 351.064 .031 cổ phiếu
+ Tông số cổ phiĉ́u đang lưu hành: 351.064 .031 cổ phiễu
+ Tồng giả trị cổ phiếu đâ phát hảnh (theo mệnh giả): 3.510 .640 .310 .000 đồng

Bảng 6: Cơ cấu cỏ̉ đông cùa Công ty tại ngày 30/6/2023
Mệhh già 10.000 dòng co phioun

| STT | Cồ đông | Só lurung cồ đông (người) | Sô cổ phẩn sờ hựu (cổ phả̀n) | Ty lệ <br> (\%) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Trong nước | 58.287 | 350.720 .263 | 99,871\% |
| 1.1 | Tố chức | 27 | 10.150.978 | 2,891\% |
| 1.2 | Cả nhån | 58.260 | 340.569,285 | 96,979\% |
| 2 | Nước ngoài | 31 | 343.768 | 0,098\% |
| 2.1 | Tố chực | 3 | 2.749 | 0,001\% |
| 2.2 | Cá nhân | 27 | 335.361 | 0,096\% |
| 2.3 | Tồ chức kinh têt có nhà đầu tự nước ngoài năm giữ trèn $50 \%$ vốn điều lệ | 1 | 5.658 | 0,001\% |
| 3 | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0\% |
|  | Tỗng cộng | 58.318 | 351.064.031 | 100,00\% |

(Nguôn: Danh sách cớ đöng taì ngà̀y 306/2023 cuia Cöng ty)

- Cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Các loại chưng khoán khàe:

EVNFinance có loại chủng khoán khác lả Trái phićúu riêng lê đực phât hânh trong nàm 2022 vâ cōn dư nọ đến thờ điểm hiện tại, thông tin cụ thè như sau:

Bảng 7: Thông tin về các loại chưng khoản khác tại EVNFinance

| STT | Tiéa chi | Thồng tin cụ thê cuia tûng Trail phiculu phât hành |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | Tên trái phiếu | EVFH2232001 | EVFH2224002 |
| 2 | Loại träi phicúu | Trại Phiếu khống chuyè́n đối, khőng phài là ng thứ cấp, được bả̀o đám bằng tải sàn cûa Tố Chừc Phát Hảnh và đự̛̣c bảo lãnh thanh toán mệt phả̉n. | Trâi phiĉ́u không chuyển đồi, không có tài san báo đâm và không kèm theo chưng quyền |
| 3 | Tống khối lự̛̣ng phăt hành | 1.725 Trâi phiêu | 100 Trail phicúu |
| 4 | Tồng giâ trị phát hânh (theo mệnh giá) | 1.725.000.000.000 (Môt nghin bay trâm hai mướ làm tỳ) đồng | 100.000 .000 .000 (Mọ̆t trăm ty̌) đồng |
| 5 | Mệnh giá trail phiểa | 1.000 .000 .000 (Mọ́t tỳ) đồng/Traii phif́úu | 1.000.000.000 (Một tỳ) <br> đồng/Trái phiếu |
| 6 | Lai suaĺt | 6,7\%/năm | 7.2\%/nâm |


| 7 | Phuơng thừc phát hành | Thông qua Đải ly phát hành theo hình thức chào bán riêng lè | Phât hành Traii Phiếu riêng lé thông qua Đại lỳ phàt hành cho các đới tựng nhà dalu tur chưng khoân chuyèn nghiệp là caac tố chưe |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Ky thanh toan laii | Tra lai định ky 6 thảng/là̀n kể tữ ngảy phạt hành trải phiếu | Tra lai đinh ký 12 thảng/làn kẻ̉ từ ngày phát hành trải phiéu |
| 9 | Kỳ hạn trail phiếu | 10 năm kể từ ngày phát hầnh | 02 năm kể từ ngảy phảt hành |
| 10 | Ngày phát hành | 08/07/2022 | 12/09/2022 |
| 11 | Ngày đáo hạn | 08/07/2032 | 12/09/2024 |
| 12 | Muc dich phát hành | Tổ chức phát hành dự kiễn sừ đụng tién thu được từ việc phát hành Trái phiếu đế phục vụ câc hoạt động cho vay vả đầu tư của tồ chức phảt hành | Đa dạng hơa cơ cấu nguồn vốn huy động taí EVNFinance, tạo thesm nguổn vốn trung và dải hạn để đáp úng nhu cằu phát triễn của cong ty; Tảng cường nàng lực tài chính. đảm báo tuân thù các chì tiêu an toàn hoạt động. |
| 13 | Tải sân đảm bâo | - Thế cháp các khoán phải thu phát sinh tù̀ các khoản cho vay của Công ty đăp úng đû điểu kiện làm tài sàn bào đàm quy định tại Tài Liệu Bào Đảm: <br> - Thế chấp Tai khoàn dự phōng trả nơ liên quan đến Trâi Phiếu (DSRA); <br> - Thể chấp Tải khoàn dự phòng trả phí baso lănh (GFRA): <br> - Thé cháp Tài khoàn trãa lièn quan đến Trái Phiếu (DSA) | Không có |

(Nguơn: Cong ty Tài chinh Cô phàn Diẹn lı̣c)

## 9. Thòng tin về tỳ lệ sợ hữu nưởc ngoài

### 9.1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tỗ chức phát hành theo quy định pháp luật.

Theo công vân số 3607/UBCK-PTTT ngày 14/07/2021 của UBCKNN, tỵ lȩ̣ sờ hợu nước ngoài tối đa tại Công ty là $50 \%$.

### 9.2. Tŷ lệ sờ hữu nướe ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội

 đồng cổ đông và quy định tại Diều lệĐại hội đồng cổ đơng cùa Công ty không quy địinh cụ thế giới hạn tŷ lệ nắm gĩ̛̛ đối với cổ đông là người nước ngoài.

Điều lệ Tố chức và Hoạt động của Cỏng ty quy định giới hạn tŷ lệ nắm giû̃ đôi với cổ đông lầ ngừ̛̀i nướe ngoài tại Điểm c, Khoản 2. Điểu 13 Giới hạn sờ hữu cổ phần cu thẻ̉ như sau:
 càc Tổ chưr Tïn dung"

### 9.3. Ty̌̀ lệ sở hữu nước ngoải tại Tỗ chức phát hành hiện tạí

Theo danh sách cồ đông tại ngày 30/6/2023 của EVNFinance, cố đông nướe ngoải sớ hũu 343.768 cổ phiếu, chiêm $0,098 \%$ vốn điều lệ Công ty.

Theo thông tin vể số liệ̣ sợ hữu cuaa Nhả đầu tư nước ngoải do Trung tâm Lưu kỳ Chứng khoán Viç̣t Nam (VSD) công bố tại ngày 22/8/2023, cổ đông nước ngoài sơ hẫu 1.158.978 cố phiếu, chiếm $0,33 \%$ vốn điếu lệ của Công ty.

## 10. Hoạt động kinh doanh

## 10.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh

EVNFinance hiện đang hoat đồng trong cảc maing chính gồm:

- Hoạt đọng huy động vổn;
- Hoạt đọng tín dụng:
- Hoạt động kinh đoanh ngoại hói;
- Hoạt động đầu tur;
- Hoạt động kinh doanh vốn trên thị trương tiển tệ;
- Hoạt dộng djch vu.

EVNFinance xảc định mục tiêu triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quà, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đổng cố đông giao phó, duy tri phát triển ồn định về quy mô hoạt động truyễn thởng, hoạt động tin đụng tiêu dùng, đảy mạnh hoạt động dịch vụ đâm bão tâng trương phùu họ̣ vợi mục tiêu tăng trường lọi nhuận,

Cơ cấu thu nhập vả lơi nhuận thuần của tù̀ng log̣i sàn phâm, dich vụ trong 02 năm gần nhắt và tính tới thời điềm hiện tại cûa EVNFinance như sau:

Bảng 8: Cơ cấu thu nhập cūa tị̛ng loại sãn phẳm, dịch vụ trong 02 nãm gấn nhât và tịnh tới thời điém hiç̣n tại của EVNFinance

Don vi tinh: trięu dông

| $\begin{gathered} \text { ST } \\ T \end{gathered}$ | Chî tiéu | Năm 2021 |  | Nĭm 2022 |  | \% tiang (gitim) | Loy ké 6 thang đầu nĭm 2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giấ tri | Ty trong (\%) | Giâ trì | Ty trong (\%) |  | Giaitrị | Ty <br> trong <br> (\%) |
| 1 | Thu nhăp laii và các khoán thu nhập tutrog tir | 1.771 .532 | 78,76 | 2.666 .756 | 81.50 | 50.53 | 1.789 .993 | 75.92 |
| 2 | Thu nltap tit hoat đọng dich vu | 138.143 | 6.14 | 130.443 | 3.99 | (5,57) | 46.146 | 1,96 |
| 3 | Thu nhập tư hoat dông kinh doanh ngag̣i hối | 4.315 | 0,19 | 13.386 | 0.41 | 210,22 | 21.229 | 0.90 |
| 4 | Thu nhạip tứ hoagt dệng mua ban chưng khoán đầu tư | 82.663 | 3,68 | 63.791 | 1.95 | $(22,83)$ | 356.397 | 15,12 |
| 5 | Thu nhạ̣p từ hoạt đông khac | 242.743 | 10.79 | 294.918 | 9,01 | 21,49 | 44.864 | 1.90 |
| 6 | Thu nhập từ góp vốn, mua cố phẩn | 9.868 | 0,44 | 102599 | 3,14 | 939.71 | 99.005 | 4,20 |
|  | Tồng thu nhụ̂p | 2.249 .264 | 100,00 | 3.271 .893 | 100,00 | 45,46 | 2.357 .634 | 100,00 |

(Aguòn: BCTC kiêm toán năm 2021, năm 2022 và BCTC soát xét bán nièn nām 2023 của
EVNFinance)
Trong năm 2021, Tổng thu nhập của EVNFinance đạt 2.249.264 triệu đổng, trong đô Thu nhạ̣p lâi và các khoàn thu nhập tương tư đạt 1.771 .532 triệu đồng chiểm tý trọng cao nhả́t $78,76 \%$ Tổng thu nhạ̀p, tiêp theo là Thu nhập tù hoạt đọ̀ng khàc đạt 242.743 triệu đổng, chiếm ty trọng $10.79 \%$ vả Thu nhập từ hoạt đọng dịch vụ đạt 138.143 triçu đổng, chiểm ty̌ trọng $6.14 \%$. Thu nhập tứ hoạt đọ̃ng mua bản chúng khoán đầu tur. Thu nhạ̣p tứ gôp vôn, mua cố phần
và Thu nhập tử hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt lằn lưput là 82.663 triȩ̣u đồng: 9.868 triệu đờng và 4.315 triệu đồng. chiển tỳ trọng $3.69 \% ; 0,44 \%$ vả $0.19 \% /$ Tống thu nhập của Cöng ty.

Năm 2022. Tông thu nhập của EVNFinance đạt $3,271.893$ triệu đồng, tăng 45,46\% so với thục hiện nằm 2021, trong đó Thu nhạ̣p lâi và các khoàn thu nhạ̀p tương tụ đạt 2.666 .756 trị̣̂u đờng, chiểm tẏ trọng cao nhất $81.50 \%$ /Tống thu nhập, tăng gần $51 \%$ so với thực hiện năm 2021. Tiếp theo. Thu nhập tû̀ hoạt đọ̃ng khaćc đạt 294.918 triệu đồng, chiểm ty trọng $9.01 \%$ vá Thu nhập tữ hoạt động dich vư dạt 130.443 triẹ̀u dồng, chiếm ty trong $3.99 \%$. Thu nhập từ gốp vốn, mua cỏ̉ phẳn đạt 102.599 triệu đổng. Thu nhập tử hoạt động mua bản chưng khoản đẩu tur 63.791 triệu đồng và Thu nhập từ họat động kinh doanh ngoại hối 13.386 triȩ̂u đồng, chiếm tŷ trọng từn lự̛̣ $3,14 \% ; 1,95 \%$ và $0,41 \% /$ Tồng thu nhập năm 2022 của EVNFinance.

Trong 6 thâng đầu năm 2023, Tổng thu nhập cưa EVNFinance đạt 2.357.634 triệu đồng. trong đó Thu nhập laii và các khoản thu nhập tương tư đạt 1.789 .993 triệu đồng, chiểm tỳ trọng cao nhát $75,92 \%$ Tồng thu nhập, tiếp đó la Thu nhập từ hoạt động mua bán chựng khoán đầu tư, Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt lằn lưọ̣t 356.397 triệu đồng, 99.005 triẹ̃u đồng va 46.146 triệu đồng, là̀n lươt chiém tý trọng tương ûng $15,12 \%$, $4.20 \%$ và $1,96 \%$ /ồng thu nhập. Thu nhập từ hoạt đọ̀ng kinh doanh ngoại hới và Thu nhập tứ hoạt động khảc đạt lần lự̛̣t 21.229 triçicu đồng và 44.864 triệu đồng tương ưng với $0,90 \%$ và $1,90 \%$ /Tồng thu nhập 6 thảng đầu năm 2023 của EVNFinance.

Bảng 9: Cơ cấu lợi nhuận cûa từng loại sân phả̉m, dịch vụ trong 02 năm gẩn nhất vả tinh tôi thời điểm hiện tại cùa EVNFinance

Don vi tinh: triēu đỏng

|  |  | Nam 2021 |  | Năm 2022 |  | \% tang (giam) | Lây kê 6 thing đầ» năm 2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Chi tieu | Giai trị | Ty trẹng <br> (\%) | Giá tri | Ty tryng <br> (\%) |  | Gias tri | Ty tryng <br> (\%) |
| I | Thu nhị̂p tai thuán | 786.127 | 67,30 | 919.202 | 80,35 | 16,93 | 139.822 | 22,50 |
| 2 | Lai thuà̀n tir hogt dộng dich vu | 38.690 | 331 | 16,089 | 1.41 | (58,42) | 24.416 | 3,93 |
| 3 | (Lỏ)/Lai thuain từ boạt đọng kinh doanh ngoqi hối | (1.774) | $(0,15)$ | (38.740) | $(3,39)$ | (2.083,77) | (30.991) | $(4,99)$ |


| STT | Chitien | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | \% taing (giam) | Lay kê 6 thâng đẩu nĭm 2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Gialti | Ty tryng <br> (\%) | Gifitri | Ty trong (\%) |  | Già tri | Ty trong (\%) |
| 4 | (Lỏ)Laii <br> thuà̀n tứ <br> hoạt đọng <br> mua ban <br> chưng <br> khoán đầu tu | 93.026 | 7,96 | (78.518) | $(6.86)$ | $(184,40)$ | 344.556 | 55,43 |
| 5 | Lợ nhuận thuần tit̀ hoat đọng khac | 242.098 | 20,73 | 223.434 | 19,53 | (7,71) | 44.743 | 7.20 |
| 6 | Thunhặp tí̛ góp vồn, mua cô phần | 9.868 | 0.84 | 102.599 | 8.97 | 939.71 | 99.005 | 15.93 |
| Tống thu nhâp hoạt động |  | 1.168.035 | 100,00 | 1.144.066 | 100,00 | $(2,05)$ | 621.551 | 100,00 |

Aguởn: BCTC kiêm toản nâm 2021, nảm 2022 wà BCTC soát xét bán niên nâm 2023 cuia EVNFinance)
Trong nåm 2021. Tổng thu nhập hoạt động của EVNFinance đạt 1.168.035 triẹ̉u đồng. chử yếu đển tự Thu nḥ̣̂p laii thuằn 786.127 triệu đổng vả Lọi nhuận thuả̉n từ hoạt động khác 242.098 triệu đồng, tưong úng với tŷ trọng $67,30 \%$ vả $20,73 \%$. Ląi thuần từ hoạt động dich vụ và Lải thuẩn tử hoạt đọ̀ng mua bán chứng khoản đầu tư đạt lần lựt 38.690 triệu đồng, tương úng $3.31 \%$ và 93.026 triẹ̀u đồng, tưong úng $7.96 \%$, trong khi hoạt đọ̀ng kinh doanh ngoại hổi ghi nhận Iỗ 1.774 triệu đồng.

Trong nảm 2022, Tông thu nhập hoạt động cuaa EVNFinance đạt 1.144.066 triệu đồng. giàm $2,05 \%$ so vơi năm 2021. Công ty thụç hiện tăng trương tín đụng song hành cùng việc kiểm soát chặt chễ chất lự̛̣ng tin dụng. giàm chi phí dự phòng rùi ro, theo đó Thu nhập lai thuả̀n đạt 919.202 triệu đồng, tẵng $16,93 \%$ so với năm 2021, chiếm tỳ trọ̣ng $80,35 \%$. Lai thuần từ hoạt động dịch vự đạt 16.089 triệu đổng. giàn $58,42 \%$, chiếm tỳ trọng $1,41 \%$. Do chịu nhû̃g tác động tiêu cực chung của thị trương chúng khoán Việt Nam năm 2022, Lâi thuần từ họat động mua bán chưng khoán đầu tư của Công ty giàm $184,40 \%$, ghi nhân mức lở 78.518 triẹu đổng. Ngoài rả, vởi nhû̀ng biến động không thuận lội cưa yếu tố tỳ giá trong năm 2022, đặc biệt trong
giai đoann cuối năm, lãi thuần tứ màng kinh doanh ngoai hối cua Công ty giàm 2.083,77\%. tuơng ưnng mưc lỗ 38.740 tric̣uu đồng. Lọi nhuận thuần từ hoạt đọ̀ng khàc đạt 223.434 trị̣u đồng, giảm nhẹ $7,71 \%$. Trong nåm. Công ty đâ ghi nhận thu nhập từ họ̣̆ động góp vốn, mua cố phần đạt 102.599 triệu đồng, tâng $939.71 \%$ so vỡi thực hiện năm 2021.

Trong 6 thâng đầu nå̀m 2023. Tồng thu nhạ̣p hoạt động cuaa EVNFinance dạt 621.551 triệu đồng, trong đô Thu nhập lâi thuẩn đạt 139.822 triệu đồng chiếm $22,50 \%$ Tồng thu nhập hoạt động. Trong kỳ. Công ty đã ghi nhận thu nhặp từ góp vổn, mua cổ phần là 99.005 triệu đồng chiếm $15,93 \%$ Tổng thu nhập hoạt động, tãng $864,21 \%$ so với cùng kỳ năm 2022. Lai thuẳn tử hoạt động mua bán chừng khoân đầu tư đạt 344.556 triệu đông, tương úmg $55,43 \% /$ Tổng thu nhập, tăng mạnh so với cùng kỳ nảm 2022. Lai thuà̀n từ hoạt động dich vụ và Lọi nhuạnn thuần tử hoạt động khấc đạt lẩn lượt 24.416 triç̣u đṑng và 44.743 triệu đồng. tưong ưng với $3,93 \%$ và $7,20 \% /$ Tồng thu nhạ̣p hoạt động cuia EVNFinance. Hoạt động kinh doanh ngoại hối của Công ty ghỉ nhận 1 Î̃ 30.991 triẹ̉u đờng trong giai đoạn 6 tháng đẩu năm 2023 do sự biến động không thuận lội cuua yếu tố tỳ giáa tiếp điển từ cuối nảm 2022.

## - Hoạt động Huy động vốn

EVNFinance luôn chù động cẫn đối, điều hỏa nguồn vốn, phục vụ hiệu quã câc hột đọ̃ng kinh doanh, đồng thơi đảm bảo đuy trì thanh khoản trong suốt chu kỳ hoąt đọ̀ng, tuản thù nghiêm ngật câc chi sổ kiềm soát theo quy định của Ngân hảng Nhà nước. Thông tư số 23/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nuơơc ban hảnh ngày 31/12/2020 quy đinnh các gióí hạn, tý lệ bảo đảm an toản trong hoạt động cúa tổ chứe tín dụng phi ngân hàng quy định $\mathrm{c} \nmid$ thể các chi số vể khà năng chì trà. bao gồm Ty lệ khả năng chi trá 30 ngảy (tối thiếu $20 \%$ ) vả Tỳ lệ tối đa nguồn vốn ngán hận sử dụng đế choo vay trung, dai hạn (tối đa $90 \%$ ). EVNFinance luốn đảm bảo thực hiện tuân thử, đàm bảo đâp úng tuyệt đối các chi số này và tuân thủ việc báo caio kêt quà thực hiện đọnh ký gữi Ngãn hàng Nhà nước. Các ty̌ lȩ̣ nảy của Công ty lản lự̣̂t đọt múc $88,70 \%$ và $6,46 \%$ tại thời điểm 30/06/2023.

Bền cạnh đõ, EVNFinance tập trung cồng tác chăm sóc khách hàng. duy tri và phát triển nển tảng khảch hàng truyền thống, đám bảo tỉnh ỏn định đải hạn. Chinh sách khâch hảng đượ triển khai phủ hẹp, tiếp tục mờ rộng đới tựngg khách hàng là tổ chức hoạt động trong nhiẻu thảnh phẩn kinh tế khác nhau. Một số sản phẩm chính cùa hoạt động huy động vờn nhur:

+ Nhặn tiền gữi có ky hạn;
+ Phát hành chứng chi tiền gữi, trải phiếu;
+ Vay vổn nước ngoài;
+ Quân lý dòng tiển;
Do là tổ chữc tîn dưng phì ngàn hảng nên hoạt đọ̀ng hưy động vốn, nhặn tiển gữi cùa EVNFinance chịu quy định chặt chể hơn so vởi các Ngân hàng thương mai. Tại thời điểm 30/06/2023 tổng nguổn vốn hưy đọ̉ng dạt 41.575 .867 triệu đồng.

Bảng 10: Cơ cấu vốn huy động trong 02 nåm gẩn nhất vù tînh tới thời điém hiĉ̣n tại cùa EVNFinance

Dom v/ tinh: tricu aông

| $\begin{aligned} & \mathrm{ST} \\ & \mathrm{~T} \end{aligned}$ | Chitieu |  |  |  |  | $\%$ tang (giaim) | Dom vitinh: trieu doing |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 300062 |  |
|  |  | Gilit tri | Ty trung <br> (\%) | Gia tri | Ty trung (\%) |  | Giaia trị | Ty tryng (\%) |
| 1 | Tiển gừi và vay cūa céc TCTD khác (*) | 11.467 .229 | 41.30 | 15.062.889 | 40.85 | 31,36 | 18.025.794 | 43,36 |
| 2 | Tiền gựi cua bhách hàng | 4.537 .967 | 16,34 | 4.136.332 | 11,22 | (8.85) | 4.675 .661 | 11,25 |
| 3 | Vốn tài trợ, uy thác đà̀u tư. cho vay TCTD chipu ruil ro (**) | 5.701 .221 | 20,53 | 7.421.333 | 20,13 | 30,17 | 7.780 .412 | 18,71 |
| 4 | Phat hainh giáy to có giá (***) | 6.060.000 | 21,82 | 10.254.000 | 27.81 | 69,2! | 11,094,000 | 26,68 |
|  | Tổng cọng | 27.766.417 | 100,00 | 36.874 .554 | 100,00 | 32,80 | 41.575 .867 | 100,00 |

(Ngzồn: BCTC kiêm toản năm 2021. năm 2022 vâ BCTC soát xét bản niēn năm 2023 cuia EVNFinance)
(*) Tiè̉n gựi và vay các TCTD khác cưa EVNFinance bàng VND và ngoại tệ, cụ thể như sau:

Băng 11: Tiền gừi và vay câc TCTD khảc cùa EVNFinance
Don vi tinh: trièu dông

| $\begin{aligned} & \text { ST } \\ & \text { T } \end{aligned}$ | Chit tiea | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | \% <br> thing <br> (giam) | 300602023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Gilíl tri | Ty trong (\%) | Giai tri | Ty trung <br> (\%) |  | Cial trị | Ty trong <br> (\%) |
| 1 | Tiển gời các TCTD khác | 2.402 .725 | 20,95 | 8.768.600 | 58,21 | 264,94 | 8.672 .763 | 48,11 |
| 1 | Bàng VND | 2.402 .725 | 20,95 | 8.768 .600 | 58.21 | 264,94 | 8.308 .675 | 46,09 |

BANCiO BACH
CHAOO BAN THÊM CO PHIEUU RA CÔNG CHÚNG

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 301062023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ST | Chitieu | Giat trị | Ty trping (\%) | Giat tri | Ty tryng <br> (\%) | \% <br> thang (giam) | Giaj trị | Ty trụg $(\%)$ |
| 2 | Bȧ̀ng ngoai tọ̧ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 364.088 | 2,02 |
| II | Vay calc TCTD khác | 9.064 .504 | 79,05 | 6.294.289 | 41,79 | $(30,56)$ | 9.353 .031 | 51,89 |
| 1 | Bà̀ng VNA | 7.481,294 | 65.24 | 4.571 .489 | 30.35 | $(38.89)$ | 5,445, 158 | 30,21 |
| 2 | Bẳng ngoải ţ̧ | 1.583 .210 | 13.81 | 1.722 .800 | 11.44 | 8.82 | 3.907 .873 | 21.68 |
|  | Tồng cồng | 11.467 .229 | 100,00 | 15.062.889 | 100,00 | 31,36 | 18.025.794 | 100,00 |

(Nguỏn: BCTC kiém toán näm 2021, năm 2022 và BCTC soát xét bán nièn năm 2023 cuia
EVNFinance)
(**) Vốn tải trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rưi ro cưa EVNFinance bằng đồng Việt Nam và vàng, ngoại t tę, cy thể như sau:

Bảng 12: Vốn tài trợ, ûy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rüi ro của EVNFinance

| Don vi tinh: trięu dông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { ST } \\ T \end{gathered}$ | Chitieu | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | \% tăng (giam) | 30/06/2023 |  |
|  |  | Giai trị | Ty trong <br> (\%) | Gintri | Ty trong <br> (\%) |  | Giat trị | Tÿ tryng (\%) |
| 1 | Vốn nhận tài trg, uy thac đalu tu, cho vay bä̉ng VN円 | 233.977 | 4,10 | 507.576 | 6,84 | 116,93 | 507.577 | 6.52 |
| 2 | Vốn nhận tài trọ, uy thác dâu tu, cho vay bàng vàng, ngoại tị̂ | 5.467 .244 | 95,90 | 6.913 .757 | 93,16 | 26.46 | 7.272 .835 | 93,48 |
|  | Tồng cộng | 5.701 .221 | 100,00 | 7.421 .333 | 100,00 | 30.17 | 7.780 .412 | 100, 00 |

(Nguỏn: BCTC kiêm toân nà̛m 2021, nàm 2022 và BCTC soát xẻt bản nién nảm 2023 của
EVNFinarice)
(***) EVNFinace thục hiç̣n phát hành giầy tờ có giá thông qua loại hinh chứng chì tièn
 gồm ký hạn tự 12 thàng đén 05 nầm và trẻn 5 nần cụ thế nhur sau:

Bảng 13: Cơ cấu giấy tờ có giá tại EVNFinance
Don vi tinh: triéu coing

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 3006/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { ST } \\ & \text { T } \end{aligned}$ | Chitiêı | Gia tri | Ty trying <br> (\%) | Giá tri | Ty trong (\%) | $\%$ tăng (giam) | Gia tri | Ty trong <br> (\%) |
| 1 | Chưng chi tiè̀n gưi | 6.060 .000 | 100,00 | 8.429.000 | 82,20 | 39,69 | 9.269.000 | 83,55 |
| 1 | Dưới 12 thang | 800.000 | 13.20 | 1.079.000 | 10.52 | 34.88 | 2.768 .000 | 24.95 |
| 2 | Từ 12 tháng đền 05 năm | 5.260 .000 | 86.80 | 7.350 .000 | 71,68 | 39,73 | 6.501 .000 | 58,60 |
| II | Trâi phiêu | 0 | 0 | 1.825.000 | 17,80 | - | 1,825.000 | 16,45 |
| 1 | Dườ 12 <br> tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0.90 |
| 2 | Tǜ 12 thăng đîn 05 nam | 0 | 0 | 100.000 | 0.98 | - | 1.725.000 | 15,55 |
| 3 | Trễn 05 năm | 0 | 0 | 1.725.000 | 16,82 | - | 0 | 0,00 |
|  | Tồng cộng | 6.060,000 | 100,00 | 10.254.000 | 100,00 | 69,21 | 11.094.000 | 100,00 |

(Nguản: BCTC kièm toản näm 2021, näm 2022 và BCTC soát xét bán nièn năm 2023 cuia EVNFinance)

Biều đồ 3: Cơ cấu vốn huy động tại EVNFinance


Nguèn: BCTC kiém toản năm 2021, năm 2022 và BCTC soár xét bán nièn năm 2023 cuia
EVNFinance)
Tại ngày 31/12/2021. Tổng giả trỉ vốn huy động tại EVNFinance đạt 27.766 .417 triệu đổng, trong đó Tiền gừi và vay cùa câc TCTD khác, Tiền gữi cùa khách hăng, Vốn tải trợ, uny thảc đằu tư, cho vay TCTD chjuu rùi ro vả Phât hành giấy tợ có giâ đạt lẳn lượ 11.467,229 triệu đổng, 4.537.967 triệu đồng, 5.701.221 triệu đồng và 6.060 .000 trị̣̂u đồng, chiếm ty̌ trọng tương ưng $41,30 \%, 16,34 \%, 20,53 \%$ và $21,82 \%$ Tổng nguổn vổn huy động.

Trong những nảm vữa qua, EVNFinance liên tục tâng turởng quy mô nguồn vốn huy động đáp ưng nhu cẩu kinh doanh, sơng song không ngùng thực hiện đa dạng hóa cơ cẩu nguổn vớn, đâm bảo yếu tố an toăn thanh khcản và hiệu quà hoạt động. Tại ngày 31/12/2022, Tổng giá trị vổn huy động cưa EVNFinance đạt 36.874 .554 triệu đồng, tảng $32,80 \%$ so với thực hiện tại thới điểm 31/12/2021. Tiển gứi và vay của các TCTD khăc dạt 15.062 .889 triệu dồng, chiểm tỳ trọng $40,85 \%$ Tống nguồn vốn huy đọ̀ng. Vổn tài trợ, úy thác đằu tư, cho vay TCTD chj̣u rùi ro vả Phát hảnh giiăy tở có giá đạt lần lưot 7.421 .333 triệu đồng vả 10.254 tẙ đổng, ghì nhận mức tång truờng $30.17 \%$ và $69,21 \%$ so với thực hiện tại $31 / 12 / 2021$.

Tại ngảy 30/06/2023, quy mỏ vốn huy đệng tại EVNFinance tiếp tục có sư tâng trương so với thời điềm 31/12/2022. Tổng giá trị vốn huy đọ̉ng đạt 41.575 .867 triệu đồng, tăng 12,75 $\%$ so với ngày $31 / 12 / 2023$. Tiển gứi và vay cùa cạc TCTD khác, Tiền gữi cùa khảch hâng vă Phát hành giây tờ có giá tại ngày 30/06/2023 tảng lẳn lự̧t $19,67 \%, 13,04 \%$ và $8,19 \%$ so vớ thời điểm $31 / 12 / 2022$. Vốn tải trợ, ụy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rùi ro đạt 7.780 .412 triệu đờng, tăng $4.84 \%$ so với thởi điểm 31/12/2022.

Nguồn vốn huy động trong nước tại EVNFinance chiếm tỳ trọng lớn, khoàng $80 \%$ Tổng giá trị vổn huy động, còn lại là nguồn vốn huy dộng nước ngoaii. Cơ cầu, tỳ trọng nguồn vốn huy động tại EVNFinance từ nåm 2021 đễn thợi điè̉m hiện tạỉ như sau:

Bảng 14: Cơ cấu, tỷ trọng nguồn vồn huy động tại EVNFinance
Dom vì tinh: triẹu dông

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30/06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ST T | Chì tiêu | Già trị | Ty tryang (\%) | Gill tri | Ty trping <br> (\%) | \% thă (giim) | Giátri | $\mathrm{T} \dot{\mathrm{y}}$ trong <br> (\%) |
| 1 | Nguồn vốn huy dộng trong nước | 22.065.196 | 79,47 | 29.453 .221 | 79,87 | 33,48 | 33.795 .455 | 81,29 |
| 2 | Nguồn vển huy đông nưóc ngoá | 5.701 .221 | 20,53 | 7.421.333 | 20.13 | 30,17 | 7.780 .412 | 18,71 |
|  | Tōng công | 27.766.417 | 100,00 | 36.874.554 | 100,00 | 32,80 | 41.575 .867 | 100,00 |

(Nguôn: Cöng dy Täi chinh Có phàn Diẹ̀n Lưc)

## - Hoạt động Tin dụng

Hoạt động Tín dụng là hoạt động truyển thớng của các tổ chức tin dưng, đà được EVNFinance triển khai, đóng góp ļ̣i nhuận chung cưa toàn Công ty. Hàng nằm, EVNFinance thực hiện tảng trường tài sản mỡi, luôn đàm bāo tập trung mục tiêu kiển soát chắt lự̛̣ng taii sản có trển cơ sở kiểm soát chặt chê việc thưc hiện quy đị̂nh, quy trinh, đậc biệt trong bối cành điếu kiện môi trường kinh doanh cỏn tièm ẩn nhiĉ̉u rưi ro như hị̂̀n nay. EVNFinance duy trì cung cấp sản phầm tín đụng cho câc đối tượng khách hàng thuợc mọi thành phần kinh tế, khai thác triệ̀ để phuce vụ cảc đơn vị hoạt động trong vỉ liên quan ngảnh Biện. Bên cạnh hoạt động cho vay đối vời khách hàng đoanh nghiệp. EVNFinance tiểp tục cung câp đa dạng các sản phầm tỉn dưng cả nhản, tỉn dụng tiêu düng. Bên cạnh đó, hoạt động nhận ǔy thác quân lỷ câc khoản vay của Chính phù đổi với caic dự ân ngành Diện cùa Công ty đả và đang đóng góp vai trồ rât lớn trong việc thưc đẩy các dư àn đầu tư, xây dựng. phát triển hệ thỏng điện quốc gia.

Từ nảm 2018. EVNFinance đầy mạnh phảt trién hog̣t động tỉn dưng tiéu düng. cung câp sản phầm hạ̛u ich dựa trển nển tang cồng nghệ số hiị̣̂n đại tới câc đối tự̛̣ng khảch hàng mục tiêu, khẩng định vị thể cūa công ty đởi với sản phầm tịn dụng tiêu düng cưa EVNFinance trên
thị trưong. Thảng 10/2018. Thuơng hiȩùu tải chinh tiêu düng EASY CREDIT chính thức ra nhập thị trương. đáp ưng chiến lược phát triển nảy.

# EAS'credit <br> DIEM TUAKHICAN 

+ Cor cấu dur nợ cho vay theo thời hạn vay
Bảng 15: Cơ cẩu dur nđ̛̣ cho vay theo thời hąn vay tại EVNFinance
Đon vi tinh: triéu döng

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | $30,06 / 2023$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ST | Chì tiêu | Giá trị | Ty trong (\%) | Giấ trị | Ty trong (\%) | \% tăng (giàm) | Giă trị | Ty trong <br> (\%) |
| 1 | Nơ ngần han | 3.227 .562 | 19,15 | 6.923 .616 | 28,43 | 114.52 | 12.263 .921 | 40,21 |
| 2 | No trung han | 7.726.289 | 45,85 | 10.684.498 | 43,87 | 38.29 | 11.547 .359 | 37,86 |
| 3 | Ng dài han | 5.896.103 | 34.99 | 6.744 .434 | 27,69 | 14,39 | 6.686 .533 | 21,92 |
|  | Tông cộng | 16.849.954 | 100,00 | 24.352.548 | 100,00 | 44,53 | 30.497 .813 | 100,00 |

Nguỏn: BCTC kiểm foàn năm 2021, nåm 2022 và BCTC soát xét bản nièn nắm 2023 cüa
EVNFinance)
 trọng $19,15 \%$ /Tông dư nọ̣ cho vay khách hàng. Nọ trung hạn và Nọ dài hạn đạt lần lự̂t 7.726 .289 triệu đổng va 5.896 .103 triệu đồng. chiểm ty̌ trọng tương îng $45.85 \%$ và $34.99 \%$ Tởng dư nợ cho vay khách hàng.

Tại ngày $31 / 12 / 2022$, Noc trung hạn tại EVNFinance chiếm tỳ trọng cao nhắt $43.87 \%$, đạt
 ṇ̣ dải hạn đạt lần lượt 6.923 .616 triệu đồng, tăng $114.52 \%$ vả 6.744 .434 triçu u đông, tảng $14,39 \%$, tưong úng vơi tỳ trong $28,43 \%$ và $27,69 \%$.

Tại ngày 30/06/2023, Nọ ngẳn hạn tại EVNFinance chiếm tẙ trọng cao nhất $40,21 \%$ dạt 12.263 .921 triçũu đổng, tiểp đô là Ng trung hạn hạn, đạt 11.547 .359 triệu đổng tương úng với $37.86 \%$ vã Nọ dài hạn đạt 6.686 .533 triçu đổng tương ủng vơi $21,92 \%$.

Các khoản cho vay ngán hạn có kỳ hạn ban đầu dưởi 01 nảm. Các khoan cho vay trung hạn có kỳ hạn ban đầu từ 01 đển 05 nầm. Các khoản cho vay dài hạn có kỳ hạn ban đẩu trên 05 năm.

+ Cơ cafu dư nợ cho vay theo đối tự̛̣g khăch hàng và loại hình doanh nghiệ̣
Bảng 16: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hảng và loại hình doanh nghiệp tại EVNFinance

Đon vi tīnh: trièu đồng

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | \% tang' (giaim) | 3006/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \mathrm{ST} \\ \mathrm{~T} \end{gathered}$ | Chitieu | Già tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { tryng } \\ (\%) \end{gathered}$ | Già tri | $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ \text { trung } \\ (\%) \end{gathered}$ |  | Giâ tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { tryng } \\ (\%) \end{gathered}$ |
| 1 | Cho vay cac tổ chưc kinh tế | 15.238 .899 | 90.44 | 21.863.038 | 89,78 | 43,47 | 28.868.031 | 94,66 |
| 1 | Công ty TNHH MTV vốn Nhă nữ̛ $100 \%$ | 3.330 .759 | 19.77 | 3.157 .310 | 12,97 | (5,21) | 3.313.188 | 10.86 |
| 2 | Cóng ty TNHH khác | 7.143.435 | 42,39 | 12.352.135 | 50,72 | 72,92 | 17.081.503 | 56,01 |
| 3 | Cóng ty Có phàn vốn Nhả nưức trên 50\% | 479.885 | 2,85 | 462.431 | 1,90 | (3,64) | 198.816 | 0.65 |
| 4 | Cong ty Có phìn khác | 4.284,820 | 25,43 | 5.891 .162 | 24,19 | 37,49 | 8.274.524 | 27,13 |
| 11 | Cho vay cá nhân, hồ kinh doanh | 1.611 .055 | 9.56 | 2.489.510 | 10.22 | 54,53 | 1.629.782 | 5,34 |
|  | Tòng công | 16.849.954 | 100,00 | 24.352.548 | 100,00 | 44,53 | 30.497.813 | 100,00 |

(Nguơn: BCTC kièm toàn năm 2021, năm 2022 và BCTC soát xèt bản nièn nảm 2023 cua EVNFinance)

Tại $31 / 12 / 2021$, dư nọ̆ Cho vay các tồ chức kinh tế đạt 15.238 .899 triệu đồng, chiểm tỳ trọng $90,44 \%$ Tồng dur ng̣ cho vay, dư nọ Cho vay câ nhản, hộ kinh doanh chi chiến tỳ trọng nhō $9.56 \%$, đạt 1.611 .055 trię̣u đồng. Dổi wới hopt động cho vay các tồ chức kinh tế, EVNFinance tập trung cho vay khách hảng doanh nghiệp là các Cỏng ty TNHH, trong đó cho vay đối với loại hinh Công ty TNHH MTV vốn Nhà nước đạt 3.330 .759 triệu đờng, Công ty TNHH khảe đạt 7.143 .435 triệu đồng, chiấm tý trọng lần lự̂t lả $19,77 \%$ và $42,39 \%$ Tổng dư
nọ̣ cho vay. Dư nọ̆ cho vay đối với lọ̣i hỉnh Công ty cở phần đạt 4.284 .820 trị̣̂̂ đồng, chiển tŷ trọng $25.43 \%$ Tông dư nọ cho vay.

Tại 31/12/2022, EVNFinance tiép tục tập trung cho vay các tô chức kinh tê với dư ng̣ cho vay đạt 21.863 .038 triệu đồng, chiếm tỳ trọng $89,78 \%$ Tống dư ṇ̛̣ cho vay, trong đó cho vay đối với loại hình Cồng ty TNHH MTV vốn Nhả nưởc chiểm $12.97 \%$. Công ty TNHH khảc chiến $50,72 \%$, Công ty Cố phẳn chiếm $26,09 \%$ Tống dư nọ̣ cho vay. Dư nọ Cho vay câ nhân, hộ kinh doanh đạt 2.489 .510 triệu đồng, chiĉ̉m tỳ trọng $10.22 \%$.

Tại ngày 30/06/2023, cho vay khách hàng tại EVNFinance chù yểu tặp trung cảc tổ chực kinh tê với tống dư nọ̆ 28.868 .031 triệu đồng, chiểm tỵ trọng 94,66\%/Tông dư nọ̣ cho vay, trong đô cho vay đối với loại hình Công ty TNHH MTV vồn Nhà nước chiếm $10,86 \%$, Công ty TNHH khác chiếm $56,01 \%$, Công ty Cổ phần chiếm $27,13 \% /$ Tống dư nẹ cho vay, Dư nọ cho vay cả nhần, hộ kinh doanh đạt 1.629 .782 triệu đồng, tương đương vơi 5,34\%/Tổng dư nọ cho vay.

Đối với nhớm các khách hảng doanh nghiị̣̂p, EVNFinance đạç biệt ưu tiên dảnh nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghị̣̂p hoạt động trong lĩnh vựe nằng lượng, năng lự̛̣ng tải tạo (điện mặt trơi, điện gió,...). Ngoải câc sản phẳm cho vay, EVNFinance cung cấp cảc sán phẩm
 trả tiền ung trước, bảo länh thanh toản,...

Đối với phân khức cho vay cá nhân, EVNFinance đâ tiếp tục nghiển cứu, phát triên vả họp tác vởi nhiểu đối tảc là cảc tố chức trung gian thanh toán, công nghệ tải chinh để triến khai các sản phám địch vư có ưng dưng cỏng nghệ hiện đai, chi phỉ phủ hơp, nhanh chòng, tiện lọi và an toàn dảnh cho khách hàng.

## + Cơ câu dư nợ cho vay theo ngành nghể

Bäng 17: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghể tại EVNFinance
Đoon vi tinh: triẹu dòng

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30\%06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\underset{\text { ST }}{\text { T }}$ | Chi tièu | Gias tri | $\underset{\text { tryng }}{\text { Ty }}$ (\%) | GListri | Ty trong <br> (\%) | \% tăng (giam) | Gîâ tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { trgag } \\ (\%) \end{gathered}$ |
| 1 | Nông nghiç̣p, lâm nghięp và thùy san | 180.045 | 1,07 | 167.295 | 0.69 | (7,08) | 165.420 | 0,54 |
| 2 | Cong nghiẹ̀p chể biến, chể tạo | 485.018 | 2,88 | 354.157 | 1,45 | (26,98) | 318.745 | 1,05 |


|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30/06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { ST } \\ & \mathrm{T} \end{aligned}$ | Chi tieu | Gial tri | Ty tryng (\%) | Giis tri | Ty trong (\%) | \% tång (giam) | Giai tri | Ty trong (\%) |
| 3 | Sản xuât và phân phới diẹ̀n, Khi đót. nược nóng. hoi nưóc va điêu bóa khöng khi | 5.196 .225 | 30,84 | 6.093.198 | 25.02 | 17.26 | 6.386 .924 | 20.94 |
| 4 | Xây dụng | 651.141 | 3.86 | 5.358 .778 | 22,00 | 722.98 | 5.372 .348 | 17.62 |
| 5 | Bản buón vả bán lè, sựa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có đọng co khác | 1.622 .056 | 9.63 | 3.303 .645 | 13,57 | 103,67 | 6.038.450 | 19.80 |
| 6 | Hoạt đông tài chinh, ngân hàng vả bảo hiè̀m | 62.746 | 0,37 | 192.774 | 0,79 | 207,23 | 2.044.621 | 6,70 |
| 7 | Hoạt đōng kinh doanh bât đông sàn | 4.587 .800 | 27,23 | 2.985 .202 | 12,26 | $(34,93)$ | 1.836 .502 | 6,02 |
| 8 | Hoạt động chuyén môn, khoa học val công nghệ | 300.000 | 1.78 | 431.125 | 1.77 | 43,71 | 2.907 .500 | 9,53 |
| 9 | Hoat dông làm thué trong hô gia đinh. san xuắt sản phăm vạt chăt và dịch $\mathrm{v} p \mathrm{t}$ tut tiéu düng của hô gia đinh | 1.432 .049 | 8.50 | 2.469 .251 | 10,14 | 72,43 | 1.647 .322 | 5.40 |


|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30N06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { ST } \\ & \text { T } \end{aligned}$ | Chitiêu | Giait tri | $\mathrm{Ty}$ trong (\%) | Già trị | Ty tryng (\%) | $\%$ tăng (giàm) | Giá tri | Ty treng (\%) |
| 10 | Dich vụ luu trú và ân uถ̂̀ng | 1.206.155 | 7,16 | 1.707 .130 | 7.01 | 41,53 | 2,096.180 | 6,87 |
| 11 | Hoạt đọng bânh chinh via dich vu hô trog | 190.000 | 1.13 | 150.000 | 0,62 | (21,05) | 139.150 | 0,46 |
| 12 | Giiao duc vad dào tåo | 49.500 | 0,29 | 0 | 0,00 | $(100,00)$ | 0 | 0,00 |
| 13 | Hoat đông dịch vup khasc | 831.843 | 4,94 | 977,316 | 4,01 | 17,49 | 1.487.225 | 4,88 |
| 14 | Ngành khác | 55.376 | 0.33 | 162.677 | 0,67 | 193,77 | 57.426 | 0,19 |
|  | Tổng cộg | 16.849.954 | 100.00 | 24.352.548 | 100,00 | 44.53 | 30.497.813 | 100,00 |

(Nguỏn: BCTC kiêm toản năm 2021, nả̀m 2022 và BCTC soát xét bán nièn năm 2023 cuia

## EVNFinance)

EVNFinance triển khai hoạt động cho vay, thục hiện đa dạng hóa các ngành nghể nhằm đạp ửng nhu calu đa dạng của nhiểu đối tự̛ng khách hàng. Được thành lập với sứ mệnh quàn trị vốn cho các dự àn điện thuộc Tập đoản Điện lục Việt Nam và các đơn vị thảnh vién. EVNFinance đả và đang luôn ưu tiền nguồn vốn cấp tín dưng cho cảc doanh nghiệp trong ngảnh điç̂n. Tại ngảy 31/12/2021, dư nạ cho vay đối với lĩnh vực sản xuất vả phản phối điện, khí đốt, nướe nóng, hơi nước và điču hòa không khi đat 5.196 .225 triç̣u đồng, chiếm tŷ trong cao nhát, $30,84 \% /$ Toǹng dư nọ̣ cho vay. Dur nọ cho vay linnh vực Bán buôn, bán lè, sủa chờa phương tiện vận tải máy móc đạt 1.622 .056 triệu đồng, dư nạ līnh vực Dịch vư lưu trú, ăn uống đạt 1.206.155 triệu đồng, cho vay lịnh vực kinh doanh bấ động sản $4,587.800$ triệu đổng, cho vay cả nhản/hộ gia đînh 1.432 .049 triệu đồng, chiếm ty trọng lần lượt $9,63 \%, 7,16 \%, 27,23 \%, 8,5 \%$. Cho vay các lính vưre khác chiếm tỳ trọng nhô, từ $1 \sim 2 \%$ /Tồng dư nạ cho vay.

Tại ngày 31/12/2022, linh vưce Sản xuát, phân phối điện, khi đôt, nườc nóng, hơi nước, điều hỏa không khí tiếp tục là lĩnh vực được EVNFinance chủ trọng cho vay, với dư nọ̣ cho vay đạt 6.093 . 198 triệu đồng, chiểm $25,02 \%$ Tổng dư nọ cho vay. Tiểp theo lả lĩnh vưc Xây dựng. dư nọ cho vay 5.358 .778 triệu đồng, chiếm $22,0 \%$ Tổng dur nọ cho vay. Câc ngành nghể có dư nợ choo vay chiếm tý trọng đồng đểu bao gờm Bán buôn và bán lê, sừa chữa ô tô, mó tồ, xe máy và xe có động co khác, Hoạt động kinh doanh bất đọ̀ng sânn vả Hoạt động lảm thuĉ trong hô gia đinh, sản xuắt sản phâm vật chăt và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia dỉnh.

Tại ngày 30/06/2023. Dư nợ cho vay khách hàng tại EVNFinance tiếp tục được tạ́p trung tại līnh vụre Sàn xuất, phân phới điện, khi đốt, nưởc nóng, hơi nước, điểu hòa không khí: tiếp theo là căc ngảnh oghể Bán buôn và băn lé, sữa chữa ô tô, mô tố, xe máy và xe có động co khác;: Xây dựng và̀ Hoạt động chuyên môn, khoa họe và cỏng nghẹ̉. Dư nợ cho vay lình vực Sân xuất, phân phổi điện, khi đốt, nưởc nóng, hơi nước, điểu hóa không khí chiếm ty trọng cao nhất, đạt 6.386 .924 triệu đồng ( $20,94 \%$ Tổng dư nọ̣ cho vay): tiếp đô Dư nợ cho vay lình vưc Bân buốn và bán lê, sữa chữa ô tô, mô tồ, xe máy và xe có động co khác đạt 6.038.450 triệu đồng ( $19,80 \%$ /Tổng đư nọ̣ cho vay): Dư nọ cho vay Xây dựng và Hoat đọ̀ng chuyên món, khoa học và cỏng nghệ chiếm tỳ trọng lần lự̛十 $17,62 \%$ và $9,53 \%$.

+ Chát lượng dư nọ cho vay
Bảng 18: Chất lượng dư nọ̣ cho vay tại EVNFinance
Don vi tinh: triẻu đông

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 3006/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \text { ST } \\ \text { T } \end{gathered}$ | Chitien | Già tri | Ty tryng (\%) | Gia trị | Ty tryug (\%) | $\begin{aligned} & \text { \% tăng' } \\ & \text { (gaim) } \end{aligned}$ | Giai tri | $\underset{\text { tryng }}{\mathrm{Ty}}$ (\%) |
| 1 | Ng đủ tiễu chuấn | 16.028.688 | 95,13 | 23.532 .555 | 96,63 | 46.82 | 29.931.785 | 98,14 |
| 2 | Nog cal̉n chá y | 384.375 | 2,28 | 278.155 | 1.14 | (27.63) | 218930 | 0,72 |
| 3 | Nog dưởi tiêu chuẩn | 284.592 | 1,69 | 154.988 | 0.64 | (45,54) | 100.629 | 0,33 |
| 4 | Nog nghi ngò | 56.391 | 0.33 | 285.703 | 1.17 | 406,65 | 124.435 | 0,41 |
| 5 | Na có khì nâng már vốn | 95,908 | 0.57 | 101.147 | 0.42 | 5,46 | 122.034 | 0.40 |
|  | Tồng công | 16.849 .954 | 100,00 | 24.352.548 | 100,00 | 44.53 | 30.497.813 | 100,00 |
|  | Ty lê no xẳu (Nọ khó đòì) | L,75\% |  | 1,64\% |  | (6,29) | 1.19\% |  |

(Nguỏn: BCTC kiểm toân năm 2021, năm 2022 và BCTC soát xét bản niên năm 2023 của
EVNFinance)

Biểu đồ 4: Chất lượg tin dụng tại EVNFinance

## CHÁT LƯƠNG TIN DŲNG TĄI EVNFINANCE

-31/12/2021 $=31 / 12 / 2022=30062023$


Aguỏn: BCTC kièm toán năm 2021, näm 2022 và BCTC soát xèt hản nièn näm 2023 cuăa EVNFinance)

Ty lệ nç xấu luôn được EVFinance kiểm soát, duy trì đưởi $3 \%$ theo quy định của Ng ân hảng Nhà nước. Đây lả kết quà cuia viẹ̉c Công ty luỗn tăng cường hoạt động kiểm soút chất lựng tài sàn song hành củng với việc thực hiện hiệu quau công tác xử ly̆, thu hổi nọ. Trong bối cânh nọ xắu là vấn để cần được chú trọng kiểm soảt thường xuyễn cùa hệ thổng tải chính ngân hàng, hoạt động kiểm soát chất lự̛̣g nọ̆ của EVNFinance được tập trung thưce hiện theo sát ké hoạch thông qua việc bàm sảt việc thực hiện kể hoạch kinh doanh của khách hàng, tư vẩn đờng hành cìng khảch hảng vươt qua nhờng khô khăn trong quả trinh triển khai kế hoạch hoạt động. Công ty đàm bảo tuân thư cả́c quy định của Ngấn hảng Nhả nước vể việc xừ lỳ, phân loại nọ.

Tại ngày 31/12/2021, Nọ đú tiêu chuấn chiếm tỳ trọng 95,13\% Tồng dư ng̣ cho vay. No cần chư $\mathfrak{y}, \mathrm{N} ̣$ dưới tieuu chuẩn, Nọ nghi ngờ và Nọ có khà năng mất vốn chiếm tỵ trọng nhố, lần lượt là $2,28 \%, 1,69 \%, 0,33 \%$ và $0,57 \%$.

Tại ngày 31/12/2022, Nọ̣ đũ tiêu chuẩn tại EVNFinance chiếm tŷ trọng chú yếu trễn tồng
 chié̉m tỳ trọng nhỏ, lần lự̧t là $1,14 \%, 0,64 \%, 1,17 \%$ và $0,42 \%$.

Tại ngảy 30/06/2023, Nơ đŭ tiêu chuẵn tại EVNFinance chiếm tỷ trọng chù yếu trên tổng
 chiém ty̌ trọng nhó, lân lưot là $0,72 \%, 0,33 \%, 0,41 \%$ và $0,40 \%$.
$+\mathbf{T y ̀ ~ t e ̣ ̂ ~ a n ~ t o a ̀ n ~ v o ̂ ́ n ~ ( C A R ) ~}$
Ty lệ an toản vốn CAR của EVNFinance đạt $12.6 \%$ tại ngày 31/12/2021. đạt $11.50 \%$ tại ngày $31 / 12 / 2022$, đạt $10,83 \%$ tại ngày $30 / 06 / 2023$, luôn đám bảo cao hơn mức $9 \%$ theo quy định tại Tho̊ng tư số 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020.

BAN CAO BACH
CHAO B-AN THÊM CO PHIÉU RA CONNG CHÚVG

+ Dư phòng rüi ro cho vay
Băng 19: Dự phòng rüi ro cho vay tại EVNFinance

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | $\begin{aligned} & \text { \% tang/ } \\ & \text { (giam) } \end{aligned}$ | 30N06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \mathrm{ST} \\ & \mathrm{~T} \end{aligned}$ | Chititu | Già tri | Ty trong (\%) | Gias tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { tryng } \\ (\%) \end{gathered}$ |  | Giấ tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { trong } \\ \text { (\%) } \end{gathered}$ |
| 1 | Dư phồng cy the | (95.095) | 43.08 | (214,110) | 54,07 | 125.15 | (123.432) | 35,14 |
| 2 | Dưp phơng chung | (125.667) | 56,92 | (181.886) | 45,93 | 44,74 | (227.818) | 64.86 |
|  | Tồng cộng | (220.762) | 100,00 | (395.996) | 100,00 | 79,38 | (351.250) | 100,00 |

Nguoỏn: BCTC kiém toán nằm 2021, nãm 2022 và BCTC soát xér bún nièn nä̀m 2023 cuaa
EVNFinance)
Tại ngảy 31/12/2022. Dप̛̣ phòng rưi ro cho vay cưa Công ty lả 395.996 triệu đồng, tăng $79,38 \%$ so với thời điểm $31 / 12 / 2021$, trong đó Dư phòng cup thể tăng $125,15 \%$, Dư phỏng chung tăng $44,74 \%$.

Tại ngày 30/06/2023, Dv̛ phòng rùi ro cho vay của Công ty lả 351.250 triệu đồng. giäm $11,30 \%$ so vớ thời điểm $31 / 12 / 2022$, trong đô Ḍ̛ phöng cup thể giàn $42,35 \%$ và Dư phòng chung tăng $25 \%$ do Công ty thực hiện tăng trường tin dụng, tăng trương quy mô hoạt động.

## + Rûi ro lai suất

 công cụ tài chinh. Công ty sẻ có nguy co chj̣u rủi ro lải suất do sụ̂ khỏng turơng xùng hay chênh lệch giưa ngảy đảo hạn hoậc ngảy vác định lại lải suất của tài sàn, nợ phải trà vả các công cư ngoa̧i bàng trong một giai đọan nhât định. Cồng ty quản lỳ rùi ro này chủ yếu bẳng cảch quản lŷ mức chênh nhạy càm vợi lải suất và quăn lỳ lội nhuận trong suốt thời hạn hợp đổng.

Bäng 20: Rūi ro lăi suất tại EVNFinance
Don vi tinh: triệu dổng

| STT | Chitieu | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% taing/giam) | 30/06/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tông tal sin | 31.751.363 | 42.842 .227 | 34,93 | 47.786.740 |
| 2 | Tồng nọ plaî trà | 28,403.296 | 37.862.841 | 33,30 | 42,728.037 |
|  | Múre chênh lậch tải suắt ròng | 3.348 .067 | 4.979.386 | 48,72 | 5.058.703 |

Agguôn: BCTC kién tởn näm 2021, năm 2022 và BCTC soát xét bán nièn năm 2023 cùa EVNFinance)

- Hoạt đọ̃ng kinh doanh ngoại hối vả thanh toán
+ Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Bảng 21: Hoąt động kinh doanh ngoại hối tại EVNFinance
Đon vi tinh: trięu dỏng

| STT | Chitieu | Năm 2021 | Năm 2022 | $\begin{gathered} \% \\ \text { tung(giaim) } \end{gathered}$ | 6 thing nĭm 2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thu nhập từ hoạt dệng kinh deanh ngoại hối | 4.315 | 13.386 | 210,22 | 21.229 |
| 1 | Thu tir kinh doanh ngoagi tệ giao ngay | 4.315 | 6.683 | 54,88 | 20.702 |
| 2 | Thu từ cale cơng eụ tầ chính phâi sinh tièn tệ | - | 6.703 | - | 527 |
| II | Chi phi cho hoạt dọ̀ng kinh doanh ngoại hối | (6.089) | (52.126) | $(756,07)$ | (52,220) |
| 1 | Chi phive kinh doanh ngeai tệ giao nyay | (4.910) | (7.573) | $(54,24)$ | (257) |
| 2 | Chi vẽ̉ các công cụ tài chính phail sinh tiền tệ | (1.179) | (44.553) | (3.678,88) | (51.963) |
| III | (Lỗ)lải thuẳn từ hoạt đọng kinh doanh ngoại hối | (1.774) | (38.740) | (2.083,77) | (30.991) |

(Nguổn: BCTC kiểm toân năm 2021, nâm 2022 vả BCTC soát xét bán niên nâm 2023 cuia
EVNFinance)
Trong giai đoạn 2021-2022, anh huỡng cuaa dịch bệnh Covid-19, tăc động của lạm phát toản cầu, Cuc Dư trư̂ Liên bang My (FED) liên tục tăng lâi suất cơ bản, ... biên động tỷ giả hối doái rả̀t khơ lường vả cảng thăng, ảnh hương trưc tiếp đễn cảc hoụt động ngoại hổi của EVNFinance. Các ành hương khờng thuận lợi nảy tiểp tục tác đọng tới EVNFinance trong 6 thàng đẩu năm 2023.

## + Hoạt động thanh toán

EVNFinance không có chưc năng thưc hię̃n các hoạt động thanh toản trong và ngoải nước.

## - Hoạt động Dầu tur

EVNFinance có cacc hoạt động đầu tư chứng khoán nọ, chủng khoán vốn và góp vốn, đầu tur dâi hạn bên cạnh cảc hoạt đọ̉ng cập tín dụng cho vay nhä̀m sử dụng nguồn vốn huy động mọ̀t câch hię̧u quâ. Câc hoạt động đâu tư chưng khoản nợ, chüng khoán vốn cüa EVNFinance dượ thực hiç̣n, tuản thư câc quy định vể giới hạn góp vốn, mua cổ phần và giới hạn cấp tín dụng do

Ngân hàng Nhà nước quy định tại Luật các Tố chức Tin dụng và Thông tư số 23/2020/TTNHNN do Ngân hàng Nhà Nướe ban hành ngày 31/12/2020 quy định các giới hạn, tỵ lệ bao đảm an toản trong hoạt đọ̃ng của tố chức tín đụng phi ngản hảng. Theo đô, đổi với họ̣t động đảu tư chừng khoản vốn, quy định giớ hạn mứe gốp vốn, mua cổ phản cùa Cóng ty vào một đoanh nghiệp tối đa lả $11 \%$ vốn cùa doanh nghiȩ̣p được góp vốn. Đối với hoạt đọ̀ng đầu tư chứng khoản nơ, quy định tông mức dư nç̣ cấp tín dụng đối với 01 khảch hảng và ngưỡi có liên quan tối đa $50 \%$ vồn tur có của EVNFianance, ty̌ lẹ nảy là $2.1 \%$ tại thời điềm 30/06/2023. EVNFinance luốn đàm bảo thực hiện tuàn thù, đàm bảo đáp ưng tuyệt đối cảc chi số này và tuản thủ việc bảo cáo kết quà thực hiệ̣n định kỷ gừi Ngần hảng Nhă nước.

Bāng 22: Hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn, đầu tư đải hạn tại EVNFinance
Don vi tinh: triẹu dông

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30/062023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{gathered} \mathrm{ST} \\ \mathrm{~T} \end{gathered}$ | Chit tiêu | Giai tri | $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ \text { tryng } \\ (\%) \end{gathered}$ | Gîà tri | $\begin{gathered} \mathbf{T y} \\ \text { tryng } \\ (\%) \end{gathered}$ | \% tang (gtiam) | Già trị | Ty trong <br> (\%) |
| 1 | Chưng <br> khoản đầu tu | 3.616 .056 | 78,51 | 2.005.084 | 81,66 | $(44,55)$ | 2.040 .310 | 93,33 |
| 1 | Ching khoàn đầu tur sã̃n sàng đề bain | 3.651 .870 | 79,29 | 2.061 .694 | 83,96 | (43.54) | 2.092.361 | 95,71 |
| 2 | Chúng khoán dâu tư nắm gĩ̛ dến ngay đáo hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | Dit phòng rüi roching khoán đíu tu | (35.814) | (0.78) | (56.610) | (2,31) | 58,07 | (52.051) | (2,38) |
| II | Góp vốn, đî̀u tư dài hạn | 989,599 | 21,49 | 450.432 | 18,34 | ( 54,48 ) | 145.741 | 6,67 |
| 1 | Dâu tư dâi han khaic | 990.479 | 21.51 | 454.206 | 18,50 | $(54,14)$ | 154.206 | 7,05 |
| 2 | Dir phòng giàm giá đìu tư dâi hạn | (880) | (0,02) | (3.774) | (0.15) | 328.86 | (8.465) | (0,39) |
|  | Tồng cộng | 4.605 .655 | 100,00 | 2.455 .516 | 100,00 | $(46,68)$ | 2.186 .051 | 100,00 |

Aguơn: BCTC kiém toûn nầm 2021, năm 2022 vả BCTC soát xé bán niên nàm 2023 cuăa EVNFinance)

Tại ngày 31/12/2021, Tồng giá trị của các khoàn Chứng khoản đầu tư và góp vốn, đẩu tư dai hạn tại EVNFinance đạt 4.605.655 triệu dồng, trong đò Chừng khoán đầu tur đạt 3.616 .056 triệu đông, chiêm tỳ trọng $78.51 \%$ và Gốp vốn, đâu tư dài hạn đạt 989.599 triệu đồng, chiêm ty trong $21,49 \%$.

Tại ngày 31/12/2022. Tổng giả trị cảc khoàn đầu tư cùa Cōng ty dạt 2.455.516 triệu đổng, giàm $46.68 \%$ so vởi thục hiện tại thời điềm 31/12/2021, trong đô du Chưng khoản đầu tur là 2.005 .084 triệu đồng, giảm $44.55 \%$ vả dư Góp vổn, đảu tư đải hạn lả 450.432 triẹ̃u đồng. giàm $54,48 \%$ so với thực hiện năm 2021. Chứng khoán đẩu tư cûa Công ty giâm chứ yếu do trong năm 2022. EVNFinance đã giàm dư ng̣ các khoủn Chứng khoán nọ̣ do cảc TCKT trong nước phât hảnh và Chưng chi tiền gữi vơi giá trị lần lượt 1.713 tỷ đổng và 499.985 triệu đồng.

Tại ngày 30/06/2023. Tồng giá trị cîc khoản đầu tư cùa Công ty đạt 2.186 .051 triệu đồng. giảm $10.97 \%$ so với thời điền $31 / 12 / 2022$, trong đó Chứng khoán đầu tur tâng nhẹ $1,76 \%$ và Gốp vốn, đẩu tư đài hạn giàm $67,64 \%$, các khoản đầu tư đải hạn khác giàm $66,05 \%$ dản đến Gốp vốn, đầu tư dài hạn cùa Công ty giàm $67,64 \%$ so với thới diểm 31/12/2022.

Chứng khoán đầu tur sẵn sàng để bán luôn chiểm tỳ trọng cao trong hoạt động đầu tư của EVNFinance. Việc phán loại chưng khoán vào mục sẫn sàng để bán giúp EVNFinance có thể nẳm bắt vả tận dụng được những cơ hội tốt trên thị truờng vả nhanh chóng hiện thụre hơa hiẹ̃u quả hợt động, đóng góp kết quả kinh doanh trong kỳ.

Chưng khoán đầu tư của Công ty, bao gồm toàn bộ là Chưng khoản sẵn sàng để bản, cu̧ thể như sau:

Bäng 23: Chứng khoán đầu tur tại EVNFinance

| STT | Chitieu | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | Don vit tinh: triêu$\%$30\%06/2023 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giai tri | $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ \text { trong } \\ (\%) \end{gathered}$ | Già tri | $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ \text { trong } \\ (\%) \end{gathered}$ | tang (giam) | Già tri | $\mathrm{Ty}$ trong (\%) |
| 1 | Chuing khodin $n \not ̣$ | 3.006.640 | 82,33 | 788.444 | 38,24 | (73,78) | 1.416.023 | 67,68 |
| a | Trâi phiću Chinh phư | 257.032 | 7,04 | 253.453 | 12,29 | (1,39) | 661.202 | 31,60 |
| b | Ching khoán Na do caic TCTD trong nước phát hành | 265.623 | 7,27 | 263.991 | 12,80 | (0,61) | 162.630 | 7,77 |
| c | Chíng khoin Na do các TCKT trong nước phât hảnh | 1.984 .000 | 54,33 | 271.000 | 13,14 | (86,34) | 592.191 | 28,30 |


| STT | Chi tieu | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 30,06/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Giai trị | Tỳ trong (\%) | Già tri | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { trong } \\ \text { (\%) } \end{gathered}$ |  | Già tri | Ty trong (\%) |
| d | Chìng chit tièn gứi | 499.985 | 13,69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Ching khoin Vôn | 645.230 | 17,67 | 1.273 .250 | 61,76 | 97,33 | 676.338 | 32,32 |
| a | Chỉng khodn Vốn do các TCTD trong nước phát hành | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| b | Chừng khoán Vón do các TCKT trong nước phát hành | 645.230 | 17,67 | 1.273.250 | 61,76 | 97.33 | 676.338 | 32,32 |
|  | Tồng cộng | 3.651 .870 | 100,00 | 2.061.694 | 100,00 | (43,54) | 2.092.361 | 100,00 |

Nguön: BCTC kiém toán năm 2021, nâm 2022 và BCTC soảt xét bán nién năm 2023 cuàa
EVNFinance)

- Hoạt động kinh doanh vốn trền thị trường tiền tệ

Hoạt động kinh đoanh vốn tręn thị trường tiển tệ của EVNFinance được thưc hiện linh hoạt, phù hợp vơi đặc thù của Công ty taii chính. EVNFinance đã chù động cân đối nguồn vổn thông qua việc dự báo dóng tiển đầu ra từ hai hoạt động dầu tư và tîn dụng. dông tî̉̉n đầu vào từ hoạt động huy động vốn của càc tồ chức kinh tế, từ đó triển khai thục hiện linh hoạt hoạt động kinh doanh vốn trèn thị trường lièn ngản hàng, thực hiện dánh già và trao đối hạn mức cho caic định chế taì chính có quan hệ giao dịch với EVNFinance, tạo sự chù động vể nguồn vốn đảp ựng yêu cầu kinh doanh.

Bäng 24: Tiền gữi tại Ngân hàng Nhà nước, Tiền gửi và cho vay cảc tố chứe tin dụng
khác cùa EVNFinance
Don vi tinh: triéu dông

|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | \% tăng (giam) | 30/062023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Chitieu | Già trì | $\begin{gathered} \text { Ty } \\ \text { trong } \\ (\%) \end{gathered}$ | Giâ tri | $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ \text { trong } \\ (\%) \end{gathered}$ |  | Già tri | $\underset{\substack{\mathrm{Ty} \\ \text { trong } \\(\%)}}{ }$ |
| 1 | Tiển gaừ tại Ngân hàng Nhà nước | 487.200 | 5,80 | 1.178 .325 | 10,65 | 141,86 | 1.145.471 | 9,37 |
| II | Tiền gùi và cho vay calc тCTD khác | 7.905.910 | 94,20 | 9.883.853 | 89,35 | 25,02 | 11.075 .163 | 90,63 |


|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  |  | 309062023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Chititu | Già tri | $\mathrm{Ty}$ <br> trymg <br> (\%) | Giai trị | $\mathrm{Ty}$ trong (\%) | \% tăng (giam) | Gisas trị | $\mathrm{Ty}$ trung (\%) |
| 1 | Tiền gừi tại các TCTD khac | 4.651.460 | 55,42 | 9.883 .853 | 89.35 | 112,49 | 10.395 .533 | 85,07 |
| 2 | Cho vay các TCTD khac | 3.254 .450 | 38,78 | 0 | 0 | (100,00) | 679.630 | 5,56 |
|  | Tống cềng | 8.393 .110 | 100,00 | 11.062 .178 | 100,00 | 31,80 | 12.220.634 | 100,00 |

(Nguổn: BCTC kiêm toán năm 2021, nằm 2022 và BCTC soát xét bản nièn năm 2023 cuă
EVNFinance)
Tại ngày 31/12/2021. Tồng cåc khoản Tiền gưri tại NHNN. Tiền gựi và cho vay càc TCTD khác đạt 8.393 .110 triệu đồng, trong đó Tiền gữi tại NHNN đạt 487.200 triẹu đồng. chiém ty trọng $5,80 \%$ và Tiển gữi và cho vay câc TCTD khâc đạt 7.905 .910 triệu đồng, chiểm tỵ̀ trọng $94,2 \%$.

Tại ngày $31 / 12 / 2022$, Tống câc khoán Tiền gừi tại NHNN, Tiền gựi và cho vay câc TCTD khác của EVNFinance dạt 11.062 .178 triệu dồng, tã̃ng $31.8 \%$ so với thực hiện tại 31/12/2021, trong đó Tiền gừi tại NHNN đạt 1.178 .325 triệu đổng, tăng $141,86 \%$ vả Tiển gữi và cho vay căc TCTD đạt 9.883 .853 triệu đồng, tăng $25,02 \%$ so thực hiẹ́n tại $31 / 12 / 2021$.

Tại ngày 30/06/2023, Tổng các khoản Tiền gứi tại NHNN, Tiển gứi và cho vay các TCTD khác của EVNFinance đạt 12.220 .634 triệu đồng, tăng $10,47 \%$ so với thời điểm $31 / 12 / 2022$ chư yếu do Tiển gưui và cho vay càc TCTD khác của EVNFinance tẵng 12,05\%. Tiển gừi tại NHNH tại ngày 30/06/2023 đạt 1.145.471 triệu đồng tuơng đương với $9,37 \%$ Tống các khoản tiền gừi và cho vay của EVNFinance.

## - Hoạt động Dịch vụ

Ngay tû̉ nhơng ngảay đầu thảnh lập, EVNFinance xác định đã̉y mạnh các hoạt động dịch vu tiềm năng, mức đọ rùi ro tháp nhằm một mặt gia tăng lơi nhuận, mặt khác hướng tới cung cắp đa dạng các dịch vụ tài chính, tạo nển tảng trơ thành một định chể tải chính hàng đầu, đơn vỉ tư vấn cung cấp dịch vup chuyên nghiiệp, sẵn sảng hội nhập trong các giai đoann tiếp theo. Tũy theo tüng thời $k y ̊, ~ E V N F i n a n c e ~ t a ̣ ̂ p ~ t r u n g ~ p h a ̉ t ~ t r i e ̂ ̉ n ~ c a ́ c ~ s a ̆ n ~ p h a ̂ ̀ m ~ d i j c h ~ v u ̣ ~ p h u ̛ ̉ ~ h o ̛ p . ~$

## + Hoạt động Quàn lý ûy thăc và cho vay lại:

Các dự án được giao quàn lýy ùy thác và cho vay lại là câc dự án thuộc Tập đoân Diện lực Việt Nam, với danh mục quán ly̆ vổn vay đa dạng từ nhiều nhả tài trọ khảc nhau nhu Ngản hàng Phảt triến Châu À (ADB). Cơ quan hợp tảc Quốc tể Nhật Bản (JICA). Ngân hảng Thế giới (WB), Ngân hàng Tải thiết Đức (KFW).... Với khối lương hố sơ xử lỳ lớn, tuân thù tiêu chuân kêp, tinh chât vôn đa dạng với phương thức quàn lŷ ODA (Hổ trọ phàt triễn chính thức) phức
tạp. EVNFinance đã luôn đàm bāo giài ngản đửng tiến độ, thởi gian trâ kết quả kiềm soát chỉ đối vở các dụ̣ àn đượe rút ngắn so với quy định, phù họ̣p vởi tiến đọ̣ triển khai công trinh, đàm
 mực vai trò tư vẩn pháp lŷ đối vợi chủ đả̉u tư, từ đó dàm bảo tuân thủ đưng chế độ, chính sảch trong lĩnh vựe quản lỳ nợ công. Công tạc thu nợ, trả laai/phi cho cảc Cơ quan quân ly̆ Nhà nước, các nhà tài trọ̣ được thực hiện theo đúng cam kết, không đế phát sinh nợ quá hạn. Nhûng kết quả đạt đự̛̣c trong hoạt động quản ly úy thác và cho vay lại đă khẳng định chit́n lược đúng đấn của Lãnh đạo Công ty tử nhî̃ng ngày đầu thành lập, đổng thời minh chựng cho năng lục tồ chức triến khai cung ựng dịch vụ tại EVNFinance. Công ty đã khằng định vai trò đầu mối quản trị vớn phucc vu Tậ̣ đoàn Điện lục Việt Nam, nâng cao hình ành, vị thế cuaa EVNFinance với vai trồ là định chế tải chinnh cung cấp các dịch vy tur vấn tài chînh hữu ich cho cảc đơn vị ngành điện, đồng thơi chưng tô được vị thé, tính chuyên nghiệp trong lĩnh vưe quản lý ûy thàc và cho vay lại trong hệ thống cåc tổ chức tài chính - ngân hàng Việt Nam.

## + Hoąt động Thu xếp vốn và tư vẫn tài chinh:

Song song với việc cung cấp dịch vụ trong ngành diện, EVNFinance đă tiép cận và mở rộng dịch vụ thu xểp vốn, tư vẳn tâi chình tới căc dụ ân cỏ nhu cầu thuộc những ngảnh nghể khác. EVNFinance luôn duy trì mổi quan hệ tốt với câc tổ chức tầ chính trong nước và quốc tế để chù đọ̀ng mở rộng lĩnh vực họat động thu xếp và tải trợ vổn; thuờng xuyên cung cố nguốn nhân lụ̃e chất lự̛̣ng cao để sã̃n sàng và chư động cung cấp các dịch vụ tư vẩn tải chînh đa dạng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị thành viên vả cảc đối tác khác.

### 10.2. Tài sản cố định

Bäng 25: Tinh hình tài sàn cố định cùa EVNFinance
Dom vi tinh: trięu đöng

|  |  | 31/12/2021 |  |  | 31/12/2022 |  |  | 30/06/2023 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| T | Chitiču | NG | GTCL. | $\begin{gathered} \text { \%GTCL } \\ \text { NG } \end{gathered}$ | NG | GTC. | $\begin{gathered} \text { \%GTCL } \\ \text { NG } \end{gathered}$ | NG. | GTCL | $\begin{aligned} & \text { \%GIC } \\ & \text { LNG } \end{aligned}$ |
| 1 | Tài sàn cố định hîu hinh | 108.655 | 37.349 | 34,37 | 106.377 | 30.426 | 28.60 | 108.382 | 32.491 | 29.98 |
| 1 | Nhà cira, vis kién truc | 8.280 | 6.487 | 78,35 | 8.280 | 6.156 | 74,35 | 8.280 | 5.900 | 22.34 |
| 2 | May mbec. thicít bi | 49.873 | 22.450 | 45,01 | 50.264 | 18.779 | 37.36 | 50.823 | 16.581 | 32.62 |
| 3 | Phuteng tièn vận tai | 23.875 | 783 | 3.28 | 21.611 | 53 | 0,25 | 23.103 | 5.599 | 24.23 |


| $\begin{gathered} \text { ST } \\ \text { T } \end{gathered}$ | Chititu | 31/12/2021 |  |  | 31/12/2022 |  |  | 30/06/2023 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | NG | GTCL. | $\begin{gathered} \text { \%GTCL } \\ \text { NG } \end{gathered}$ | NG | GTCL | $\begin{gathered} \text { \%GTCL/ } \\ \text { NG } \end{gathered}$ | NG | GTCL | $\begin{aligned} & \text { \%GTC } \\ & \text { L/NG } \end{aligned}$ |
| 4 | Thite bi, <br> dung cu quan ly | 24.951 | 7.235 | 29,00 | 24.407 | 4.932 | 20,21 | 24.326 | 3.808 | 15,65 |
| 5 | 萑 sam ci) dinh hữu hinh Khăc | 1.676 | 394 | 23.51 | 1.815 | 506 | 27.88 | 1.850 | 513 | 27.73 |
| II | Täi sàn cố định vō hinh | 85.445 | 50.351 | 58,93 | 92.421 | 51.456 | 55,68 | 92.421 | 47.597 | 51.50 |
| 1 | Quyen sid dung dit vō thời hạn | 18.244 | 18.244 | 100.00 | 18.244 | 18.244 | 100,00 | 18.244 | 18.244 | 100,00 |
| 2 | Phân nềm máy tinh | 65.165 | 30.428 | 46.69 | 71, 145 | 30.740 | 43,27 | 71.045 | 27.212 | 38,30 |
| 3 | Tài sain col dinh vó hinh knac | 2.036 | 1.679 | 82.47 | 3.132 | 2.472 | 78,93 | 3.132 | 2.141 | 68,36 |

(Nguổ: BCTC kiêm toán näm 2021, năm 2022 vả BCTC soát xé bản nièn nầm 2023 cuia
EVNFinance)

### 10.3. Quãn lý rûi ro và bảo toàn vốn

Cōng tảc quàn trị rưi ro luồn được EVNFinance quan tâm hàng đầu nhả̀m nâng cao chất lượng hoạt động và hưởng đển mục tiêu quàn ly̌ toản điện các rùi ro trọng yếu:

- Rüi ro tin dưng:
+ Có thế coi đây lả một trong những rưi ro quan trọng nhất bởi thu nhập từ họ̣t động tín đụng đóng góp lón nhắt cho thu nhập (chiến tẙ lệ lớn trong tống doanh thu) của EVNFinance.
+ Vời mục tiêu quân trij rưi ro tin đụng hiệu quà nhấ, đàm bâo tâng trường bền vêng, EVNFinance đã và đang duy trì một khung quản trị rüi ro tín dụng đàm bảo các nguyễn tắc co ban sau:
- Xây dựng và thưc hiện chính sách quán lý rưi ro (QLRR) tîn dụng thận trọng, dể hạn chế rúi ro tín dụng ờ mức thíp nhất. thông qua hẹ̉ thống các giới hạn, hạn mứe như tập trung phát triển khách hàng cá nhân, đoanh nghiệp vửa vả nhoó, cơ tình hình tài chính länh mạnh, tải sàn đảm bào đáp úng yěu cầu, hạn chể cho vay đối với những lỉnh vựe rùi ro cao...
- Ảp dụng hệ thống quân trị rui ro tín dụng tập trung, tảch bạch chức năng gị̛a kinh doanh. quàn lý rưi ro và tâc nghiệp, đâm bảo mỏ hình 3 tuyến phóng thư độc lập khich quan, minh bạch.
- Nàng cao chảt lưựng công taic thâm đjinh, ngãn chạ̃n các rüi ro tin dụng ngay từ trước khi giải ngần. Chú trọng tãng cường và thực hiện hię̣u quà còng tảc kiếm tra trước, trong và sau khi cho vay.
- Cait tiễn hẹ̉ thổng xễp hạng tín đụng nội bộ, nâng cao năng lực phân loại rùi ro khách hàng, làm cã̃ cứ thà̉m định, xây dựng chính sách sàn phấm phù họp.
- Thực hiẹ̃n phần tích. đánh giâ rưi ro vả tố chức thữ nghiẹ̣̆m trước khi cung cấp một sạn phả̉m mói dàm báo an toản tín dụng và giàm thiểu ruii ro phát sinh.
- Giám sait cảnh bảo thurờng xuyên các ty̌ lệ bảo đàm an toàn họat động tín dụng cuñng như công tác phạ̀n lội nợ, trich lập dự phòng đảm bảo theo quy định cuaa NHNN.
- Tâng cuờng công tâc phãt triển đầu tự nguồn nhân lực, âp đụng câc kiễn thức và công nghệ QLRR tiên tiển, hiệ̣n đại theo tiéu chuẵn quốc tể.
+ Bên cạnh đố, EVNFinance luôn chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, song song vơi tăng trương tin dưng hic̣iu quả. Tỉnh đêtn hêt ngày 30/06/2023, ty̌ lẹ̣ nọ xấu luôn được kiểm soát dưới $2 \%$.
- Rüi ro thanh khoàn:
+ Đây là một trong các rüi ro rất quan trọng trong hoạt động các TCTD nói chung và EVNFinace nói riêng,
+ Quản tri ruii ro thanh khoản tại EVNFinace luón đượ däm bảo duy trì thương xuyên, fiên tục vã tối ưu hiệu quả sử dụng vốn:
- Tuân thư nghiêm ngật các quy định của NHNN về thanh khoãn; Thương xuyên theo dôi, phân tích tải sản và công nọ̣ theo kỷ đáo hạn thụcc tế, qua đó luôn chủ động duy tri họ̣p lý chênh lẹch kỳ hạn giữa tài sản Có và tài sàn N g.
- Hội đờng quàn lý Tai sản Nọ và Có (ALCO): Giám sát hoạt động tuân thù hạn mức rưi ro thanh khoản, đäm bào tuán thù câc tŷ lệ an toàn theo quy định ceia NHNN vả Công ty. Rà scát, để xuất kể hoạch huy động vốn, kế hoạch sứ dưng vốn, xåy dựng kịch bản kiềm thứ.. đàm bảo phù hợp với chiến lự̛̣c kinh doanh của Công ty và điểu kiện thị trường trong tùng thơi kẏ.
- Xây dụng hệ thống hạn mức chính sách. quy chế, quy định nội bồ, quy định chi tiêt trảch
 thanh khoản cūng như các biện pháp ứng phỏ̀ khi xày ra sự cố thanh khoản.
- EVNFinance cùng đã thiết lập cơ chế giá vốn nội bộ: lâi suát tiển gữỉ lâi suắt cho vay áp đung đới với khảch hàng trên cơ sờ xem xét nhu cầu tang trương, khà năng và hị̧̣u quà
 sin Có và tài sãn Nọ hơp lỳ.
- Rûi ro thị urương:
+ Rùi ro lãi suất:
- Rùi ro lai suắt là rùi ro cơ ban phát sinh khi lai suât thị trương biển động bất lợi gây ành
 chúc tin düng.
- EVNFinance đâ xày dựng quy định nội bộ để quàn lý rủi ro lâi suát thông qua việc phân tich ty̌ số gitưa tải sān nhạy càm lâi suất và nguồn nhạy càm lãi suất. Dưa ra các dự bâo
 danh mục cuia EVNFinance, chinh sách hiẹn hảnh vả xu hướng quan ly thị trường tièn tẹ̉ cùa Ngần hàng nhà nước, cǜng như dư báo cảc chi số kinh tế vỉ mò vả thị trương.
- Ngoài ra, để hạn chể caic rùi ro lải suăt, EVNFinance áp dụng các giải pháp vả tăng cưòng các biệ̣n pháp: àp đưng hơp đồng kỳ hạn và họp đồng hoản đối; áp dụng các chính sâch lải suăt thà nối linh hoạt theo tưnng kỷ hạn nguờn và tững loại hinh cho vay đảm bảo một tỳ lẹ kỳ hạn nguổn với ky hąn cho vay phù hợp theo nhìng quy định cúa pháp luật....
+ Rûi ro ngoại hơi:
 giả trị đối với trạng thải ngoại tệ mà tô chức tin dụng nǻm giợ. Công ty chju rüi ro ngogi hối vì đã phát sinh các tài sân và cōng nợ bằng ngoại tệ.
 tẹ rông trên vốn tư có theo quy định của Ng gản hàng Nhả nước trong từng thời kỳ.
- Bên cąnh đó, EVNFinance sứ dụng các cőng cụ taỉ chính phơng ngưa rüi ro như: càc ḥ̛p đổng mua bán ngoại tệ kỷ hạn, họp đổng tưong lai, hơp đồng hoain đồi ngoại tề, họp đồng quyền chọn.v.v. trong hoąt đọng kinh đoanh ngoại hới.
- Rüi ro hoạt đợng:
+ Rưi ro hoạt động là loại rùi ro liên quan đên cong nghẹ, cơ sờ hạ tẩng, quy trình nghiệp vụ. yĉ́u tố con người và một sổ yếu tố khác có liễn quan trong quá trinh hoạt động kinh doanh cuia EVNFinance.
- Dể ngãn ngưa và hạn chế ruii ro hoạt động, thường xuyẽn đánh giả tỉnh tuãn thù, tỉnh đạ̀y đủ. phủ hợp của quy trình, quy chế, cùa các họ̣t động nghiẹp vụ cūng như cánh bào rủi ro của các bố phạ̀n tác nghiç̣p.
- Bỏ̀ng thời, EVNFinance cỗng liên tục cập nhạ̀t, gián sát môi trường kiểm soát tại tựng đơn vị nhàm chù động phơng ngưa rùi ro nọi tại, nhặn diện câc vấn để cần hoản thiện, khấc phưe và tăng cường hiệu quả hoạt đọng của các đơn vị.
- Triển khai đồng bộ công tác quàn lỳ kinh doanh liền tưc, xây dựng bộ lởi vì phạm tảc nghiệ̣ áap dưng cho tầt cả câc cáp hoạt động, thương xuyênn kiểm tra đan chẻo nhau đế giàm thiểu các rùi ro hoạt đọ̀ng có thể xāy ra.
- EVNFinance khõng ngừng tuyên truyển, giáo dục chinh trị tư tượng đạo đức, đồng thời thurờng xuyên tố chức các khóa tạ̀p huấn định kỷ giúp cán bọ̃ hiéúu rô tẳm quan trọng cuua đạo đữe nghề nghiệp.
- Bēn cạnh đó, EVNFinance cūng tựng bước cùng cố cōng tác quàn trị thōng qua sữ đụng hệ thớng công nghệ thông tin. Các ưng dưng nảy giûp giàm thiếu câc rüi ro hoạt động thơng qua việc lưu chuyền thông tỉn, đânh già hoạt động trền quy mô rộng toân hệ thổng.
Ngoải ra, EVNFinance cûng đầy mạnh xây dựng vân hơa rû̀i ro, nhận thức và quầ trị rùi ro sâu rộng hơn trên toản Cóng ty thông qua các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhãn lực dều đặn và liên tục. EVNFinance luôn hướng tợi xây dựng một hệ thống minh bạch, tin cậy đới với các khách hảng và đới tảc. Văn hơa tuăn thủ đượe xây dựng, phát huy và để cao ở EVNFinance. Các cán bộ nhàn viên Cöng ty cùng luồn nghiêm tû́c và đề cao tính tự giác tuán thù, không dung túng, bao che các vi phąm.

Bên cạnh đó, Bann lănh đạo và toàn thể CBNV EVNFinance chư động cam kết thực hiện các chuẩn mực hành vì vầ đạo đữe nghiệp. Giáa trị cót loì phài được tuân thù từ cắp cao nhắt đển các nhân sự thực hiện những công việc chi tiết nhất. Dạo đữe nghề nghiệp của tùng nhân viên là nền tảng của quàn trị rüi ro. Trên tất cà, văn hóa rủi ro tưng buớc dược xây dụng, theo đó, mỗi CBNV EVNFinance đểu có trách nhiệm quân trị rưi ro, hiếu rợ các rùi ro có thể phát sỉnh và kiểm soảt. Đây là tiển để để EVNFinance phát triển bển vừng và đạt đượe các mục tiêu chiển lượ.

Nhờ có cơ chế kiếm soát rùi ro như trên mà nhiểu năm qua EVNFinance hạn chê được rùi ro và đạt/ vượt kế hog̣ch đã đê ra.

Trong năm 2023 và các nàm tiếp theo, công tác quân lý rùi ro sẽ luôn tiếp tục được xaic định là một trong những nhiệ̃m vp̣ trọng tâm trong họat động của CÔng ty với chiển lự̧e: nâng cao năng lực quản trị rüi ro vă hiện đại hóa công tåc quàn trị rüi ro.

### 10.4. Thị trừng hoạt động

## - Mạng lướ chi nhánh

Tữ năm 2010, bên cạnh Hội sờ chình tại Hà Nội, Công ty cỏ 02 Chi nhánh tại Thành phố Đa Nẵng và Thành phố Hồ Chi Minh.

+ Chi nhánh Thành phố Đà Nẳng
- Ngày băt đầu thành lạp: 01/03/2010
- Địa chi: Lô A2.12, Đương 30 thảng 4, Phư̛̛̛ng Hoả Cừ̛̛ng Bảc, Quận Häi Cháu. Thánh phớ Đà Nầng, Việt Nam
- Điẹ̀n thog̣i: $0236-222,3456$

Fax: 0236-222.2240

- Giám đốc chi nhânh: Mai Xuân Đồng
+ Chi nhảnh Thành phố Hồ Chi Minh
- Ngày bất đầu thảnh lập: 10/02/2010
- Bia chí: Ló H (ii) và I (i), Tầng 9. Tòa nhà Sunwah Tower, II5 Đại lọ̀ Nguyẻ̉n Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chi Minh
- Điện thoại: 028-2222.9999

Fax: 028-2222.8999

- Giám đốc chi nhánh: Hoàng Nhật Nam
- Mạng lưởi khảch hàng và cảc loại dịch vụ cho khách hảng

EVNFinance định hương đa dạng tệp khách hàng là các tố chức kinh tế, tồ chức tài chinh trong nước và quồc tế, vả cả nhần trễn ṃ̣i vũng miền tại Việt Nam.

Khách hàng và đối tả́c cưa EVNFinance hiện nay bao gồm:

+ Các tố chức thự̂c ngằnh Đię̣n: Tập đoàn Điện lực Viẹt Nam, các đơn vị trong Tập đoản Điện lực Việt Nam: Tống công ty Điẹ̉n lực miền Bắc, Tổng công ty Điẹ̀n lực miền Trung, Tổng công ty Điện lưc miền Nam. Tồng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nọii, Tồng công ty Điện lực Thảnh Phố Hồ Chí Minh, Tồng Công ty Phât điện 2, Tổng Cônng ty Phát điện 3, Công ty Cố phà̀n Xây lấp điện I ,...
+ Các Tố chức kinh tể trong nưởc: Ngoải cảc tố chức thuộc ngảnh Điẹ̃n, Cōng ty đâ mỡ rộng hợp tạc với các tố chức kinh tế lớn trong nưởe như: Tập đoản Vingroup, Tổng Công ty Điẹ̣n lực Dằu khí Việ Nam. Tạ̣p đoản Công nghiệp - Viển thông Quân đội, Công ty Cố phằn Cơ Diç̂n Lạnh, Tổng Công Ty Cổ phẩn Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam,...
+ Các Tố chức kinh tể, Quŷ Quốc tế: Vơi định hướng mớ rọ̀ng thị truờng ra nướe ngoải, EVNFinance đã và đang hợp tác với các Tồ chửc. Quỳ có uy tỉn trên thị trường quốc tế như: GuarantCo., Ltd, Tổ chức tâi chính phát triển Proparco, Cóng ty Quàn lỷ quy responsAbility Investments $\mathrm{AG}, \mathrm{Quy} \mathrm{H}$ ©pp tác Khi hạ̀u toàn cầu (GCPF)....
+ Các tố chức tài chính: EVNFinance đă thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các tố chức tài chính tại Việt Nam, bao gờm các ngăn hàng thương mại trong nước và nước ngoài, Công ty taì chính, Công ty chựng khoàn, các Quỳ đầu tư,....
+ Các khách hàng cả nhân: Hiẹ̃n nay EVNFinance đã triến khai rộng rài các sàn phâm dịch vu dành cho cá nhấn như uiy thác cho vay, cho vay cá nhân...
Các sàn phẩm và địch vụ Công ty đang cung úng:
+ Sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp
- Huy động vốn
$\checkmark$ Tiền gưi có kỳ hạn từ 01 thàng đên trên 12 tháng:
$\checkmark$ Tiển gừi có $k y$ hạn tự động:
$\checkmark$ Vay nước ngoail;
$\checkmark$ Phât hănh giáy tờ có glấ; trâi phiếu;
$\checkmark$ Quản lẏ dòng tiền.
- Tín dụng
$\checkmark$ Tin dụng doanh nghiệp: Cho vay dự án đẩu tư, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay đồng tài trọ, bao thanh toán;
$\checkmark$ Dịch vụ bào lânh: Bão lầnh ḍ̛̛ thầu, bâo lãnh thục hiện họp đổng, bào lãnh vay vốn, báo lãnh boânn trã tiển úng truớc, bào lãnh thanh tớn, báo lãnh bào đàm chắt lự̛̣g sàn phấm, các logai băo lãnh khác...
$\checkmark$ Cho vay chiết khấu chưng từ có giá.
- Đàu tu
$\checkmark$ Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp;
$\checkmark$ Kinh doanh trâi phiếu;
$\checkmark$ Góp vồn, mua cổ phần;
$\checkmark$ Họp tàc kính doanh các sản phằm tài chính.
- Kinh doanh ngoại tệ
$\checkmark$ Giao dịch mua bân ngoại tệ giao ngay (Spot);
$\checkmark$ Giaso địch mua bân ngoạit tệ ky hạn (Forward);
$\checkmark$ Giao dịch hoán đối ngoại tệ (Swap).
- Tưr vấn đầu tư tãi chính
+ Sän phả̉m dảnh cho định chế tài chinh
- Kinh doanh Trái phiếu chính phù, Träi phiĉ́u chính phù bảo lãnh, Trải phiếu địa phương
$\checkmark$ Giao dịch mua bain thông thường (outright):
$\checkmark$ Giao dịch mua bán lại (Repo).
- Kinh doanh tiền tẹ̣ liền ngản hàng
$\checkmark$ Gưri vốn dưới hinh thức hơp đồng tiền gứicho vay tại các định chế tải chính:
$\checkmark$ Nhận vốn dượi hình thức họp đồng nhận tiền gưi/ tiè̀n vay tại các định chế tài chỉnh;
$\checkmark$ Mua bản kỳ hạn chứng từ có già.
- Kinh doanh ngoại tệ
$\checkmark$ Giao dich mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot):
$\checkmark$ Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward):
$\checkmark$ Giao dịch hoản đối ngoại tệ (Swap):
- Họp tác kinh doanh


## + Sān phầm đành cho khàch hảng cà nhân

- Tin dụng cá nhân
$\checkmark$ Cho vay tiêu dùng cá nhân;
$\checkmark$ Cho vay chiết khấu chúng từ có giả cá nhân;
$\checkmark$ Cho vay có tải sản bào đàm.
- Các djch vup khác;
$\checkmark$ Cho vay cẩn cố sổ tiêt kiệm, sổ dư tiền gữi.
Bên cạnh các sàn phấm truyển thổng công ty đang cung cấp, Công ty chủ trương phát triền hoạt động tài chính tiêu dủng trèn nển tầng công nghệ cao, khẳng định vị thế đời vởi sản phầm tin dụng tiêuu dùng cùa EVNFinance. Xu hướng phát triến họ̆t động tài chînh tiêu dùng là tất yếu vi đây là phân khúc thị trường cuaa câc công ty tài chính.

Có trụ sờ chính tại Hà Nô̂i, các chi nhánh tại thành phố Hố Chi Minh và Đả Nầng, thị trường họ̣t động cuaa EVNFinance đa dượe mở rộng khấp tại cảc khu vực kinh té̉ trọng điểm của đất nuơơ cûng như lan tôa sang các tinh thảnh lân cận. EVNFinance nhận định đây là các thì trương được đảnh giá đạcc biệ tiềm năng và phât triến sê tiép tục dem lại hiệu quá hoạt động cho Cồng ty.

Trong tương lai, phát huy lọi thể sî̃n cô, EVNFinance sẻ tiếp tưc cung cấp câc dich vụ tợi cac khách hàng tổ chực và câ nhân, tiếp tục ưu tièn tập trung các khách hàng la doanh nghiệp trong līnh vựe năng lượng vả cảc ngành kinh tế mũi nhọn khác,...

## - Vị thế cèa Công ty trong ngành

Tînh đến thỡi đî̂̉m 30/06/2023, hiện đang có 16 công ty tài chính dượe Ngân hàng nhà nước cáp phép hoạt đọ̀ng. Trong số 16 cỏng ty taii chính nói trên, EVNFinance là cỏng ty tài chính oó quy mô vốn điểu lệ kón thử 2 tai Viẹt Nam.

Biễu đồ 5 : Top 10 Công ty tài chinh có quy mó vốn điễu lệ lớn nhất tại Việt Nam

(Nguồn: Ngän hàng nhà mrớe Vị̄す Nam)
Là một công ty tài chinh hàng đằu tại Việt Nam, EVNFinance đă thực hiện cấp tîn dụng,
 định hướng này, EVNFinance luôn được Chính phù, các cơ quan quàn lý nhà nước, càc đối tà́c nước ngoải, các đớj tác trong nước đánh già cao vai trò, vi thé trong lĩnh vưc tải chính, dặc biệt là tài chính xanh. Tháng 06/2022, EVNFinance đã phát hảnh đọt trái phiĉ̉u xanh đầu tî̂n (EVNFinance Green Bond) có giá trị 1.725 tỳ dổng (tuoong đương 75 triệu USD) và dả dươc Tạp chi Finance Asia vinh danh với giài thừ̛ng Giao dịch Thị trương Cận biên tốt nhắt đối vơi hạng mục Khu vực Châu A Thái Binh Dưong. Ngoài ra, EVNFinance đã dạt dược thôa thuận với Quỵ responsAbility Investments $\mathrm{AG}(\mathrm{rA})$ - Thụy Sy nhẳm hỗ trơ doanh nghiệ̣p tiếp cận
 vi sư phât triển bển vû̀ng. Theo đò, Quy̌ rA cam kết sê hỗ trọ EVNFinance trong việc tiếp cận nguồn vổn nước ngoải đồng thời hổ trợ kỹ thuật cảc vấn đề mỏi truờng và xả̉ ḥ̣̂i đối với căc dự án năng lự̛̣ng tài tạo.

Bäng 26: Thị phần của EVNFinance so vớ toàn ngành

| Don vi tinh: ty doung |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Chitièu | Dur ng cho vay taii ngay 30006/2023 | Tiè̀n gưi cuaa khách hàng tại nggay 31/05/2023 |
| 1 | Sô liȩu toan ngành | 12.487 .913 | 14.517.832 ( ${ }^{+}$) |
| 2 | EVNFinance | 30.497 | 12.294 |
| 3 | Thị phẩn so vớ toàn ngàanh | 0,24\% | 0,08\% |

(Nguôn: Cöng ty Täi chinh Cö phần Diện Lưc, Ngän hàng Nhà mrớc Việt Nam)
(4) Só liẹu này chura loai các khoản phảt hành giáy tờ có giä do các TCTD khảc trong пихо́с muи.

Thị phẳn Dư nợ cho vay tại ngày 30/06/2023 và Tiển gừi cúa khảch hảng tại EVNFinance tại ngày $31 / 05 / 2023$ lần lự̛̣ lả $0.24 \%$ va $0,08 \%$ so với toàn ngành. Do số liệu toùn ngành là số liệu của tất cà câc Tố chự̂ tưn đụng tại Việt Nam (bao gồm các Ngân hảng thương mại và Tố chức tin dụng phì ngàn hàng) nên việc so sánh trền chì mang tînh chất turong đối.

+ Chất lự̛̣ng và sự đa dạng cùa sản phầm, dịch vụ
Luòn nắm bất nhanh nhu cầu của khách hảng, EVNFinance đang là công ty tài chinh dẵn đằu vể cung cấp các sán phâm dịch vụ đảp ưng kịp thời vả đa đạng nhu cẩu cùa khách hàng. Không chỉ cung cấp các sán phầm, dịch vụ truyển thổng. EVNFinance đã, đang phát triên các sàn phảm dịch vụ mới hû̃u ich, hở trợ, phục vụ kip thời nhiểu đối tự̛̣g khách hàng doanh nghiệ̣̂p và cá nhân. Bồng thời, chấ lương sàn phầm đực Công ty không ngíng cùng có và nẩng cao. Do đó số lương và đọ̀ bao phù cùa mạng lưới khách hàng Công ty ngày càng được gia tăng.

Với nhûng kết quả đạt được nêu trên, Công ty đa nhận được câc giài thường: Top 10 thurong hiệu mạnh năm 2022 ngảnh Dịch vu Tài chinh vả Giai Best Frontier Market Deal - Giao dịch thị̣ trừ̛ng cận biên tốt nhát cho giao dịch phảt hảnh Trải phiếu Xanh do Tạp chí Finance Asia binh chọn vào thăng 2/2023.

## + Đội ngũ quản lý tâm huyết và giauu kinh nghię̣m

Các cán bộ quàn lŷ cấp cao của EVNFinance không chi giàu kinh nģhiệm lãnh dạo trong
 đầu Hộ̣ đồng quàn trị là Ông Phạm Trung Kiênn - Chü tịch Hội đồng Quán trị, là người có kinh nghiệm làu năm vể quản ly̌ và điểu hành.

Đội ngũ quân lỷ cao cầp của Công ty đã cỏ những đóng góp trong việc thực hiện thành công nhiều cải tiến sảng tạo và dẫn đàu thị trương như: Triến khai đẩu tư rút sợm vả đáng kễ vào nền tảng hệ thổng công nghệ thông tin theo tiêu chuấn quốc tể cao nhât: kiện toàn cơ cá́u tổ chức theo hưởng phân định độc lạp hoạt đọ̀ng kinh doanh và hoạt động hõ trọ̣ dê đàm báo tính độc lập và quàn trị rưi ro tác nghiç̣p. EVNFinance cûng thực hiện chînh sãch chù động trong việc tuyến dụng các chuyên gia trung và cao cấp được đào tạo bài bản và giàu kỉnh nghiệm tại càc tổ chực tín đưng hầng đầu cùa Việt Nam và quớc tế để tăng cuờng cho đội ngû̃ quấn trị hiện tại.

### 10.5. Các dự án hỡ trợ phát triển hoạt động kình doanh

## - Dựán taii cấu trúc bộ máy tồ chức

Với mûc tiêuu đẩy mạnh hiệu lực quàn trị, điều hảnh nhả̀m lưu thōng đòng chả̀, đả̀y nhanh tiến độ thụç hiện vá nâng cao chất lự̛ng cỏng việc, EVNFinance đâ xảy dựng, tổ chức tải cấu trưc bộ máy theo hường tình gọn và tập trung. Tü nằm 2021 đến naỵ, cạc Khối nghiệp vụ đã được thành lập bao gaồm Khôi Nguồn vốn, Khới Tâi chỉnh Kẻ̉ toçin, Khối Công nghệ số, Khối Phâp chể \& Tuân thû̀, Khối Nguồn Nhân lự vâ Khồi Quân trị điếu hành. Các cắp điểu hảnh có
thé̉ kiểm soát, điểu hành liên tuc, thông suốt các hoạt đồng kinh doanh cưa Công ty thông qua hệ̉ thống co̊ng nghệ thōng tîn bao phù tất cà câc mảng hoạt động kinh doanh, vận hảnh, trâi tử họ̉i sở tởi càc chì nhảnh. Cảc hẹ̉ thống hiện hảnh hỗ trợ kiếm soát liên tục quá trinh củng như kết quả kỉnh doanh, cành bảo nguy cơ, rưi ro phất sinh. Các kết quâ kỳ vọng là cûng cổ, tảng cương hiệu lực điểu hảnh và kiềm soảt trén toàn hệ thổng, tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cùa Côag ty.

## - Dựán tăng cường nhận điện thông qua công tác truyền thòng

EVNFinance đâ tich cực hường umg ngày chuyển đổi số quốc gia theo quyêt đjnh số 505/QD-TTg ngày 22/04/2022 với những churơng trình ưu dải, khuyén mại, xây dựg các sản phầm, dich vụ trėn nên tàng công nghệ, tập trung phục vụ nhu cầu đời sống dân cur, chung tay hường ứng chú trương của Chính phừ, Ngẫn hảng Nhả nước để giải quyết các vấn đề vể an sỉnh, xã hội vì một cuộc sống tớt đẹp hon, cùng với đỏ Công ty dã triên khai hiễn thị bộ nhạ̉n diẹ̃n, biếu trưng của ngay chuyền đồi số quốc gia trèn cổng thông tin của don vị tại website: https $: / /$ www.evnfe.vn.

EVNFinance thường xuyẽn xây dựng cấc chương trỉnh truyền thông, tố chức các lớp bồi dưỡng, hoạt động, sự kiện nhằm cung cấp thōng tinn, tuyễn truyển để nång cao nhạ̉n thức của cán bộ cảc cấp vể vai trò̀, lọi ich cùa chuyến đồi số.


## - Caic dư án hiện đại hôa công nghệ hưởng tới nģân hàng số

Vói mưc tiêu hướng tởi xây dưng nền tảng Cồng nghệ thông tin (CNTT) hiện đại trớ thành một dịnh chêt taì chînh tổng hơp vông mạnh, tiên phöng trong việc ưng dụng công nghẹ̉ sổ, EVNFinance đã xây dưng kế hoq̣ch chuyển đối số vời cảc nhóm mục tiêu chiến lược cụ thể, rô ràng trong giai đọ̣n 2020 ~ 2025, bao gồm sữ dụng công nghhệ đề cung cấp nền tảng tải chính hiện đại, nâng cao năng lực quản trị điểu hành và tạo sự khả́c biệt giúp tổ chức thông minh, cô thể ra quyêt đjinh nhanh chóng. Tới thời điểm hiện tại. EVNFinance đả hoàn thành theo đúng kể hoạch đạt ra cuaa mucc tiêu chiến lươe phát triển CNTT trong giai đoạn này, một sồ dur àn đa và dang đượ trièn khai và đưa vào hoat đọ̀ng trong nâm 2021. 2022 nhu:

+ Dựán nâng cấp và chuyển đổi hệ thống lôi (core)

Trong nâm 2022, EVNFinance đã thành cơng trong việc nàng cấp và chuyển đổi hệ thống lơi (core) tự phiên bān R11 sang phiè̀n bàn R21 đảm bảo hȩ̧ thống chạy ồn đjunh vả thông suốt đàp ưng được nhu cằu kinh doanh ngày cảng phât triên cua Cōng ty.

## + Dựản số hóa hệ thống quy trinh

EVNFinance đã xây dụng vả đưa vào trién khai chiến lược công nghệ vởi chü lự theo trinh tụ tụ đọ̀ng hóa quy trinh bằng tri tuệ nhân tạo, thu thập, xử lyy và kinh doanh với mồ hỉnh dữ liệụ lơn lâm nển tảng cho các bước phát triển công nghệ sỏ̉ tiếp theo. Các dự án sữ dưng Robot để thẩm định nhận điện khách hàng, xử ly̆ hổ so khảch hảng, thu thập đừ liệu. Hẹ̃ thổng thả̉m đỉnh và phê duyệt khoàn vay theo quy trinh tur động, cho phép bộ phận quản lỳ nủi ro cấu hinh liinh hoạt các quy luật dụa trên dữ liệu lớn.

## + Dưr án dữ liệu lớn (Big Data)

Dự án Big Data đã triển khai ơ̂́ thu thập với toản bộ xử lŷ dự liệu cùa Công ty và thực hiện trên mô hỉnh điện toán đám mây; úng dựng nhiều công nghệ và phương pháp cho việc thu thập, xừ lŷ, làm sạch và khai thảc dừ liệu tập trung, tử đô tiến hành phânn tich, mô hình hóa, phấn tich tập khách hàng, sẩn phẩn kinh doanh...trong hệ thống quản lý thông tỉn toàn Cóng ty.

+ Tự động hóa hệ thống báo cáo
Với mục tiêu tối ưu hóa nguổn lực. EVNFinance đà hoàn thành và đưa vảo hoạt đọ̉ng hẹ̣ thổng báo cáo tự động giûp giàm chi phi hoạt đọng cho Công ty.
+ Dựán hệ thống cơ sở dừ liệu (Datamart)
Xây dựng hệ thổng cơ sở dự liệu với thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quản và kịp thời, lâ cơ sỗ chất lự̛̣ng để xây dựng câc mồ hình rùi rơ, mô hình kinh doanh phục vụ đạt mục tiêu của Công ty.


## + Dựán nâng cấp hạ tạ̀ng

EVNFinance thực hiện Dự án nâng cấp hạ tầng bao gồm các nội dưng cụ thể như sau:

- Xây dưnng chuấn hóa hạ tầng CNTT theo tiêu chuẩn quốc tể, đảm bảo vể năng lưe dự phòng khi sur cố và an toàn thông tin theo tiêu chuần PCI DSS vả ISO 27001:2013.
- Thiết kể và xây dựng các quy trình dụa trển ITIL - nển tảng hổ trẹ mô hình quân lý đich vụ CNTT, chuẩn hóa căc quy trình vận hảnh, phát triĉ̉n, kiêm soát chắt lương dịch vu, đánh giá và tối ưu hóa nguồn lực.
- Nâng cấp thiét bi hạ tầng CNTT: nâng cấp băng thơng, năng lự máy chư, lưu trợ và khà năng dự phỏng cho các dư án mới.
- Hiện đa̧i hóa hả tầng hở trơ thanh toán, nầng cao khà năng kểt nối, liễn thông.
- Triển khai mờ rộng hạ tầng kết nối, cung cấp thông tinn, Uu tiên chuyền đối từ dîu tư hạ tẳng sang sữ dụng dịch vụ hạ tầng:
$\checkmark$ Nâng cî́p cơ sờ hạ tầng xứ lŷ̀ dỡ liệu và phẫ loại, cung cấp thống tin tín dụng trền co sở ưng dụng các cỏng nghẹ̉ số như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tậ, công nghẹ̉ chuổi khối....
$\checkmark$ Nghiên cứu các giài pháp kêt nới đên Cơ sờ dữ liç̂u quốc gia về dân cur nhằm, khai thảc, chia sê dừ liệu cả nhân, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, các ngỉnh, līnh vực để khai thảc, tổng ḥ̂p dự liệu phục vụu xác minh thông tin, phân loại, đânh giâ khách hàng.
Vól mục tiểu tữ̀ thảnh một định chể tài chỉnh tổng họp cung cấp câc dịch vụ chất lựng tốt nhất trên nền tâng công nghệ hiện đại, trờ thành mợt điềm tựa taii chinh tin cạ̀y, các đựản dang triển khai của EVNFinance trải daii trên các mặt từ nhân sự, truyền thông tới số hóa cơ sờ hạ tầng dữ liệu. Qua quá trình hoạt động thụcc tiễn, EVNFinance nhận diện đãay lâ các đự ân trọng yếu, liênn quan đển toàn bồ hoạt động kinh doanh cuaa Công ty. Nguồn nhân lục ổn định và phát triễn là yếu tố cớt lơi để triển khai hoạ̣ động kinh đoanh, hương tới phát triển bền vẹ̛ng. Bám sảt định hướng phát trién, dự ản hiện đại hóa công nghȩ̣ hưởng tởi ngàn hàng số có tác động rất lởn đến việc mở rộng thị truơng hoạt động ra nước ngoài, cung cấp dịch vụ tài chỉnh toản diç̂n trên nền tảng số. Kết họp với hẹ́ thống bảo caio tự đọ̃ng, cơ sở dữ liệu đượe số hóa, näng cấp hạ tầng cỏng nghệ̣ hiện đại, chuằn xác sể hạn chể được các rưi ro trong hoậ động kinh doanh, góp phần tạ̉n dụng tối đa nhừng cơ họ̀i cuà nền kinh tê. Do đó, nhiç̣m yụ trọng tâm, xuyên suốt đặt ra thời gian tới EVNFinance sể không ngùng bám sảt, đầy mạnh việc thưce hiện các dựán trěn.


### 10.6. Chiến lượe kinh doanh

Với mục tiêu trờ thảnh một định chể tài chính hàng đả̉u Việt Nam, luôn dáp úng nhu cẩu của khách hảng, đối tác ṃ̣i lúc, mp̣i nơi, EVNFinance xây dụng chién lự̛̣c với trọng tăm xoay quanh ba mục tiêu là Hiệu quà, Đột phá và Bền vồng.

Hương tới mục tiễu Hiệu quả và Bền vûng, EVNFinance tập trung phát triển tập khách hâng theo hường bền vû̀ng, ôn định; tối đa lọ̣i ich tự phần khứ chiên lượ, hệ sinh thải khâch hàng mục tiêu và taii định vị đển phân khúc tạo lọi nhuận cao hơn với khà nàng tâng nhanh vể quy mồ, đa dạng hóa doanh thu vả tẫng tỳ trọng nguồn thu phi tin dụng. Vể hoạt dộng huy động vốn, EVNFinance tạ̉p trung tái cơ cấu danh mục huy dộng theo hương hiệu quà và bền vūng, tâng quy mô và tŷ trọng nguồn vốn huy động từ nước ngoài. Vè̀ hoạt động cho vay, EVNFinance địhh hương phãt triển tín đụng tập trung ờ các khoản vay ngẳn vả trung hạn, giaam tỳ trọng cãc nhóm ngành nghề thuộc nhóm rủi ro cao, đổng thời kiểm soát chặt chê chất lự̛̣ng tin dưng, thu hồi nợ xảu, tang cuờng quàn trị rüi ro tàc nghiệp tại cạc khâu, nghiệp vụ thông qua cơ chế kiểm soát sau, kiễm soát chéo và tăng trách nhiệm của mởi cấp quân lỷ. Bền cạnh đó, EVNFinance triển khai càc chỉnh sách nhà̀m kiểm soát hiệu quà chi phí, tãng nâng suất lao động toàn hệ thống thỏng qua việc tăng nâng lực cùa đội ngù nhán sư, quy trỉnh quản ly̌̀ hiệu quà làm viẹc,
tâi cấu trức đơn vị mạng lưới, tinh g̣̣n co cấu và đơn giân hớa quy trình, tối đa hơa các úng dựng tự động trong quàn trị và nghiẹ̉p vụ.

Đới với muc tiêu phảt triển Đồt phả, nhằm nâng cao nẳng lự vốn và tài chỉnh, tạo bứt phá vể quy mô, EVNFinance tập trung xây dựng và trién khai một cách nghiêm từ câc phuơng án tăng vốn chừ sở hữu, theo định hướng hơp tạ́c với các nhả đảuu ưu chiến lược phù hợp. Song song, EVNFinance tiếp tục kiện toản mô hình kỉnh đoanh để tạo sự Đột phã vể quy mô tâng truồng tạo giả trị gia tâng và khác biệt cho cicc sản phầm chiển lược đỉ kèm vớ thực hiện tốt câc trách nhiệm đối với môi truởng, xả hội vả cộng đồng. EVNFinance cûng đang trong quá trinh tiếp tuec mở rọ̉ng thị trương hoạt động sang các nưởc khác ngoài lãnh thổ Việt Nam có tiềm nàng phát triển.

Hòa chung vào xu thế trển thể giỡi nói chung và tại Việt Nam nơi riềng, EVNFinance tụ̂p trung đà̛u tư phát triển công nghệ số, chuyễn đối số, thể hiẹ̀n vị thế là một tố chửc tín dụng thông minh, hiện đại. EVNFinance hướng tới mục tiễu là một định chế tài chính phát triển, cung cấp cảc dịch vụ tài chính toản diện trênn nền tảng công nghệ̀ số.

Các mục tiêu, kế hoạch năm 2023 cùa EVNFinance nhur sau:
Bàng 27: Cảc mục tiêu, kế hoạch năm 2023
Don vị tinh: triẹu đông

| STT | Chitièu | Thưe hiȩn nam 2022 | Kê hopch nâm 2023 | Tỳ lệ tăng truòng |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tờng tali sitn | 42.197 | 49.790 | 18\% |
| 2 | Nguồn vớn huy đọ̀ng | 36.874 | 40, 146 | $9 \%$ |
| 3 | Lợi nhuận truớ thuê | 455 | 560 | $23 \%$ |

(Nguồn: Cöng ty Täi chinh Cô phàn Đièn luc)
Nguồn vồn và nguổn lự dự kiên EVNFinance đểu đượ triền khai đồng bộ nhằm tăng cuờng tối đa trên cá 03 lïnh vực nhur sau:

- Đối với nguổn vốn:
+ Trong năm 2022, EVNFinance đâ thực hiện lăng vốn Điểu lệ theo đúng kể hoạch đỉ được ĐHĐCĐ thông qua. Vôn Điêuu lệ nâm 2022 tâng thêm 463.564 triệu đồng.
+ Quŷ III năm 2022, EVNFinance đă hoản thảnh phát hảnh trái phié́u riễng lê với tổng giá trị là 1.825 tỳ đổng để tả̉ng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn để phục vụ nhu cấu cho vay trung và dài hạn cuaa Cồng ty.
+ Kể hoọch tăng vốn nâm 2023. EVNFinance sể tăng vổn chù sờ hợu thông qua việc trình caic cơ quan quân lỳ nhả nước có thẩm quỳ̂̀n chẩp thuận phương án tăng vốn điểu lệ thông qua phát hành cổ phiếu chìo bán cho cổ đông hiện hữu và phât hảnh theo chương
trình lưa chọn cho người lao động ESOP. Vốn Điều lệ đư kiến sau khi hoùn thành kế hoạch tăng Vốn Diều lệ trong năm 2023 dạt $7,055,8$ tỷ đồng. Ngoaii ra, trong nầm 2023 EVNFinance có kế hoạch phát hành trail phiếu tâng vốn cấp 2 để tảng cường năng lực vốn.
- Đối với nguỗo nhàn sự: EVNFinance tỏ chức tái cấu trưc, củng cố mô hinh, bọ̀ máy tố chức, xây dựug caic chính sâch nhân sự, chưong trinh đào tạo nhà̀m đáp úng kịp thời nhu cằu nhản sự để thưc hiẹ̉n chién lược kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động.
- Đối vỡi nguồn lực công nghệ thồng tin: trong năm 2022 EVNFinance đã tích cực triển khai các dự în như đã nēu tại Mục IV.10.5., tàc động hổ trọ̣ hiệu quà cho cảc hoạt động kinh doanh công như hoạt động quàn trị, điểu hành của Cöng ty.

11. Chính såch đối với người lao động

### 11.1. Số lượng và cơ cầu ngưởi lao động trong Công ty

Trong những nảm qua, cồng tác tồ chức cán bộ và bố trỉ sử dưng lao động của Công ty luôn dược quan tâm. Số lượng người lao động tại ngày 31/12/2021, 31/12/2022 và 30/06/2023 tại EVNFinance lần lượ là 487 ngurời, 455 ngưởi vả 345 người. Cơ cẩu lao động đực thể hiện nhur sau:

Bàng 28: Cơ cấu lao động tại EVNFinance

| STT | Chititu | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | 30/6/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Só luywg (người) | Ty le (\%) | Sô luywg (ngừì) | $\begin{aligned} & \text { Ty } \sqrt[1]{\text { ch }} \\ & \text { (\%) } \end{aligned}$ | Sô luyyng (nguìi) | Ty lê <br> (\%) |
| I | Phàn theo trinh độ chuyên môn | 487 | 100,00 | 455 | 100,00 | 345 | 100,00 |
| 1 | Trên Dại hoc | 61 | 12,53 | 57 | 12.52 | 57 | 16,52 |
| 2 | Đai hoc | 294 | 60.37 | 293 | 64,40 | 221 | 64.06 |
| 3 | Cao dầng | 68 | 13,96 | 46 | 10,11 | 25 | 7.25 |
| 4 | Trung cấp chuyên nghiệp | 21 | 4.31 | 17 | 3.74 | 13 | 3,77 |
| 5 | Lao đọ̀ng phó thơng | 43 | 8.83 | 42 | 9,23 | 29 | 8,40 |
| II | Phàn loại theo thời hạn họp đồng | 487 | 100 | 455 | 100 | 345 | 100,00 |
| 1 | Hơp đồng lao dọng xäc dinh thơi hạn, không xác đinh thòi han | 455 | 93.43 | 428 | 94,07 | 330 | 95,65 |


|  |  | 31/12/2021 |  | 31/12/2022 |  | 30/6/2023 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | Chititu | Só lugng (ngừi) | Ty lẹ <br> (\%) | St luyng (agừi) | Ty 1 亿̣ <br> (\%) | Sô luqug (agù̀i) | $\begin{aligned} & \text { Ty lệ } \\ & (\%) \end{aligned}$ |
| 2 | Họp đồng thử viẹç, lập nğhẻ, còng tác viền | 32 | 6,57 | 27 | 5,93 | 15 | 4,35 |

(Nguôn: Cöng ty Tär chinh Có phân Dièn lucc)

### 11.2. Chinh sách đào ta̧o, lurơng thương, try cîp

- Chinh sách tuyển dụng

Cóng tác tuyền dụng được thực hiện theo chiến lược phát triên cuaa Công ty và thực hiện theo kế họ̣ch hàng nảm. Cõng ty đã xảy đụng bọ̣ tièu chuấn chừc danh công việc đối vỡi tựng vị trí công tác, trên cơ sở đó, nhân sự được tuyền dụng trển co sờ yêu cầu các vị trí chức danh cần tuyển dụng. Công ty luôn tặp trung tuyển dụng nhân sự cơ kinh nghiệm công tạc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đạy cũng là một nhân tố thuận lg̣i cho Cồng ty trong việ̣c khai thàc tiểm nång nguồn nhận lựe nhằm đáp ưng yêu cầu hoạt đọng kinh doanh cua Cơng ty.

## - Chính sách đào tạo

Đảo tạo và phát triên nhản viên là một trong cả́c công tác ưu tiên của EVNFinance. Chính săch đioo tạo của EVNFinance có mục tiêuu xây dụng vả phát triển đội ngũ nhẫn viễn thành tḥ̣o vể nghị̀̂p vu, chuyẽ̉n nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hảng.

Công ty thực hiện rả soát khà năng đáp ưng các yêu cầu của từng cán bộ đối với các vị trí chứe danh công viẹ̣c cụ thế đàm nhận, xác địinh rổ mạt mạnh, mật yếu của cán bể, tuên cơ sớ đó xây dựng kể hoạch đào tạo và bồi dưỡng phù hơp với cán bộ. Công ty đã và đang tiếp tục triển khai hoạt đọ̉ng đâo tạo cho câc CBNV theo câc hỉnh thức tổ chức tập trung tại Công ty, cử cân bộ tham dự cạc khỏa học chuyên món do các dơn vi bên ngoải tố chức. Vời mục tiêu xây dựng. phắt triển đội ngũ̃ nhàn sụ̣ có trình độ chuyền môn, kŷ nång tốt, đạp úng yêu cầu hoạt động kỉnh doanh, EVNFinance đã thương xuyên thực hiện cảc chương trỉnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, ky năng cho CBNV. Các hoụt động ṭ̣a đàm, họ̉i thào, trao đồi nội bộ được tổ chức thường xuyên, tạo co hội chia sẻ kiền thức, kinh nghiệm của cán bộ nhân viên trong nội bộ Công ty. Cåc khóa học đâo tạo, tọa đàm nội bộ cûa Công ty tập trung mục tiêùu trang bi ky nâng, kiến thức cần thiết, sát vơi nhu câu công việc cúa cán bộ nhản viền như đào tạo về Quàn trị rừ ro và kièm soát nội bộ theo tiếu chuẩn COSO, Kiếm toản nọi bọ̉ chuần quốc tế IIA, ṭ̣a đàm vè̀ Quàn trị rùi ro, dào tạo vể An toàn thông tin...

Song song vởi hoạt động đào tạo, Công ty đã chú trọng rén luyện, bồi dưỡng cân bộ qua traì nghiệm công việc thựe tiễn, tăng cương đảo tạo nội bộ. Mạ̃t khảc, hàng nảm Công ty tố chức các kỷ thi kiểm tra sát hạch trỉnh độ nghiệp vụ CBNV nhảm dảnh giá khả năng, trinh độ cân bộ, làm cơ sờ cho việc triển khai các chương trinh đảo tạo và bố tri, sấp xệp công việc cán
bọ́. Cóng tác đâo tạo đả vâ đang góp phần nàng cao kểt quà, hiç̣u quà công viĉ̣c cùa các cán bố quàn lý trong Công ty.

- Chinh sách lương, thưởng, trợ cấp

Công ty xây dựng chính sách tièn lương, thu nhập cho cảc đơn vî, cá nhán trễn cơ sỡ yêu
 dơn vị. Hệ thống chi tiêu đánh giá hiệu quả công việc đự̧e xây dụng cuı thể; cảc đơn vị và cá nhăn được gliao câc chí tiêu kể hoạch theo định ky vả cân cừ đành giá mức đỗ, kết qua thực hiṣ̂n cảc chỉ tiêu kể hoạch đế chì trả tièn lương, thu nhập. Mạat khâc, Cóng ty có cơ chế phúc lacii, khen thương, chể độ trọ̣ cấp, thăm hơi CBNV phù họ̣p nhà̀m khuyển khich, động viền vâ tạo sư gằn ból lâu đài cuaa CBNV đối với Công ty.

Có thé nói, thời gian qua, EVNFinance đã và đang tiếp tục nô lực, tich cực trong việe xây dựng và phát trién đội ngũ cán bộ có chât lương, xây dựng và quan tâm phất triển câc chính sâch nhàn sự phù hơp, hiệu quà, coỉ đỏ là một trong những đòn bầy quan trọng đế thụcc hiện các nhiệm vư kinh doanh của Công ty.

## - Chế độ đảm bảo sức khōe, an toàn và phúc lọi cǔa người lao động

Vơi mục tiêúu con ngưởi là cốt lơi của Doanh nghiệp, Lãnh đảo Công ty luôn quan tâm đền câc ché độ chỉnh sảch cho người lao động nhẳm đằm bảo viç̣c làm và đởi sống cûa người lao động được ổn định. Công tấc nghiên cứu, tham gia hoản thiện các cơ chế, chỉnh sách được thực hiện nghiêm túc và đầy đư, đàm bào việc công khai các nội đung thông tin cho ngưởi lao động nhur: Điều lệ Cồng ty, các chế độ chính sích cùa Nhà nước liền quan đến người lao đọ̀ng, cấc quy chế quy định cuia Công ty liển quan đến người lao động, việc trích lập vả sừ dụng càc quỵ liên quan người lao động, bảo cáo tài chinh, kể hoạch kinh doanh của Công ty...

Trên cơ sồ Thơa ước lao động tập thể được ký kết, Ban chấp hành Công đoản đâ cứ cân bọ́ thuộc Ủy ban kiềm tra Công doản chuyên theo đơi tinh hình thực hiện chế độ đổi vỡi ngươi lao động. Công tảc kiểm tra, giâm sât thục hiện Thỏa ước đã đượe duy tri thường xuyên liên tục, kểt quả kiểm tra cho thấy người sữ dụng lao động đã nghiêm tû́c thực hiện cảc quyền của người lao động, chể độ người lao động được hương đã được thục hiṣ̣̂n đầy đû.

Định kỷ hàng năm, EVNFinance tố chức khám sưc khơe cho toàn bọ̃ người lao động góp phà̉n xây dưng đại ngũ CBNV khóe vể thể chảt, đàm đương và hoản thành tốt mọi công việc.

Cỏng ty luôn kịp thời thăm hòi động viên cán bọ̀ đoàn viên lúc ốm đau, thực hiện đầy đú các chế độ chỉnh sâch dành cho ngưởi lao động do Nhả nước ban hành như tham gia đóng bào hiềm, chế độ nghi phếp. nghi lể,... Ngoải ra, Công ty quan tâm chăm sóc, nâng cao súc khoè người lao động với càc gới dich vụ bảo hiếm đặc biệt cho CBNV, duy trì chế độ thăm hời đối với ngưởi lao động và con em , gia đinh cùa ngưởi lao động ốm đau, các dịp hiću, hì, ngảy lễ lao động.

## - Các chế đồ Khác

Ngoài các chế độ chính sảch nều trền, tưy lỉnh vực công tác mà nhần viên Công ty cờn nhận dược phụ cấp xăng xe, phụ câp chuyên môn....

Đồng thời. Công ty cûng thường xuyên nâng cao chính sách phưc lọi cho cán bộ nhân viên bẳng câc trọ cắp đới wới cạc nhấn viên cưới hòi, ốm đau - nằm viện, thai sản, chế độ tang chế... Bên cạnh đó, Ban lẫnh đạo cùng Cỏng đoản công ty luôn chú tâm phát triến và duy tri các hoạt đọ́ng ngoại khóa nhur sinh hoạt tập thê, the thao...

### 11.3. Quy chế phảt hành cổ phiếa cho người lao động

Quy chể phát hành cố phiếu theo Chưong trinh lưa chọn dành cho người lao động trong Công ty (cổ phiĉ́u ESOP) đự̛̣c ban hảnh kêm theo quyết định số 17/QD-HĐQT-TCĐL ngảy 18/1 1/2022 cùa Hội đồng Quàn trị Công ty. Quy chế này đả trinh Ngân hàng Nhà nước trong hồ sơ xin tăng vôn cưa Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị Công ty chưa quyết định thời gian cư thế thực hị̣̆n việe phát hành có phić̣u ESOP. Việc phát hảnh cổ phiếu ESOP không thực hiện chung với đọt chào bán cổ phiĉ́u cho cổ đồng hiện hưưu lần nảy.

## 12. Chinh sách cổ tửe

CÔng ty chỉ trả cồ tức cho cố đông theo kêt quâ họ̣t động kinh doanh, sau khi đã hoàn thảnh các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tải chính khảc theo quy định của Pháp luật và đượ Đại hội đồng cổ đông, các Cơ quan Quàn lŷ Nhà nưức phể duyệt, chẩp thuận. Trong quá trình thực hiện chi trả cố tực theo kế hoạch đã được phê duyệt, Cỏng ty đảm bào thực hiện đầy đú các nghĩa vụ thanh toán trong hoạt động của Công ty. Tỵy lệ cổ tức sê căn cư theo nghị quyễt của Đại hội đống cổ đőng và theo qưy định cuà Phåp luật, cố tức sẽ được công bố và chi trả từ Iọi nhuận giưu lại cua Cóng ty. Chỉnh sách chi trà cố tức trong 03 năm gàn dãy cûa Công ty cỵ thể nhur sau:

| STT | Näm | Ty 1 ¢ | Hình thứe phait hành |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2020 | 6.5\% | Phtât hành cổ phiếu để chi trà cổ tực |
| 2 | 2021 | 8,2\% | Phât hảnh cổ phiểu đế chi ưà cồ tực |
| 3 | 2022 | $0 \%(*)$ | - |

(Ngoû̀n: Cöng ty Täi chinh Có phần Đliẻn luc)


13. Thông tin vể tình hình sự dụng vổn thu đượe từ đợt chào bán gẩn nhất

Từ nằm 2021 đến nay, Công ty không có đọt châo bân nào.
14. Thông tin về nhựng cam kết nhưng chưa thực hị̣̂n cüa Tổ chức phát hành

### 14.1. Các cam hết bào lãnh và thư tin dụng

Trong quá trinh hoạt động kinh doanh, Công ty sự dụng câc công cụ tà̀ chính liên quan đến các khoản mục ngoài bàng càn đối kế toạn. Các còng cụ tài chính này chù yếu hao gốm các cam kết bāo lânh và thư tín đụng. Cảc coong cụ này cūng tago ra nhî̀ng rüi ro tín dụng cho Công ty ngoải các rùi ro tín dụng đã đượe ghi nhận trong nội bảng.

Cam kết bảo lănh là căc cam kết mà Công ty cung cấp cho khách hàng đế giao dịch vởi một bền thử ba, bao gồm nhiều loại như bảo lănh vay vốn, bảo lănh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp dềng, bào lãnh dự thầu... Rüi ro tín dụng đối với bảo lãnh vay vốn, bào lânh thanh toản vể cơ bản giống với rưi ro cho vay khàch hàng: câc loại bào lãnh khác có mưc độ rüi ro thấp hon. Cam kết bảo lẫnh cùa Cōng ty tại ngày 31/12/2021 là 296.507 triệu đồng, tại ngày 31/12/2022 là 927.524 triệu đổng và tại ngày 30:06/2023 là 660.605 (giaim $28,78 \%$ so vớt thới diểm 31/12/2022).

### 14.2. Trái phiếu chưa đảo hạn

Các khoản cam ket́t đối vỡi trải phiếu chura đáo hạn đượe thể hiện tại Mưc IV. 8 - Thông tỉn về chưng khoán đang luru hành, Các logi chứng khoán khảc,
15. Căc thông tin, nghīa vụ nợ tiè̀m ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tớ Tổ chức phát hành có thể ành hưởng đến hoạt động kinh đoanh, tình hình tài chính cùa Tổ chức phát hà̀nh, đọt chào bân, giá cổ phiếu chảo bản, dựán sữ dụng vốn thu đự̛̣c từ đọt chảo bán
EVNFinance không có nç tiềm ấn, tranh chấp kiện tụng liên quan tời Công ty có thể ảnh hường đển hoạt động kinh doanh, tinh hình tài chinh cùa Công ty, đọt chào bán, giáá cồ phiếu chảo bán, dư án sừ dụng vṓn thu được từ đọt chào bán.
16. Thông tin vể cam kết cùa Tổ chữe phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cớu trâch nhiệm hình sự hoạ̣c đả bị kết ân vể một trong cảc tội xảm phạm trật tự quān lý kinh tế mả chưa đượe xóa án tích
Công ty cam kễt khỏng thuôe trương hẹp đang bi truy cí̛u trách nhiệm hinh su hoặc đã bị kết ăn về mゆ̣̂ trong các tội xàm phạm trặt tur quản lỳ kinh tế mà chưa đự̛e xóa án tich.

## V. KÉT QUẢ HOĄT ĐQીG KINH DOANH, TINH HINH TẢI CHINH VẢ DƯ' KIÊN KÉ HOACH

1. Kểt quả hoạt động kinh doanh

### 1.1. Tóm tắt một số chì tiêu về hoạt động kinh doanh

Bảng 29: Tóm tắt một số chi tiêu về hoạt động kinh doanh của EVNFinance giai đoạn 2021-06 tháng đầu năm 2023

Đon vi tinh: triẹu đö̀ng

BANCAO BACH
CHAOO BAN THEM CO PHIÉU RA COONG CHÚNG

| Chititu | Näm 2021 | Nam 2022 | \% tâng/(giàm) | 6 thaing dian năm 2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tống gitit tri tail sân | 32.387.465 | 42.197.921 | 30.29 | 47.134.139 |
| Vôn chù sự hựu | 3.984,169 | 4.335 .080 | 8.81 | 4.406.102 |
| Tồng thu nhập hoạt động | 1.168 .035 | 1.144.066 | (2,05) | 621.551 |
| - Thu nhựp lãi thuado | 786.127 | 919.202 | 16.93 | 139.822 |
| - Läi thuản tù hoat đäng dich ve | 38.690 | 16.089 | (58,42) | 24.46 |
| - (Lbe)/aüi thuản niù hoal đöng kinh doanh ngoai hởi | (1.774) | (38.740) | (2083,77) | (30.991) |
| -(LD)/ā̃i thuán tì mua bán chímg khoón đảu hr | 93,026 | (78.518) | (184, +0) | 344.556 |
| - Lail thudn tù hoot dọng khoce | 242.098 | 223.434 | (7,71) | 44.743 |
| - Thu nidelp tir gop vơn, maza cô phản | 9.868 | 102.599 | 939.71 | 99.005 |
| Chi phi hoạt động | (248.631) | (327.238) | 31.62 | (174.326) |
| Lg̣i nhuạn thuàn tợ hoạt động kinh doanh truớc chi phí dys phöng rùl ro tin dung | 919.404 | 816.828 | (11,16) | 447.225 |
| Chi phi dup plòng ruii ro tin durg | (507.786) | (361.482) | (28.81) | (247.857) |
| Laxi nhuận truóc thuê | 411.618 | 455.346 | 10,62 | 199.368 |
| Le̛i nhuân sau thuê | 330.571 | 365.787 | 10,65 | 160.086 |
| Ty ¢̧̣ lại nhuận trả cổ tự (\%) | 80,40\% | $0 \%$ | - | - |
| Ty fệ cô tùc (\%) | 8.20\% | $0 \%$ | - | - |

(Nguồn: BCTC kiẻm toán năm 2021, năm 2022 và BCTC soár xét bún nièn năm 2023 cuia EVNFinance)

Taii ngày 31/12/2022. Tổng tài sản và Vốn chư sở hữu của EVNFinance đều thể hiẹ̉n sur tăng truờng, cụ thể Tồng tài sàn dạt 42.197 .921 trị̣̂u đờng (tăng $30.29 \%$ ) và Vốn chư sở hờu dạt 4.335 .080 triç̣u đồng (tăng $8.81 \%$ ) so với tại ngày 31/12/2021.

Lợi nhuận truốc thuê và sau thuễ nảm 2022 tăng trưỡng lằn lự̣̂t lả̉ $10,62 \%$ và $10,65 \%$. Tông thu nhạ̣p hoạt động trước chi phỉ hoạt động vă chi phi dự phờng rưi ro tín đung giam nhẹ $2,05 \%$ so với thực hiện nåm 2021. Tuy nhiên, trong năm, Câng ty đã thực hiện quán lý chặt chẽ
chất lự̛̣g tải sàn, kiểm soảt việc phát sinh nợ quă hạn, nọ xấu, giàm mạnh chỉ phí dụ phóng rüi ro tỉn dựng so vở thực hiện nām 2021, dẵn đến ket́t quà Lơi nhuận tăng trương đạt mục tiêu kế hoạch đâ để ra.

Tại ngáy 30/06/2023. Tống giá trị tai sân và Vốn chú sô hơu của EVNFinance đè̀u ghí nhận sự tảng trương so với thời điểm 31/12/2022, c̣̣ thể Tồng giá trị tài sản đạt 47,134.139 triç̣u đồng, tảng $11.70 \%$ và Vốn chúu sờ hữu đạt 4.406 .102 triç̃u đông, tăng $1.64 \%$ so với thời điểm $31 / 12 / 2022$. Chi phi hoạt đọ̀ng của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 giàm $28,56 \%$ so với củng kỳ nảm 2022 do Công ty đã tiết giàm các chi phi như Chi phi cho nhân viên. Chi vể tải $\sin$, Chi cho hoạt đọ̀ng quàn lý công vụ. Lģi nhuân trước thué giàm $15 \%$ so vôi cùng kỹ, chừ yếu do Thu nhập laii thuằn. Thu nhập tữ hoạt động kinh doanh ngoại hối vả Lăi thuằn tữ hoạt động khác giàm so vơi cùng ký, Lụi nhuận sau thuế giăm $2,41 \%$, do Lọĩ nhuận trướe thué giâm.

### 1.2. Những nhân tố ành hirờng đến hoạt động kinh doanh cûa Công ty

- Nhûng nhân tố tác động đền tỉnh hình hoạt động kinh doanh cùa Công ty trong giai đoann 2021-2022:
+ Thuận lọ̣i
Hoạt đệng kinh doanh cùa EVNFinance trong 2 năm vì̛a qua đâ dạt được một số thành tưu nhất định do Cőng ty có nhừng yếu tố thuận lợ như sau:
- Hành lang pháp lý cho hoạt động đầy đû, có sụ̂ ùng hộ cuaa Chính phù, Ngån hàng Nhà nước, các Bộ ngành vầ mới quan hẹ tốt đẹp vỡi cạ̛ đối tảc, khàch hàng lơn như càc tố chức thự̂́c ngành điện, các tố chưc kinh tê, tồ chưc tin dụng lờn trong và ngoài ntư̛e.
- Luôn cô sự đồng thuận, thống nhât cao giỡa cicc thảnh viên Ban lânh đạo Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty là những người có trinnh độ chuyên môn cao, bể dảy kinh nghiệm, ham học hôi, sáng tạo, dám nghĩ, dám lăm và dâm chịu trách nhiệm, tất cả vi sự phát triền cùa Công ty. Đây chính là động lực cho cân bộ nhản viên toản Công ty tiếp tục có nhiểu nổ
 tác quản trí, chi đạo điều hành, thể chế hoạt đông: xáy dưng. phát triển và vận hành hiệu quả bộ máy tổ chức; thực hiện câc chính nhân sự phù hợp nhưr sấp xếp bố trí công việc phù hựp. đào tụo, bồi dường, nâng cao kiển thức, chuyễn môn nģhiệp vụ, đàm bảo thu nhạ̣p....
- Đội ngù cán bộ nhân viên có trinh độ chuyê̂n môn, kinh nghiệm, tầm huyết.
- Với bề dày hoạt động, Công ty đã thiết lập đự̛̛c một hệ thống khách hàng trến nển tảng

+ Khò khăn
Bẽn cạnh những yếu tố thuận lọi, Công ty vã̃ còn phâi đối mật với nhêng khô khân. thäch thức:

BAN CAO BACH

- Dú nờ lưc đa dạng hóa hoạt động, nhung khă nâng cạnh tranh cùa công ty tải chính vẫn thấp hơn so với mô hinh ngần hàng. đo hảnh lang pháp lỳ hạn ché́ trong cung cầp các nghiệp vụ ngân hảng. Theo quy định cûa Luật các tố chức tín dụng năm 2010, công ty tài chỉnh chi được thực hiện mọ̆t số nghhiệp vụ ngản hảng thay vi thực hiệnn toản bộ căc nghiệ̣ vụ ngân hàng như một ngân hàng thương mại.
- Cảc chinh sách quản lỳ cuaa Nhả nước về kinh té, tài chinh ngân hàng trong bới cành khó khăn thời giàn vưa, qua nhàm kiểm soát lạm phát,... cû̀ng gián tiếp ảnh hướng đển hoạt động kinh doanh của Cöng ty.
- Hiện tại trền thị trương Viẹ́t Nam hiện đang có 16 Công ty tài chính đươe cấp phép hoạt động, trong đó có nhiểu Công ty lả thành viên của các Ngàn hàng lơn, mệt vài công ty có $100 \%$ vốn đả̀u tư từ nước ngoail. Do đó, sự cạnh tranh trến thị trường là rî́t lớn đôi hòi EVNFinance phải luôn đối mới, sång tạo, áp đưng các công nghệ hiện đại vào vận hành. tiét giàm chi phi, nàng cao chất lựong dich vu...
- Những biến động lớn có thễ ành hưởng đến tình hình hoąt động kinh doanh cùa Tồ chứe phát hành kể từ thời điềm kễt thủc năm tải chinh gà̀n nhất:

Nâm 2022 là thành công cảa Việt Nam khi cơ bàn kiểm soát đượe dịch bệnh Covid-19 với chính sách bao phủ vacxin cūng như kịp thời đưa ra các mục tiêu, hành động nhẳm phục hồi và phát triển nển kinh tế sau đại dịch. Do đó Việt Nam đã có nhừng bước phục hổi đäng ghi nhận, GDP năm 2022 tăng 8,02\% (cao nhât trong giai đoạn 2011-2022). lạm phát được duy trì ò múc dưới $4 \%$.

Tuy nhiên nàm 2023 vả̉n là một thảch thức đối vơi Việt Nam nói chung và EVNFinance nôi riêng khi GDP 6 tháng đằu năm 2023 tăng $3,72 \%$, chỉ cao hơn tốc độ tăng $1,74 \%$ của 6 tháng đằu nẵm 2020 trong giai đoạn 20! 1-2023; những bắt ồn trên thế giời vàn còn đang tiếp diển như xung đột Nga - Ukraine; rúi ro laii suatt; nguy cơ lạm phát khi binh quân 6 thảng đầu năm 2023, lạm phàt cơ băn tăng $4,74 \%$ so với cùng kỳ năm 2022, cao hơt mức CP binh quân chung (tăng $3,29 \%$ ); đữt gãy chuỡi cung úng... Vi vạy, Ban Länh đ̣o và CBNV cưa EVNFinance vẵn cần có sự thận trọng, đề phòng trong việc đưa ra câc kế hoagch, mục tiêu; xây dựng các kich bản, chương trình hành động mang tính thực tế, đa dạng, linh hoạt để có thê úmg phỏ kịp thởi wới các biến động có thể ảnh hường đển hoạt động cùa thị trường tài chinh - tiển tệ Việt Nam vù chính EVNFinance.

## 2. Tinh hinh tai chinh

### 2.1. Các chì tiều cơ bàn

- Bảo caio vể vốn điểu lệ, vốn kinh doanh và tỉh hình sữ đụng vốn điêu lệ, vốn kinh doanh
Công ty Tải chînh Cổ phần Điển lực sứ đựng và quàn lỷ vổn góp cùa cổ đông và vốn kinh doanh theo caic quy định của pháp lụ̂t và đúng muc đich quy định tại Điểu ļ̣ tố chức và hoạt dọ̀ng cuà Công ty.


## + Bão cáo về Vốn Điểu lệ

Bảng 30: Bảo cảo về Vồn Điêu lệ giai đoạn 2021-30/06/2023

| STT | Chitien | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 3006/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tổng sổ co phicẫu đâ phát hành (Có phitúu) | 304.707.628 | 351.064.031 | 351,064,031 |
| 2 | Tổng sổ cỏ phiểu đang lưu hình (Có phicieu) | 304.707.628 | 351.064.031 | 35L.064,031 |
| 3 | Vờn Điêu lạ (Đồng) | 3.047.076.280.000 | 3.510.640.310.000 | 3.510.640.310.000 |

(Nguồn: Cöng ty Tài chình Cổ phản Diẹ̆n Iuc)

+ Báo cáo về vốn kinh doanh
Băng 31: Báo câo về vốn kinh doanh tại EVNFinance
Đow vi tinh: triẹu dông

| STT | Chitien | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% ting $/$ (giam) | 30/06/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | Neq phãi trà | 28,403.296 | 37.862 .841 | 33,30 | 42.728 .037 |
| 1 | Tiên gữi và vay các TCTD klı̆́c | 11.467 .229 | 15.062.889 | 31,36 | 18.025.794 |
| 2 | Tiễn gưri củs khách hảng | 4.537 .967 | 4.136.332 | (8,85) | 4.675 .661 |
| 3 | Càc công cul tài chinh phâi sinh và các khoàn nọ tài chinh khác | - | 13.371 | 100,00 | - |
| 4 | Vổn tài trợ, ùy thăc đẩutur, cho vay TCTD chịu rù ro | 5.701 .221 | 7.421 .333 | 30,17 | 7.780.412 |
| 5 | Phăt hành giây tồ cô gia | 6.060 .000 | 10.254 .000 | 69,21 | 11.094 .000 |
| 6 | Caic khoen nọ khàc | 636.879 | 974.916 | 53,08 | 1.152 .170 |
| II | Vỗn chû sờ hợu | 3.984,169 | 4.335 .080 | 8,81 | 4.406 .102 |
| 1 | Vôn cưa TCTD | 3.049 .404 | 3.512 .968 | 15,20 | 3.512 .968 |
| 2 | Quy̌ cùa TCTD | 405.249 | 454.834 | 12,24 | 431.465 |


| STT | Chi tex | 31/12/2021 | 31/122022 | \% tāng/(giaim) | 30006/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Chênh lę̣ch ty giâ hôi đoái | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | Lơi nhuă̊n sau thuể chua phain phố | 529.516 | 367.278 | (30.64) | 461.669 |
|  | Tồng cọng | 32.387.465 | 42.197.921 | 30.29 | 47.134.139 |

(Nguỏn: BCTC kiém loản nãm 2021, nãm 2022 và BCTC soát xét bân nièn näm 2023 ctiă EVNFinance)

+ Tïnh hình sử dụng vốn điển lệ, vốn kỉnh doanh
Bäng 32: Tinhh hình sữ đụng vốn điều lệ, vốn kỉnh doanh tại EVNFinance
Don vil tinh: triẹu dò̀ng

| STT | Chitien | 31/12/2021 | 31/12/2022 | tăng/(giàm) | 30/06/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tiền mạt, ving bạc, dá quý | 5.271 | 2.633 | ( 50,05 ) | 2.682 |
| 2 | Tiền gữ tại Ngân hàng Nhà nước | 487.200 | 1.178 .325 | 141,86 | 1.145.471 |
| 3 | Tiền gưi và cho vay các TCTD khac | 7.905.910 | 9.883 .853 | 25,02 | 11.075.163 |
| 4 | Cho vay khâch hâng | 16.629 .192 | 23.956.552 | 44,06 | 30.146 .563 |
| 5 | Chimg khoán dialu tur | 3.616 .056 | 2.005.084 | (44.55) | 2.040 .310 |
| 6 | Gớp vốn, đầu tư dâi hạn | 989.599 | 450.432 | ( 54,48 ) | 145.741 |
| 7 | Tail sàn có đijuh | 87.700 | 81.882 | (6,63) | 80.088 |
| 8 | Tai sàn Có khác | 2.666 .537 | 4.639.160 | 73.98 | 2.351 .691 |
| 9 | Các công cy tai chính phaí sinh và câc tài sản tâi chính khác | 0 | 0 | - | 146.430 |
|  | Tờng công | 32.387.465 | 42.197 .921 | 30,29 | 47.134.139 |

(Nguởn BCTC kiển toản nàm 2021, nàm 2022 và BCTC soảt xét bản nièn năm 2023 cua EVNFinance)

- Trich khấu hao tài sàn cố định
+ Nguyên tắc ghì nhận và khấu hao tài sản cố định
Tài sân cố định bao gồm tài sàn cớ định hữu hình vả tải sàn cố định vỏ hình được thể hiện theo nguyên già trừ di giáa trị khấu hao hay hao mòn lũy ke.̉.

Nguyên giả tầ sân cố định là toàn bọ̉ các chì phí mà Công ty phaii bò ra đế có đự̧c tải sân cố đđ̣nh tính đến thởi điểm đura tài sàn đô vào trạng thâi sẫn sàng sữ đụng.

Các chí phí mua sấm, nâng cấp va đổi mới tải sìn cố dịnh được ghì tâng nguyên giá cùa tài sản cố định: chi phí bảo tri, sữa cha̛a được hạch toán vào kết quà hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Khì tài sàn cố đjunh được bán hay thanh lý, nguyễn giă và giá trị khấu hao/hao mòn lûy kế
 thuàn tì̛ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sàn) được hạch toán vào kết quà hoạt động kinh dcanh.

Thời gian khấu haoo cúa tài sản cố định hữu hình và tài sàn cố định vó hình theo Bão cáo tài chinh kiểm toán năm 2022 đượe ước tính như sau:

| Logit tâi sin cốdinh | Thờ gian khấu hao (năm) |
| :---: | :---: |
| May môc thiết bi | 03-08 |
| Phurong tiẹn vận tai | 06-10 |
| Tai san col dinh hoù hinh khác | 04-25 |
| Phần mềm máy vi tính | $03-05$ |
| Tai sản cố đjunh vô hình khác | 02 |

+ Việc tuân thủ theo chế độ quy định
Viẹ̉c trich khấu haoo tai sàn cố định của Công ty phù họp vơi quy định tại Thông tur số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và các văn bán sửa đối của Bộ Tải Chính vể chế độ quàn lý, sứ dụng và trích khấu hao tải sàn cố định.
- Mức lương binh quân

Bāng 33: Thu nhập binh quân năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

| Nam | 2021 | 2022 | 6 thâng đầu <br> năm 2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thu rhạp bình quân (triẹ̀u đồng ngqừi tháng) | 27.48 | 28,11 | 25,42 |

(Ngaỏn: Cöng ty Tä̀ chinh Có phản Diên luce)

Hệ thổng thang, bâng lưong cua Công ty dượ xay dựng cut thé, phù hơp vơi đạc thù hoạt đọng kinh doanh của Công ty. Mức thu nhập bình quân của người lao động tại EVNFinance ơ mức trung binh so với một vài TCTD nhu Techcombank, Vietcombank, MBBank... và cao hơn so với một vài TCTD nhur Liên Việt Post Bank, VPBank, An Binh Bank... (thông tin vể mức thu nhập bình quân của người lao động tại các TCTD ngoải EVNFinance đự̛̣c Cóng ty tham khảo tại BCTC đã đurg̣c các TCTD nảy công bố thông tin). Công ty luồn dám bảo trả̉ lưong đưng hạn, đầy đû cho CBNV vả phàn ánh được kết quâ va hiẹ́u qua lám việc cưa người lao đọ̆ng.

## - Tình hình công ng̣

Hoạt động ngănh nghè đậc thù ngoải cāc khoann cấp tin dụng, tiên gừi, nhận tiền gưi cùa các bên (NHNN. TCTD khác và tiè̉n gứi cùa khách hàng).... theo nghiệp vp̣ hoạt động thi EVNFinance còn có mọ̃t số cōng nợ phài thu và phài trả khàc, chi tiêt như sau:

+ Các khoân phải thu


## Bāng 34: Các khoãn phaỉ thu

Don vi tinh: triẹu dòng

| STT | Chitièı | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% thang (gliam) | 300062023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Các khoàn phäi thu | 2.223.127 | 3.716.004 | 67,15 | 1.104.557 |
| 1 | Cáce khouin phaii thu nọi bộ | 2.769 | 5.913 | 113,54 | 6.538 |
| 2 | Câc khoàn phaii thu bên ngoâi | 2.220 .358 | 3.710 .091 | 67.09 | 1.098 .019 |
|  | - Mua sám tài sàn cố đinnt | 3.789 | 1.250 | (67,01) | 2.917 |
|  | - Các khoán ký quỵ. thé cháp, camcd | 2.003.764 | 2854.176 | +2,44 | 4.224 |
|  | - Cac khoun chó Ngän sàch Nhánừc thanh toán | 560 | 560 | - | 560 |
|  | - Cac khoin phai thu khac | 212.245 | 851.105 | 302,41 | 1.090318 |
| II | Các khoàn laii, phí phài thu | 565.887 | 971.182 | 71,62 | 1.375.556 |
| 1 | Laii phail thu từ tièn guit | 4.366 | 50.648 | 1.060,05 | 94.741 |
| 2 | L.ai phail thu tit cho vay | 403.821 | 858.594 | 112,62 | 1.134.242 |
| 3 | Lai phai thu từ chựg khoán diu tor | 119.895 | 15.451 | (87,11) | 41.311 |
| 4 | Lâi phaii thu từ công cy taii chinh phäi sinh | - | 13.471 | 100,00 | 61.127 |
| 5 | Phi phai thu khác | 37.805 | 33.018 | $(12,66)$ | 44.135 |
|  | Tồng công | 2.789.014 | 4.687.186 | 68,06 | 2.480 .113 |

(Nguồn: BCTC kiềm toản nảm 2021. năm 2022 và BCTC soảt xét bán nièn nảm 2023 cŭa EVWFinance)

+ Càc khoản phài tră

Bảng 35: Các khoãn phài trả
Dom vi tinh: triěu dông

| STT | Chitieu | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% tăng/(gitim) | 301062023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Các khouan phài trà và công ng khac | 209.292 | 257.164 | 22,87 | 165.943 |
| 1 | Các khoàn phâi trà nội bọ | 46.678 | 45.522 | (2,48) | 26.443 |
|  | - Plail tra cho nhan vien | 29.166 | 21.042 | (27,85) | 2 |
|  | - Phaì trà vé Qhay khen themg, phùic lob | 17.512 | 24.480 | 39.79 | 26.4+1 |
| 2 | Các khoan phai trả bén ngoài | 162.614 | 211.642 | 30,15 | 139.500 |
|  | - Thué TNDN phaỉ trà | 51.047 | 69.559 | 36.26 | 34282 |
|  | - Thué và cảc khoàn phaì nùp khede | 1263 | 2.463 | 95,01 | 1503 |
|  | - Cô tíc phàl trà | 26.728 | 25.075 | (6,18) | 24.673 |
|  | - Cac khoàn chor thanh toain nghitep vu tin duag | 50.442 | 47.057 | (6,71) | 53,123 |
|  | - Các khoàn chơ thanh roûn nghiệp vu d̉̉u tue | 14.083 | 11.986 | (14.89) | 2.619 |
|  | - Chi phi trich mữc | 5.174 | 10.172 | 96,60 | +52 |
|  | - Phail trà Nhà cung cotap | 5.998 | 38.219 | 537,20 | 16.073 |
|  | - Cac khoan phai tra khác | 7.879 | 7.111 | (9.75) | 6.775 |
| II | Các khoàn lăi, phi phài trà | 427.587 | 717.752 | 67.86 | 986.227 |
| 1 | Lãi phai trà cho tièn gừi | 75.895 | 105.853 | 39.47 | 335.665 |
| 2 | Lái phài trà cho vốn tài trog. ùy thác đàu tư vả cho vay | 174,300 | 246.951 | 41,68 | 237.989 |
| 3 | Lai phaii trä cho các giáay tờ có giả | 177.392 | 364.948 | 105,73 | 412.573 |
|  | Tồng công | 636.879 | 974.916 | 53,08 | 1.152 .170 |


cuia EVNFinance)

+ Thanh toán cac khoản nợ phaii trā đễn hạn
Công ty hiẹ̃n không cô khoán nợ phai trà quá hạn, các khoân nợ phai trà đểu đự̛̣ Công ty thanh toán đày đư, đüng hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định

Cong ty luôn tuản thủ và thực hiện đúng các quy định cùa pháp luạt. Về nghia vụ tâ chỉnh với Nhà nước, Cơng ty thanh toán đảy dù và dúng hạn các khoàn thué, phí, ḷ̂ phí theo quy dịnh cúa các Cơ quan Quàn lý Nhả nưóc.

Bàng 36: Các khoàn phăi nộp Nhà nưóc tại EVNFinance
Don vi tinh: trięu dảng

| STT | Chit tieu | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% tăng (giam) | 300062023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thuể Giâ trị gia tãng | 292 | 232 | (20.55) | 18 |
| 2 | Thué Thu nhatp doanh rghiṭp | 51.047 | 69.559 | 36,26 | 34.282 |
| 3 | Thué khác | 971 | 2.231 | 129.76 | 1.485 |
|  | Tổng cồng | 52.310 | 72.022 | 37,68 | 35.785 |

(Nguôn: Cöng ty Tài chinh Cö phản Diẹ̀n lurc)

- Trich lập caic quỵ theo luṣ̂t đj̣nh

Công ty trich lập và sữ dưng các quỵ theo quy định pháp luật và theo Điều lệ tố chức vả hoạt đợng cua Cöng ty. Chi tiêt các quy tại EVNFinance như sau:

Bang 37: Chi tiết càc quỳ tại EVNFinance
Don vi tinh: triẹ̀n dông

| STT | Chit tiê | 31/12/2021 | 31/12/2022 | \% ting/(giam) | 31/03/2023 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | Quy khen thurong, phüc lgi | 17.512 | 24.480 | 39.79 | 26.441 |
| 2 | Quy cưa TCTD | 405.249 | 454.834 | 12,24 | 431.465 |
|  | Tông c伐ng | 422.761 | 479.314 | 13.38 | 457.906 |

Aguỏn: BCTC kiém toản năm 2021, năm 2022 vả BCTC soát xét bán nièn năm 2023 cuia EVNFinance)
 điểm kết thúc năm tài chinh gần nhất

Năm 2022. Viẹ̃t Nam ghii nhận kết quâ kinh tế khả quan khi dịch bệnh Covid-19 cơ bân được kiềm soát. Tông sán phầm trong nước (GDP) tảng $8,02 \%$ (cao hơn mức dự bảo là $6 \%$. $6.5 \%$ ), lạm phát được kiếm soát ờ mức $3,15 \%$ (dưới 4\%). Tuy nhiên GDP 6 tháng đầu năm 2023 tẫng $3.72 \%$, chi cao hơn tờc độ tăng $1.74 \%$ cùa 6 thång dả̉u nām 2020 trong gíai đoạn
 nảy cho thấy năm 2023 vả̉n tiềm ẩn nhiều rüi ro kinh tế có khả năng ảnh hường trưe tiếp đến họạt đọ̃ng kinh doanh cūa EVNFinance như lạm phất, rùi ro biến động lăi suất, giai xăng dầu. giá điện và thị truờng chứng khoán có nhiểu biển động.

Với định hương chiến lược rô ràng từ Ban Lãnh đạo; sự đổng lò̀ng phối hơp tứ các cắp lânh đq̣o, cåc đơn vị chức năng. việe nghiển tưc tuân thû các quy chế, quy trinh hoạt động, đậc biẹt là tiểm lụce và uy tín EVNFinance đã tạo dụ̣ng trong thời gian vưra qua, EVNFinance tin tương sẻ ưng phó được với những biến động trong thởi gian tời. Đến thởi điểm hiện tại, EVNFinance chura ghỉ nhận biến động lớn nào có ánh hường sâu sác tởi tỉnh hình tải chính nói riêng vả toàn Cőng ty nói chung.

### 2.2. Caic chỉ tiều tài chính chủ yễu

Bảng 38: Các chỉ tiêu tài chính của EVNFinance

| Caic chi tiêu | DVI | Năm 2021 | Năm 2022 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Chî tiêu về vốn |  |  |  |
| - Vôn Elicủu lệ | triệu đồng | 3.047 .076 | 3.510 .640 |
| - Vồn Chú sô hou | triẹu đông | 3,984.169 | 4.335 .080 |
| - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) | \% | 12,60 | 11,50 |
| 2. Chất lương tail sain |  |  |  |
| - Ty lệ nơ quá hạn | \% | 3,25 | 2.87 |
| - Tylç nọ xáu | $\%$ | 1.75 | 1,64 |
| - Tỵ lẹ (Sổ dư các khoán cho vay vá ûng truớc khảch hảng + cảc khoàn cho vay các tò chức tín dung khác)/Tông tai $\sin$ | \% | 62.07 | 57.71 |
| - Tai san có sinh lơi Tông tài sân cô nội bàng | \% | 98,45 | 96,64 |
| 3. Khà năng thanh khoan |  |  |  |
| - Ty lẹ̣ Tải sàn có tinh thanh khoân cao bỉnh quản/Tống tải sàn binh quân | \% | 12,17 | 14,57 |
| - Tỷ lệ nguồn vớn ngắn hạn đươc sứ dưng cho vay trung và daí han | \% | 13.84 | 13,84 |


| Caic chit tieu | DVT | Năm 2021 | Năm 2022 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4. Kêt quà hoạt động kinh doanh |  |  |  |
|  | \% | 10,76 | 10.95 |
| - Ty lệ La̛i nhuận truxic thuểTổng taì sàn binh quân | \% | 1.35 | 1.22 |
| - Thu nlụ̂p liai cạn biêa (NIM) | \% | 3,16 | 2.77 |
| -Hẹ sô L.gí nhuị̂n sau thuể trể vờn kinh doanh (ROA) | \% | 1.08 | 0.98 |
| -Hệ số Lẹi nhuịñ sau thuể trên vón chú sơ hữu (ROE) | \% | 8,64 | 8.79 |
| - Thu rhập trên cố phần (EPS) | đồng | 899 | 995 |
| - Thu nhập dich vưTồng thu nhập | \% | 6,14 | 3.99 |
| - Thu nhạ̣p ròng tứ hoạt đông dich vu/Loii nhuận trước thuế | \% | 9.40 | 3.53 |

(Ngửn: BCTC kièm tod̉n nâm 2021, nảm 2022 cua EVNFinance)
3. Ý kiến của tổ chức kiển toán đối vở Báo cáo tài chỉnh của Công ty

### 3.1. Y̌ kiến cùa tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Bȧo cáo tài chính năm 2021

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm tơán báo cáo tải chính năm 2021 cûa Công ty Taii chionh Cỏ phần Điện lục:

Tại Bào câo tải chinh kiển toản độc lập số 0561/VNIA-HN-BC ngày 09/02/2022, Kiểm toán viên dã đura ra y kiến như sau:
 khiaa canh trong yéu tỉnh hình tâi chính cūa Cöng ty tai ngày 31 thäng 12 năm 2021, cūng nhur
 ngày phù hop với chuần mưc ké toán, ché đô ké toán áp dung cho các tó chưc tin cuang tai Vièt Nam wâ eáe quy dọh pháp lý có tièn quan đ̛̃́n việc lạ̀p vả trinh bày báo cáo tà chînh".

## 3.2. Ŷ́ kiến của tổ chửe kiểm toán thực hiĉ̣n kiềm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Cõng ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cưa Công ty Tải chính Cổ phần Diện lực:

Taỉ Báo cảo tài chinh kiếm toán độc lập số 12772428/66802096 ngày 09/02/2023. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến như sau:
 khia canh trong yeúu, tinh hình tài chinh cuia Công ty tai ngày 31 tháng 12 nãm 2022. cüng nhur kết quả hoqt dọng và tình hình luru chuvên tiên tẹ cho năm tài chinh kér thấc ciùng ngãy phù hopp

BANCAO B.ACH
CHAOO BAV THÊM CO PHIÉU RA CÔNG CHÚVG
 quy đ̈nh pháp lý có lièn quan dền viẹc lập và trinh bày báo cáo tài chinh":

Yẩn để khác
"Báo cáo tài chinh cuia Cōng ty cho nảm tài chinh kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2021
 bảo cáo tài chính ảả vào ngày 09 tháng 02 näm 2022",

## 3.3. Ý kiến của tỗ chức kiểm toán thực hị̣̂n soát xết Báo cáo tải chính bán niên nàm 2023

Công ty TNHH Ernst \& Young Việt Nam là đơn vị soát xêt bâo cáo tâi chính bàn nièn năm 2023 của Cöng ty Tài chính Cố phằn Điȩ̧ñ lưe:

Tại Báo cáo soát xét báo cáo tài chinh gị̛a niên độ số 12772428/66981991/LR ngày 28/07/2023, Kiểm toán viên đã đuaa ra y kiến như sau:
 chúng tôi cho rầng báo cáo tà̀i chinh gî̃ra niën dộ̀ kèm theo khồng phàn ánh trung thucc và hơp ty. trîn cäc khia canh trong yếu. tình hinh tà̀ chinh geî̃a nièn dọ̣ clia Cöng ty tai ngày 30 thàng
 Công ty cho kỳ ké toán sáu thảng kết thúc ciùng ngày, phùu hơp wới các Chuăn mưc kế toản Viẹt
 việc lạ́p vả trinh bày báo cáo täi chinh gî̀ra nién đọ".

## 4. Kế hoạch thu nhập lâi thuần, lọi nhuận và cổ tức

### 4.1. Kế hoạch thu nhập lăi thuần, lọi nhuận và cổ tức

Bảng 39: Kế hoạch thu nhập lải thuần, lọi nhuặn và cổ tức nãm 2023

| Chitièu | Năm 2023 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Kể hoach | \% tangiglam so vói năm 2022 |
| Tổng Täi sản (tý đồng) | 49.790 | 18\% |
| Thu nhập lài thuần (tŷ đờng) | 1.072 | 17\% |
| Lơi nhuận trước thuê (tẏ đổng) | 560 | 23\% |
| Lẹ̛i nhuận sau thuế (tŷ đổng) | 448 | 22\% |
| Ty lẹ Ļ̧i nhự̂n sau thuếThu nhập lai thuần | $42 \%$ | 5\% |
| Ty lệ Lẹi nhuận sau thuế/Vốn chư sồ hợu binh quân | 7,7\% | (12\%) |


|  | Năm 2023 |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Ty lẹ cồ tức | Can cứ vảo kết quả kinh doanh thực tế cùa năm 2023. HDQT sé trinh ĐHĐCD thường niên năm 2024 phê duyệt |

(Aguön: Họi döng quain tri Cờng ty Tä́ chinh Có phản Diẹ́n lưc)

### 4.2. Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoagch doanh thu, lỵi nhuận, cổ tức năm 2023

Kể hoạch doanh thu, lỵi nhuận và cố tức nåm 2023 của Công ty đực Đại họi đồng cố đông thương niên năm 2023 thōng qua tại Nghi quyết số 01/NQ-DHDCD-TCEL ngày 17/03/2023 và đươ Hōi đồng quàn tri thông qua tại Nghi quyết số 28NQ-HDQT-TCĐL ngày 12 tháng 5 nalm 2023.

### 4.3. Căn cí̛ đề đạt được kế hoagch nêu trên

Nầm 2023, nhận định về bối cảnh, điểu kiện, thuận lọi và khơ khăn, EVNFinance định hướng những hoạt động trọng tâm để đạt được kể hoạch lọi nhuận và cố tức theo kể hoạch để ra, cụ thể nhur sau:

- Đăm bảo nển vốn ồn định vû̃ng chắc để thực hiện điều phối vốn một cách hiệu quà vào caic lînh vực kinh doanh chủ chốt; Mờ rộng thị trừ̛ng quốc tế đối với hoạt động huy động vốn. Tiếp theo với những thảnh công đat đượ trong 2022 đối vơi thị truờng châu Âu, nâm 2023 EVNFinance tiếp tục đầy mạnh hoạt động huy động vổn sang các thị trường quốc tể khác nhẳm mang lại nguổn vốn bền vững, đảp ûmg nhu cẳu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tâng trường quy mô và hiệu quà họ̣̣t dộng: Mục tiêuu tâng trương quy mô song song vơi việe đânh giáa, lựa chọn thực hiện cơ cấu danh muce tải sản hiệu quà., phủ hợp với tình hình cơ cẫu nguổn vốn, nảng cao hị̣̂u quà sử dụng vốn.
- Phát triển Tîn dưng xanh tiếp tục được xác định là ưu tiễn hảng đâu;
- Tiếp tưe duy tri các hoạt động dịch vụ, trọng tâm lã hoụt động Quàn lỷ ûy thác \& Cho vay lại vâ duy tri ty trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tin dụng trong tống thu nhập cuas Cỏng ty: Nhừng kết quả đạt được trong họat động quản lý ùy thác và cho vay lại đả khả̉ng định chiến lược đúng đẵn cùa Lãnh đạo Công ty, đồng thời minh chửng cho nâng lực tổ chức triển khai cung ưng dich vu tại EVNFinance. Năm 2023. Công ty định hướng hoạt động Quàn lý ủy thác \& Cho vay lại vẵn là hoạt động dịch vp̣ chính song song với vic̣̣c phát triển, mở rộng các mảng cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng, mang lại nguồn thu nhập ổn định góp phần vảo kết quà kỉnh doanh cuua Công ty.
- Đáy mạnh phát trién các sân phẩm mới đưa trên nển tàng công nghệ số và có hàm lự̛̣ng công nghḥ̂ cao, không ngừng vươn lễn với những bước tiển mạnh mê trong việe xây dưng hệ sinhh thái sàn phầm, dịch vụ đa dạng, mang đến nhiè̀u trải nghiệm mới cho khách hàng,
gắn liền với lọi thé cạnh tranh cûa Công ty, đạc biệt trong līnh vựe năng lựng xanh và nẵng lượng tái tạo.
- Tập truing công tấc xây dụng hình ành, thươg hiç̣̂u vã chiến lược marketing cûa Công ty để tăng cường nhận diȩ̂n thương hiệu với càc đối tảc nước ngoải.
- Tiểp tục định vị EVNFinance bả̉ng hệ thống xểp hạng tỉn nhiẹ̀m quốc tể.


## 4.4. Đảnh giá của tổ chức tư vấn về kể hoạch doanh thu và lọ̣i nhuận

Dười góćc độ của tổ chữc tư vẫn, Công ty Cố phần Chưng khoain Nhắt Việt đã tiến hảnh thu thập và xem xét các thông tin vể cơ cấu tố chức và hoạt động kinh doanh, tinh hinh tải chính cúa Công ty Taii chính Cô phần Điện lực tại thời điển lập Bàn cáo bạch. Cỏng ty Tài chính Có phần Điện lực đảm bâo và cam kết rằng các thóng tin vả số lięuu cung cấp cho Tồ chức tư vấn và cung câp trong Bán cáo bạch nảy là minh bạch, đúng sự thật và phù họ̣p với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Dựa trên kết quà kinh doanh câc nảm qua, năng lực của Công ty Tai chính Cồ phần Diện lực. đư bảo tình hinh kình tế và trién vọng cuả ngành trong thời gian tởi. Công ty Cồ phần Chựng khoản Nhất Việt cho rằng kế hoạch lọi nhuận của Công ty Tài chính Cỏ̉ phần Diện lực dự kiến cho năm 2023 là có thể đạt đượe nếu các dự đoản, nhạ̀n định cúa Ban lãnh đạo Cồng ty về thị trương lâ sàt với thưcc tế và khồng có nhừng biến động nghiêm trọng ành hương đển hoạt đọ̀ng kinh doanh cûng nhur các mục tiêu chiến lượ đải hạn cưa Công ty.

Chủng tôi cūng xin lưu ý rằng các ý kiển nhận xét nêuu trên durợc đưa ra dưới góc độ đánh
 trên lý thuyết về taì chînh chưng khoán mà không hàm ỳ đàm bảo giá trị của cô phiếu cûng nhur tính chåc chân của nhẹ̛ng số liệu đực dự bảo. Nhận xét này chi mang tính chất tham khảo với nhà đầu tư khi tự minh ra quyết định đầu tur.

## VI. THÔNG TIN VÉ CO DÔNG SÁNG LĄP, CO DÔNG LỚN, THẢNH VIÊN HỌI ĐÓNG QUẢN TRỊ, KIÉM SOȦT VIÊN, TONG GIẢM ĐÓC, PHÓ TÓNG GIẢM ĐÓC, KE TOȦN TRUOÒNG

## 1. Thồng tin về cổ đông sáng lập

Theo quy định tại Khoan 3 Điêu 120 cùa Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "Trong


 Đai höi đông cỏ đöng",

Công ty Tài chính Cố phần Điện lực được Sở Kể Hoăch và Đằu Tư TP Hà Nội cắp Giấy chưng nhận đảng ký doanh nghiĉ̣p sổ 0102806367 lần đầu ngày 08/07/2008. Theo đơ, đến thơi điềm hiệnn tại cố phiếu cùa cỏ đồng sáng lạ̀p không cón bỉ hạn chế chuyển nhượng.
2. Thông tin về cổ đông lớn

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Tải chính Cổ phần Điện lụ̣c không có cố đông lớn.

## 3. Hội đồng Quàn trỉ, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng

### 3.1. Hội đồng Quản tri

Hiện tại Hội đồng Quản trị có 06 thảnh viên, thông tin chi tiết như sau:
Bäng 40: Danh sách Hội đồng Quản trị đương nhiệm

| STT | Hop và tên | Chire danh | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Phạm Trung Kiên | Chù tich HĐQT |  |
| 2 | Ông Lê Manh Linh | Thành viên HĐQT | Thành viên không điều hảnh |
| 3 | Onng Mai Danh Hiển | Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giảm đốc, Người đại điện theo pháp luật | Thành viền điểu hành |
| 4 | Ông Nguyē̃n Trung Thành | Thành viền HĐQT | Thảnh viên không điểu hành |
| 5 | Ong Lê Hoài Nam | Thành viên HĐQT | Thảnh viên độc lập |
| 6 | Ông Nguyẽ̃n Văn Hail | Thành viên HĐQT | Thảnh viên độc lập |

a. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT

- Họ và tèn:
- Giới túnh:
- Ngảy tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyên môn: Thạc sŷ quản trị kinh doanh MBA
- Quá trình công tác:

| Thòi gian | Dơn vị công tác | Chức vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 03/2002-03/2005 | Ngân hàng TMCP Sái Gơn Thurong Tin <br> - Chi nhánh Hà Nọi | Cán bộ tin dụng |
| 04/2005-05/2005 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thính Vượng - Chi nhánh Hà Nội | Thừ việc vị trí Phó Phòng Khách hàng Cá nhàn |


| 06/2005-03/2007 | Ngàn hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương - Chi nhánh Hà Nội | Phỏ Phỏng Khảch hàng Cá nhân |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2007-08/2009 | Ngằn hăng TMCP Việı Nam Thịnh Vượng - Chi nhảnh Hà Nội | Truờng Phòng Giao dịch Tổn Đức Thắng |
| 09/2009-01/2015 | Ngàn hàng TMCP Quốc Té - Chi nhánh Câu Giâay | Truờng Phỏng Giao dich (Giám đờc Ngân hàng bán lè) - Phòng giao dich My Đinh |
| 07/2015-03/2016 | Ngân hàng TMCP Bân Viȩt | Phó Giảm đốc - Chi nhảnh Hà Nội |
| 04/2016-07/2020 | Ngân hảng TMCP Bân Việt | Giảm đốc - Chi nhánh <br> Thàng Long |
| 10/2020-11/2022 | Công ty Có phàn TMDV và Đảu tư Humg Thịnh | Tồng Giàm đồc |
| 11/2020-11/2022 | Cong ty Cố phằn Đằu tư Nhà Phát Đạt | Tồng Giảm đốc |
| 04/2021-03/2023 | Cỏng ty Taì chinh Cố phần Điện lựe | Thành viên HDQT dộc lập |
| 03/2023 - nay | Công ty Tài chinh Cố phà̀n Biện lụ̃ | Chù tich HĐQT |
| 06/2023-07/2023 | Công ty Tài chinh Cố phần Biẹ̉n lụ̣ | Ngưỡi đại điĉ̣n theo pháp luậ |

- Chức vụ nấm giū̆ hiện nay tai TCPH:
- Các chức vụ nắm giư tại tổ chức khác:

Chư tịch Hội đồng Quàn trị

Số lượng, tỳ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại dị̣̂n theo ưy quyển và nhừng ngườ có liên quan tại ngày 31/7/2023:

+ Sò hî̀u cả nhừn: $\quad 1.500 .000$ ở phiếu, chiển $0,42 \%$ vổn diều lẹ Công ty
+ Sí hînu đai diẹñ: 0 cỏ phié̉u, chiém $0 \%$ von điéa lẹ Công ty

- Thông tin về những người cô liển quan đồng thởi là cổ đông, người nợi bọ̉ cưa Công tỵ:

Không có.

- Lơi ich liên quan đối vơi Cóng ty:
+ Thông tin vể cacc họp đồng. giao dịch đang thực hiện hợ̂c đã ky kết và chưa thưce hiện cúa cả nhân và người có liên quan với Cỏng ty. cóng ty con cùa Cöng ty: Không có.

Thù laoo, tiè̀n lương và các lọi ich khác trong 2 năm liên tục trướe nảm đáng kỷ chào bán và đến thờ điểm hiện tại:

| STT | Nọi dung | Nām 2021 <br> (trị̧u đồng) | Năm 2022 <br> (triç̣u đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 280 | 420 |
| 2 | Tièn lượg | 0 | 0 |
| 3 | Các lơi ich khác | 0 | 0 |

- Các khoỉn nợ đổi với Công ty: Không có.
- Lại ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt đọ̀ng kinh doanh trong cùng lïnh vựe với Công ty hoặc là khách hàng/ nhả cung câp lờn cùa Công ty: Khóng có.
b. Ông Lè Mạnh Linh - Thành viên HDQT
- Họ và tên:
- Gióó tīnh:
- Ngày thâng năm sinht:
- Noi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dăn tộc:
- Trinh độ chuyên môn: Thạc sỹ̌ Luật Thương mại quốc tể
- Quá trình còng tác:

| Thòi gian | Doon vi công tîc | Chừ vụ |
| :---: | :---: | :---: |
| 03/2007-01/2012 | Ngân hàng TMCP An Binh | Phó trương phòng đầu tur |
| 02/2012-12/2013 | Conng ty quàn lý nợ và khai thác taii sàn ABBank | Trương phông đẳu tur |
| 01/2014-04/2015 | Cöng ty Có phần Amber Capital | Chù tịch HDQT |
| 05/2015-02/2019 | Công ty Tai chînh Cô phà̀n Diện lực | Phơ trưởng phơng đầu tư |
| 02/2018-03/2023 | Cőng ty CP bainh kẹo Hai Ha | Chü tịch HDQ |
| 03/2023-04/2023 | Công ty CP bänh kẹo Hail Hà | Thành viên HDQT |
| 03/2019 - nay | Công ty CP Amber Capital | Chù tich HPQT |
| 10/2019 - nay | Công ty CP Quãn lẏ quỹ Amber | Chù tịch HDQT |
| 06/2020 - nay | Công ty Tải chính Có phà̀n Điện lực | Thânh viên HĐQT |

- Chức vụ nắm giữ hiện nay tai TCPH:
- Các chức vu nắm giữ tại tổ chức khác:

Thảnh viên Hội đồng Quản trị

+ Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Amber Capital.
+ Chù tịch HDQT Công ty Cổ phần quản lý quŷ Amber.
- Số lự̛̣ng, tý lệ sở hữu chưng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo ưy quyển và những người có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Só hî̀u cá nhân: $\quad 1.507 .023$ cổ phiếu, chiếm $0.43 \%$ vốn điều le Công ty
+ Sơ hừu đọi diẹ̃n: 0 cố phiếu, chiểm 0\% vốn điều lẹ Công ty
+ Só hîru cuà ngườt có liën quan:
30.350 cổ phiếu, chiém $0,01 \%$ vổn điểu lẹ Công ly
- Thông tin vể nhừng ngưởi có liên quan đổng thời là cố đồng, người nội bố cưa Công ty:

| STT | Tên câ nhân/ Tồ chức | Mối quan hệ | Sốluyng $\mathrm{C}_{0}^{0}$ phî̉n | Tŷlệ trên vốn đitu u lẹ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Nguyễn Thụy Minh Truc | $\mathrm{V}_{V}$ | 30.350 | 0,01\% |

- Lọi ích liên quan đồi với Công ty:
+ Thông tin vể các hơp đồng, giao dịch đang thục hiện hợạc đã ký kết và chưa thực hiện cưa cá nhân và người có liên quan với Công ty, cong ty con cưa Công ty:
Chi tiết tai Mue 3.4 Phà̀n V7 Bän cáo bach này
+ Thù lao, tiển lương vả các lọi ich khác trong 2 năm liên tưc trước năm đăng kỳ chào bán và đển thờ điểm hiện tại:

| STT | Nọi dung | Näm 2021 <br> (triçu đồng) | Năm 2022 <br> (trięu đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 420 | 420 |
| 2 | Tiền lương | 0 | 0 |
| 3 | Cáćc lọi ich khác | 0 | 0 |

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có,
- Lơi ich liên quan tại doanh nghiệp khăc hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoăc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.
c. Ông Mai Danh Hiền - Thành viên HĐQT kiêm Tồng Giám đốc, Ngừ̛i đại diện theo pháp luật
- Họ và tên:
- Giới tinh:
- Ngày tháng nâm sinh:


## Mai Danh Hiền

Nam
16/12/1984

- Nơi sinh:
- Quốc tich:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyén môn: Thạc sŷ Kế toán.
- Quá trinh công tác:

| Thờ gian | Dom vị công tác | Chứe vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 10/2008-04/2010 | Coang ty TNHH Kiềm toan APEC | Trọ lỵ Kiềm toán viên |
| 04/2010-04/2011 | Công ty CP Đâu tur Đêo Cà | Phò Trườg phöng |
| 05/2011-04/2013 | Công ty Tài chinh Có phà̀ Đię̂n lưe | Chuyên viên phòng Kê toán |
| 05/2013-03/2015 | Công ty Taio chinh Cổ phần Điện lực | Trương bộ phận kế toán |
| 03/2015-02/2017 | Công ty Taia chinnh Cổ phẩn Điện lục | Phó trường phòng Kế toán |
| 03/2017-07/2017 | Công ty Tai chînh Cô phần Điện lục | Quyền trương phơng Kể toàn |
| 07/2017-06/2020 | Công ty Taii chinh Cồ phàn Điện lực | Kể toán trường |
| 06/2020-02/202 | Công ty Tai chinh Cồ phẩn Diện lực | Giâm đốc tài chính kiêm Kế toán truờng |
| 02/2021-05/2021 | Công ty Tai chinh Cồ phân Điện lục | Giám đốc tải chinh kiêm Kế toán trương và Giám đốc Khới Tài chinnh kế toán |
| 06/2021-09/2022 | Cong ty Tai chinh Cổ phần Điện lựe | Phó Tống giám đốc kièm Giâm đóc Khói Tài chính kế toán |
| 09/2022-05/2023 | Công ty Tai chính Cồ phẫn Diện lựe | Phô Tồng giàm đốc |
| 03/2023 - nay | Công ty Tai chinh Cổ phần Điệnn lực | Thành viên HĐQT |
| 03/2023-08/2023 | Cong ty Tai chinh Cố phần Diện lực | Ngưởi phy trách quàn tri Cong ty |
| 05/2023-07/2023 | Công ty Tai chinh Cồ phả̀n Biện lự | Quyè̉n Tồng Giaian đốc |
| 07/2023 - nay | Công ty Tai chinh Cồ phần Diện lục | Tổng Giảm đốc, Người đại điện theo pháp luật |

- Chưc vụ nắm giụ̂ hiện Thảnh viễn Hội đờng quàn trị kiêm Tống Giám đốc, Ngươi đại nay tại TCPH:
- Các chức vip nàm giur tai tó chức khàe: diện theo pháp luật

Khỏng có

- Số lương. tỵ lẹ̉ sợ hơuu chưng khoán tại Cőng ty cûa cá nhàn, người đại diện theo úy quyền và nhông người cob liên quan tại ngảy 31/7/2023:
+ Sơ hä̀t cá nhân: $\quad 1.300 .000$ có phién, chiém $0.37 \%$ vón điểu lè Cöng ty
+ Sơ hừu dai diẹn: Q có phiéu, chiếm 0\% vón diếu lè Còng oy
+ Sö hî̃u cuia ngıừi có liên quan:

Ocô phiêu, chîém 025 vốn diéu lę Cöng ty

- Thỏng tin vể nhû̀ng người cỏ liên quan đồng thời lả cố đơng, người nội bọ́ của Cỏng ty: Không có.
- Lơi ich liên quan đối với Cőng ty:
+ Thông tin về các hơp đồng. giao dich đang thưce hiện hoạ̣c đã kỷ kêt và chưa thực hiện cúa cá nhần và người có liên quan vờ Công ty, công ty con cùa Công tỵ: Khỏng cơ.
+ Thû̀ lao, tiển lương và cảc lọi ich khác trong 2 nâm liên tục trước nâm đăng kŷ́ chào bán và đễn thời điểm hiệ̣n tại:

| STT | Nội dung | Năm 2021 <br> (triệu đổng) | Năm 2022 <br> (triçu đồng) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thú lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiền luong | 962 | 1.353 |
| 3 | Các lọi ich khác | 0 | 0 |

- Câc khoàn ng̣ đới với Công ty: Không có.
- Lọi ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt dộng kinh doanh trong cúng lĩnh vưc với Cơng ty hoậc lả khảch hàng/ nhả̉ cung cập lớn cuà Công ty: Khōng cỏ.
d. Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên HĐQT
- Ho và tễn:


## Nguyè̉n Trung Thành

- Giới tinh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Noi sinh:
- Quote tich:

Nam
27/08/1983
Phú Thọ
Việt Nam

- Dân tộc:

Kinh

- Trịnh độ chuyên môn: Cứ nhản Luật
- Qua trinh cong tac:

| Thời gian | Doun vị công taic | Chưre vụ |
| :---: | :---: | :---: |
| 06/2008 - 10/2013 | Công ty Quán lý nợ và Khai thác taì sản Ngàn hảng A Châu | Quàn ly |
| 10/2013-01/2018 | Công ty Taii chinh Cô phàn Điện lục | Tố phó tố xừ ly n n g |
| 02/2018-08/2020 | Công ty Tài chinh Cô phần Điện lực | Tồ trường tô xư lý nọ |
| 09/2020-04/2022 | Công ty Tài chinh Cổ phẩn Điện lực | Truơng Phòng xư ly n $\alpha$ |
| 05/2022 - nay | Cong ty cổ phần Amya Holdings | Phó Chù tich HDQT |
| 03/2023 - nay | Công ty Tài chính Cồ phân Điện lục | Thảnh viên HĐQT |

- Chức vụ nám gitar hiện nay tai TCPH:
- Các chức vun nấm giữ tại tồ chức khác:

Thảnh viẻn Hội đồng quán trị
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cồ phần Amya Holdings

- Sổ lượng, tỳ lệ sở hữu chựng khoán tại Công ty cùa cá nhân, người dại diện theo uny quyển và nhûng ngưỡi có liên quan tại ngày 31/7/2023:

+ Sờ hî̃u đại diẹn: O cốphiếu, chiếm 0\% vổn điểu ļ̣ Công ty
+ Sở hinu cuà ngıởi có lièn quan:

0 cổ phiétu chiêm $0 \%$ wồn điểu ļ̧ Cöng ty

- Thỏng tỉn về nhừng người có liễn quan đồng thời là cố đông, người ṇ̣̂i bộ của Công ty: Không có,
- Ļ̣i ích liên quan dối với Cóng ty:
+ Thông tin vể cảc hơp đồng, giao dịch đang thực hiệ̣n hoạc đã ký ké̉ vả chưa thực hiện cùa cá nhản và nguoùi có liển quan vởi Cỏng ty, cóng ty con cùa Công ty: Không cô
+ Thù lao, tiền lương vả các lọi ich khác trong 2 năm liền tục trước năm đăng ký chào bán vả đễn thời điếm hiện tại: Thời điểm 2021-2022, Ông Nguyẽ̃n Trung Thành chura phài người nội bộ theo quy địhh tại Khoàn 45, Diều 4 Luật Chüng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Các khoàn nọ̣ đối với Công ty: Khòng có.
- Lưi ich liên quan tại doanh nghiṣ̂p khác hoạt động kính doanh trong cùng lình vực với Công ty hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn cùa Công ty: Không có.
e. Ồng Lê Hoài Nam - Thành viên HĐQT độc lập
- Họ và tên:


## Lê Hoal Nam

- Giới tính:
- Ngày thảng nầm sinh: 17/02/1971
- Nơi sinh:

Hà Nội

- Quốc tich:

Viȩ̣t Nam

- Dân tộc:

Kinh

- Trinh độ chuyên môn: Thạc sì Kinh tễ
- Quá trinh công tâc:

| Thờ gian | Dön vị cồng tíc | Chire vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 06/1993-09/1994 | Tống công ty Đẩu tư và phát triển cóng nghệ FPT | K¢ sur lập trinh |
| 09/1994-09/1997 | Công ty Tái bao hiêm Quốc gia Viç̂t Nam | Phó phỏng Tái bào hiểm Ky thuặt - Dằu khi |
| 10/1997-12/2006 | Công ty Tái báo hiểm Quổc gia Việt Nam | Trương phòng Tái bào hièm Kỹ thuật |
| 01/2007-09/2011 | Tồng công ty Taí bâo hiềm Quốc gia Việt Nam | Phó Tồng giám đốc |
| 09/2011-12/2013 | Công ty Tái bào hiềm PVI | Tổng giám đốc |
| 12/2013-12/2014 | Tồng cỏng ty Có phần Tai bảo hiểm PVI | Tồng giám đốc |
| 03/2016-07/2017 | Công Ty CP Bảo hiểm Phú Hưng | Phơ Tồng giám đốc |
| 08/2017 - nay | Tông còng ty CP Bảo hiểm Sâi Gỏn - Hà Nội | Phó Tồng giám đốc |
| 08/2020 - nay | Công ty cố phà̀n eNAD | Chú tịch HDQT |
| 03/2023 - nay | Công ty Tải chính Có phần Diện lụ̣c | Thảnh viên HDQT độc lập |

- Chức vụ nẳm giơ hiện nay tai TCPH:
- Caic chừc vụ nắm giư tại tổ chức khác:

Thành viễ Hội đồng quàn trị độc lập

+ Phô Tổng giám đốc Tổng cơng ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hả Nội;
+Chư tịch HĐQT Cơng ty cô phần eNAD
- Sổ lượng, tẏ lệ sở hữu chưng khoán tại Công ty cūa cà nhân, ngưởi đại diện theo ủy quyển và nhừng người cô liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sơ hữu cà nhän: $\quad 0$ có phiétu, chiếm $0 \%$ vốn diều lè Coing ty

+ Só hữu cuùa ngaǹ̀i có liên quan:
- Thông tin vể những người có liển quan đồng thới là cổ đông. ngươi nội bố cùa Công ty: Không có.
- Lçi ich liên quan đới với Công ty:
+ Thông tin vẻ̉ các hợp đồng, giao dịch đang thục hiện hoạ̃e đả kỷ két và chura thưe hiện cưa că nhấn và ngưởi cô liền quàn với Công ty, cỏng ty con cùa Công ty: Khōng có.
+ Thủ lao, tiè̀n lương và cảc lội ich khàc trong 2 nām liên tục trước nâm đăng kýc chào bán và đển thời điểm hiện tại: Thời điễm 2021-2022, Ông Lê Hoài Nam chura phài người nội bồ theo quy dịnh tại Khoản 45. Biếu 4 Luât Chưng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Các khoản ng̛̣ đới với Công ty: Không có.
- Lợi ich liễn quan tại doanh nghiiệp khàc hoạt động kinh doanh trong củng lĩnh vupe với Cỏng ty hoạ̣c là khách hàng/ nhà cung cấp lớn cûa Công ty: Không có.
f. Ông Nguyễn Văn Häi - Thảnh viên HDQT độc 的p
- Họ và tên:

Nguyễn Văn Hãi

- Giói tinh:
- Ngáy tháng nåm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tịch: Nam

28/10/1975
Hà Nọi
Việt Nam

- Dân tôc:

Kinh

- Trinh độ chuyên môn: Cữ nhân Luặt
- Quá trinh công tác:

| Thờ gian | Don vị công taic | Chựe vụ |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2001-12/2005 | Thi hảnh án dân sự quận Đông Đa | Chuyên viên |
| 12/2005 05/2006 | Ngân hàng TMCP Ky Thương Viçt Nam | Chuyên viên pháp chế |
| 05/2006-03/2007 | Ngản hàng TMCP Ky Thương Việt Nam | Chuyễn viễn xừ ly nọ |
| 04/2007-07/2008 | Ngân hàng TMCP Ky Thương Việt Nam | Phó ban xử lẏ ņ̧ Hội sở |
| 08/2008 - 10/2009 | Cóng ty TNHH MTV Quàn lý nọ và Khai thác Tài sàn Techcombank | Trương phòng |
| 10/2009 - 08/2012 | Công ty TNHH MTV Quàn lý nọ vè <br> Khai thác Tai sàn - Ngàn hàng TMCP <br> Sài Gôn - Hà Nội | Giaim đôc |

BANCAOBACH
CHIO BAㄷ THÉM CO PHIEU RA CÓNG CHÚNG

| 09/2012 - 04/2013 | Công ty TNHH Quản ly Tai sàn Ngân hàng TMCP Viẹ̀t Nam Thịnh Vurọng | Phô giám đốc |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2013-09/2013 | CỎng ty TNHH MTV Quan lỳ nọ và Khai thác tà̀ sán Ngàn hàng TMCP Phurong Tay | Tông giám đốc |
| 10/2013-03/2014 | Vằn phơng luật sư Hoaing Trung | Luagt sut |
| 04/2014-10/2016 | Cơng ty CP đẩu tư Thaí Sơn | Phó Tởng giàm đớc |
| 11/2016-01/2019 | Cống ty TNHH MTV Quàn lý nọ và Khai thác tài sàn - Ngần hàng TMCP Việt Á | Phó giám đốc phụ trách AMC |
| 12/2017-12/2018 | Ngằn hầng TMCP Viȩ̣t $\AA$ | Trương phȯng phâp ly |
| 01/2019-08/2021 | Ngân hăng TMCP Việt $\AA$ A | Phó Giám đốc Khói Quân trị rùi ro |
| 11/2013-06/2023 | Công ty Có phần Tư vấn và Dầu tư TC An Binh | Chù tịch HDQT |
| 08/2021 - nay | Công ty Cổ phần Quàn lỳ Quŷ Amber | Giám đốc Pháp chê |
| 04/2016 - nay | Công ty Luạt TNHH MTV Nguyẽ̃n Hải và Anh Em | Chü sỡ h̛ou/Đại diện theo pháp luật |
| 03/2023 - nay | Cơng ty Taí chính Cổ phần Diện lực | Thành viên HĐQT độc Lậ |

- Chức vư nấm giự hiện nay tại TCPH:
- Các chức yụ nảm giou tại tố chực khác:

Thành viên Hội đồng Quàn trị đệc lập
+Giám đốc Pháp chể Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber

+ Chủ sở hûu/Dại diện theo pháp luật Công ty Luật TNHH MTV Nguyẽ̃ Hài và Anh Em
- Số lự̛ng, tỵ lệ sớ hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo ûy quyền và những người có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sơ hừu cả nhàn: 0 cô phiếu, chiêm 0\% vốn điếu lé Cóng ty
+ Sö hîru a̛ai dèèn: $\quad 0$ cổ phiéu, chiém $0 \%$ vón điéủu lẹ Cöng ty
+ Só hîru cuia ngıời có lièn quan:

0 cóphiéu, chiém $0 \%$ vón diều lệ Công ty

- Thỏng tin vể nhừng ngưứi có liễn quan đồng thời là cố đőng, ngưởi nỡi bọ̉ của Công ty: Không cón.
- Lụi ich liên quan đối với Cồng ty:
+ Thông tin vể các họp đồng. giao địch đang thực hiện họ̣̆c đả ký hễt và chưa thục hiện cuaa cá nhấn và nguời có liền quan vời Công ty, công ty con cùa Công ty: Không có,
+ Thú lao, tièn lương vâ càc lọi ich khạc trong 2 nām liên tục trước nåm dảng ky̌ chảo bán vả đến thởi điếm hiện tại: Thờ điềm 2021-2022, Ông Nguyẽ̃n Văn Hai chưa phải người nội bộ theo quy định tại Khoản 45, Biếu 4 Lụ̣̂t Chưng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Cảc khoản nợ đối vơi Cöng ty: Không co
- Lo̧i ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cung lính vực vơi Công ty hoạ̃c là khách hàng' nhà cung cấp lớn của Công ty: Không có.


### 3.2. Ban Kiễm soát

Bäng 41: Danh sách Ban Kiểm soát đương nhiệm

| STT | $\mathrm{Họ} \mathrm{và} \mathrm{tên}$ | Chức danh |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ong Lė Long Giang | Trường Ban Kiểm soát |
| 2 | Bà Lê Khảnh Ngoc | Thành viên Ban Kiềm soát chuyên trách |
| 3 | Óng Nghiêm Khắc Đat | Thành vièn Ban Kiểm soảt |

a. Ông Lê Long Giang - Trường Ban Kiềm soảt

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày thăng năm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tịch:
- Dần tộc:
- Trinh độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng.
- Quá trinh công tác:

| Thời gian | Doon vị công tic | Chứe vụ |
| :---: | :---: | :---: |
| 11/2002-11/2008 | Tống công ty xuất nhập khầu và xây dựng Viẹt Nam | Cán bộ kế toán |
| 11/2008-12/2009 | Công ty tài chính cố phần VinaconexViettel | Giàm đốc Ban dich vụ Tài chính |
| 12/2009-11/2016 | Công ty tải chỉnh cổ phần VinaconexViettel | Giám đớc Ban quan lý và kinh doanh vốn |
| 11/2016-06/2017 | Tổng công ty có phần xuăt nhập khấu và xảy dựng Việt Nam | Cán bộké toán |


| 06/2017-11/2019 | Cong ty Cổ phần Bất động sàn Quang Anh | Giám đợc |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2021 - 03/2023 | Công ty Taii chính Cô phẩn Điện lực | Thảnh vièn Ban kiêm soát |
| 11/2019 - nay | Hiȩ̧p Họi Tư vần tải chinh Viẹt Nam | Chú tịch |
| 03/2023 - nay | Công ty Tai chinh Cổ phàn Diện lự | Trương Ban Kiềm soát |

- Chức vụ nám giạ hiện nay tai TCPH:
- Câc chữc vụ nắm gió tại tồ chức khác:
- Số lượng, tỵ̀ lệ sớ hữu chùng khoản tại Công ty cuaa cà nhân, người đại diện theo ùy quyèn và nhừng ngưới có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sờ hừu cá nhän: 0 cổ phiếu, chiếm $0 \%$ vốn điều lệ Công ty
+ Sơ hừu đai dièn: $\quad 0$ cổ phiêtu, chiếm $0 \%$ vồn điểu lề Công ty
+ Sơ hữu cùa ngıời có lién quam:
- Thơng tin về nhừng người cỏ liên quan đồng thời là cổ đông, người nọ́i bô của Công ty: Khồng có.
- Lg̣i ich liên quan đối với Công ty:
+ Thòng tin vể càc họ̣ đồng, giao địch đang thưc hiện hoọ̆c đã ký kết và chura thực hiện cuà cả nhần và người có liên quan với Cồng ty, công ty con cuả Công ty: Không có.
+Thù lao, tiền lương và các lọi i ich khảc trong 2 nâam liễn tục trướe năm đāng ký chảo bán và đến thời điểm hiện tại:

| STT | Nôi dung | Năm 2021 (triçu đồng) | $\begin{gathered} \text { Năm } 2022 \\ \text { (triệu đồng) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thú lao | 160 | 240 |
| 2 | Tiển luoong | 0 | 0 |
| 3 | Các lọi ich khà | 0 | 0 |

- Câc khoán ng̣ đới với Công ty: Không có.
- Ļ̧i ich liênn quan tại doanh nģhiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lỉnh vục với Công ty hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lón của Công ty: Không có.
b. Bà Lè Khánh Ngoc - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
- Họ và tên:
- Giới tính:

Lề Khánh Ngọc
Nư

- Ngày thàng nam sinh: 05/05/1979
- Nơi sinh: Hả Nội
- Quốc tịch: Vị̣̂t Nam
- Dân tộc:

Kinh

- Trinh đọ chuyên môn: Thạc sỉ Khoa học tải chính
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Donn vị công tíc | Chíre vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2002 - 12/2005 | Cóng ty Vận täi Đa phương thưc | Chuyên viên |
| 01/2006-08/2007 | Trương Đại học Lao đọng Xâ hội | Giàng viên |
| 06/2009-09/2012 | Công ty Taì chinh Cổ phần Điộn lực | Chuyên viên - Phòng Nguồn vốn và quàn lý dòng tiền, làm nghiệp vy kinh doanh nguồn vốn (MM, FX) |
| 10/2012-02/2017 | Công ty Tai chinh Cố phần Điç̃ lự | Chuyên viến - phòng Tín dụng |
| 03/2017-07/2017 | Công ty Tãi chinh Cô phần Điş̂n lực | Chuyên viên - phờng Hổ trọ vận hành |
| 08/2017-04/2019 | Công ty Tai chinh Cồ phần Điện lực | Phó Trương Bộ phụ̂n hờ trọ Tin dưng - Phōng Hồ try vận hảnh |
| 04/2019-03/2020 | Công ty Taí chinh Cô phần Diện lực | Trưởng Bề phận hỡ trog Tín dụng - Phòng Hô trọ vạn hành |
| 03/2020-03/2023 | Công ty Tài chinh Cô phần Điện lưe | Trường bộ phận Kiểm toán hcạt động kinh doanh Phòng Kiểm toán nội bọ |
| 03/2023 - nay | Công ty Tai chinh Cô phẩn Điện lục | Thành viên Ban kiềm soát chuyên trâch |

- Chức vụ nắn gị̛̂ hiện nay tại TCPH:
- Các chức vụ nắm giừ tại tổ chức khác:

Thảnh viên Ban kiểm soát chuyên trách

- Số lương, ty̌ lę̣ sừ hữu chứng khoán tại Công ty cuaa cá nhân, người đại diện theo ưy quyç̉n và nhỡng ngườí có liến quan tại ngày 31/7/2023:

+ Sö hừu đăi diẹn: $\quad 0$ có phiéúu, chiém $0 \%$ vón điéu lè Cöng ty
+ Sö hi̛u cüa ngừì co tièn quan:

- Thông tin vể nhồng người có liên quan đồng thời là cổ đo̊ng, người nội bọ́ cua Công ty:

Khơng có.

- Lọi ich liên quan đói với Công ty:
+ Thông tin vể các họ̣ dồng, giao địch đang thực hiện hoạc đa ky kểt vả chura thụce hiện của cá nhân và người có liên quan với Cōng ty, công ty con cùa Công ty: Không có,
+ Thừ lao, tiển lương và các lọi ich khàc trong 2 năm liên tục trước năm đãng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: Thời điểm 2021-2022, Bà Lê Khánh Ngọc chưa phaii người nội bộ theo quy định tại Khoàn 45, Điều 4 Luạt Chưng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Cảc khoản nợ đởi với Công ty: Không có.
- Lọi ich liên quan tại doanh nghiệp khác họ̣t đọng kinh doanh trong cùng lĩnh vực vởi Công ty hợ̃c là khách hàng/ nhà cung cấp lỡn cùa Công ty: Khōng có.
c. Ông Nghiêm Khắc Dạt - Thành viên Ban Kiểm soảt
- Ho vả tên: Nghiêm Khằc Đật
- Giớt tính: Nam
- Ngày thâng năm sinh: 06/06/1986
- Nơi sinh: Hà Nọi
- Quốe tịch: Việt Nam
- Dân tộe: Kinh
- Trinh độ chuyėn môn: Thạc sĩ Kế toán kiềm toán
- Quá trinh cóng tác:

| Thời gian | Doon vị công tác | Chưre wy |
| :---: | :---: | :---: |
| 09/2008-08/2015 | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A\&C | Kiểm toán viên |
| 08/2015-02/2018 | Công ty Tai chính Cổ phần Diện Lục | Truơng bô phận Quàn lý rüi ro hoạt dẹ̀ng - Phòng Quàn lŷ rừi ro và tái thấm định |
| 02/2018-04/2022 | Công ty Cố phàn Bãnh Kẹo Hai Ha | Truoung Ban kiêm soát |
| 11/2018 - nay | Công ty TNHH Hång Kiểm toán AMA | Phơ Tồng giàm đốc |


| 12/2021 - nay | Công ty TNHH Kế toán và Tư ván thuć Trust | Giám đốc |
| :---: | :---: | :---: |
| 102022 - nay | Công ty Cổ phần Giào dụe Trust | Chư tịch Hẹi đờng quân trị |
| 03/2023 - nay | Công ty Tải chinh Cổ phần Diện lục | Thảnh viên Ban kiểm soát |

- Chức vụ nẳm giữ hiện nay tai TCPH:
- Cac chữ vụ nấm giữ tại tổ chức khác:

Thảnh viên Ban kiềm soadt

+ Phó Tổng giảm đốc Cõng ty TNHH Hâng Kiểm toán AMA:
+ Giám đớc Cóng ty TNHH Ké toán và Tư vấn thuế Trust;
+ Chù tịch HDQT Cõng ty Cổ phằn Giảo dục Trust
 vả nhừng người có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sö hiruicá nhân:
14.502 có phiéu, chiém $0,004 \%$ wôn điêu lẹ Cöng ty
+ Só hânu dẹi diẹn:
+ Só hî̃u čia ngıờo có lièn quan:

0 có phiéu, chiốm 0\% vốn điéu lè Công ty
Ocô phiêu, chiêm 0\% wôn điêu lẹ Cöng ty

- Thông tin vể những người có liê̂n quan đồng thời là cổ đông. người nồi bộ của Công ty: Không có.
- Lọi ich liên quan đối với Cóng ty:
+ Thỏng tin về các hợp đồng, giao địch đang thực hiện hoặc đã ky̌ kết và chưa thưcc hiện của cá nhân và người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty: Không cór.
+ Thử lao, tiển lương vả các lơi ich khác trong 2 năm liên tục trước nàm đăng ky chào bán vả đến thời điểm hiện tại: Thời điểm 2021 - 2022, Ônng Nghiêm Khắc Đạt chura phải người nội bộ theo quy định tụi Khoản 45, Điễu 4 Luạt Chìng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Các khoân nẹ đởi với Công ty: Không có.
- Lẹi ich liên quan tại doanh ng̣hiẹp khảc hoạt đọ̀ng kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty hoậc là khách hàng/ nhả cung cấp lơn cưa Công ty: Không có.


### 3.3. Tổng Giám đốc và các càn bộ quàn lỵ

Băng 42: Danh saich Tỗng Giám đấc và các cán bộ quản lỷ đương nhiệm

| STT | $\mathrm{H}_{0}$ và tên | Chưre danh |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ông Mai Danh Hiên | Tồng Giám đốc |
| 2 | Ồng Lê Anh Tuẫn | Phô Tồng Giám đớc |
| 3 | Ong Đào Lẻ Huy | Phó Tông Giám đồ |


| STT | Họ và tên | Chức danh |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 | Ông Hoàng Thé Humg | Phó Tồng Giảm đốc |
| 5 | Bà Tôn Thị Hãi Yến | Phở Tồng Giâm đồc kiêm Giâm đốc khối Pháp chể và Tuản thù |
| 6 | Ong Lȧm Nguyẽ̃n Thiện Nhơn | Phó Tồng Giám đồ |
| 7 | Ong Hoàng Nhật Nam | Giàm đốc chi nhảnh Tp. Hồ Chi Minh |
| 8 | Ông Mai Xuân Đông | Giâm đốc chi nhánh Đà Nẫng |
| 9 | Ong Tông Nhật Linh | Kể toán trường |

a. Ông Mai Danh Hiên - Tỗng Giám đốc

Sơ yếu lỳ lịch đả trinh bày ơ phần VI.3.1.c
b. Ông Lê Anh Tuấn - Phơ Tổng Giàm đốc

- Họ và tên:

Lề Anh Tuấn

- Giối tinh:

Nam

- Ngáy tháng nam sinh:

12/04/1977

- Noi sinh:

Hà Nội

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Dân tệc:

Kinh

- Trinh độ chuyên món: Thạc sỵ Tin dưng và lưu thóng tièn tệ.
- Quá trinh cóng tic:

| Thời gian | Đơn vi công tác | Chure vu |
| :---: | :---: | :---: |
| 01/1999-12/2002 | Công ty TNHH Cát Lâm | Chuyễ viên kinh doanh |
| 12/2002-03/2008 | Ban Quán lý dựán nhà máy thưy điện Son La | Chuyễn viên kể hoụch |
| 03/2008 - 07/2008 | Tạp doain Điện lưc Việt Nam | Chuyên viền Ban Tố chức cán bộ |
| 08/2008-12/2008 | Công ty Tai chinh Cô phần Diện lục | Chuyên viên phò̀ng Thu xếp vồn và Tin dụng |
| 01/2009-09/2009 | Công ty Tai chính Cố phần Điện lựe | Trương Bộ phạ́n tín dưng càc dụ án điện |
| 10/2009-06/2012 | Công ty Taii chinh Cô phằn Điện lực | Phó trương phòng thu xếp vốn vả tín dụng |
| 07/2012-09/2015 | Công ty Tai chinh Cô phần Điện lự | Trưởng phờng Quản lỳ úy thác và cho vay lai |


| $09 / 2015$ - nay | Công ty Tải chinh Cố phần Đị̣̂n lưe | Phó Tồng Giàm đốc |
| :--- | :--- | :--- |

- Chứ vụ nẳm giụ̂ hiện nay tại TCPH:
- Các chức vụ nǻm giû tại tổ chức khác:

Phơ Tông Giâm đốc

- Số lượng, tỳ lệ sờ hứu chưng khoán tại Công ty cùa cá nhân, ngưởi đại diĉ̣n theo ùy quyè̉n và nhûng ngưởi có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sơ hừu cá nhân: $\quad 29.049$ có phiéúu, chiếm $0,01 \%$ wốn điểu lé Cöng ty
+ So hừu ảai diẹn: O cổ phî̉u, chiém 0\% vón điêu lẹ Công ty
+ Sò hîru cùa ngıròi co lièn quan:

0 có phiêu, chiém $0 \%$ wón điêu lẹ Cong ty

- Thông tin vê những ngươi có liên quan đồng thởi lâ cổ đông, người nội bộ cûa Công ty: Không có.
- Lọi ich liên quan đới với Cóng ty.
+ Thông tin vể các họp đồng. giao dịch đang thực hiẹ̀n hợ̂c dã kỳ kêt vả chưa thực hiện cúa cá nhân và người có liên quan với Cóng ty, công ty con cùa Cőng ty: Không cỏ,
+ Thừ lao, tiển lương và các lại ich khác trong 2 năm liên tuc trước năm đăng ký chào bán và đến thời điêm hiện tại:

| STT | Nồ dung | Năm 2021 <br> (triẹù đồng) | Năm 2022 <br> (triẹu đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiè̀n lương | 1.098 | 1.481 |
| 3 | Các lọi ich khác | 0 | 0 |

- Các khoàn nợ đối với Công ty: Không có.
- La̛i ich liên quan tại doanh nghiệp khảc hoạt động kinh doanh trong cùng lînh vựe với Cóng ty hoạc lả khách hàng/ nhà cung cấp lỡn cùa Công ty: Khồng có.


## c. Ông Đào Lê Huy - Phơ Tổng Giám đốc

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng nằm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyên môn: Thạc sy Quàn trị kinh tê.
- Quá trinh công tác:

| Thờ gian | Don vị công taic | Chure vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 01/2003-01/2007 | Ngân hảng TMCP Ouain đọi | Phó phöng Kinh doanh chi nhảnh Mỳ Đinh; Cán bệ phỏng Nguồn vốn vă Kinh doanh Ngoại tẹ̀ Hội sồ |
| 01/2007-12/2008 | Công ty CP Bảo hiểm Quân dội | Phoó phòng Đầu tur |
| 01/2009 - 10/2015 | Công ty Tai chinh Cô phàn Điện lự | Phó trương phồng Nguồn vốn và quàn lý dòng tiền |
| 10/2015-09/2016 | Cong ty Tai chinh Cồ phàn Điện lụ̂ | Phỏ trường phòng phụ trách phòng Nguò̀n vốn và quân lý dòng tiển |
| 10:2016-04/2020 | Công ty Tăi chinh Cós phần Điện lực | Truờng phöng Nguồn vốn và Quaan lý dơng tiển |
| 04/2020-02/2021 | Công ty Tai chinh Cồ phần Điện lự | Phoo Tống Giâm đốc kiêm Trương phòng Nguồn vốn và Quaan lý dòng tiè̀n |
| 02/2021-11/2022 | Công ty Tai chinh Cổ phàn Điện lự | Phô TGD kiêm Giám đốc Khối nguỏn vốn và Giám đốc Ban Khảch hàng chiến Iược - Khối Nguồn vốn |
| 11/2022 - nay | Cong ty Tai chinh Cô phàn Điện lự | Phô TGD, kiêm Giâm đốc Ban Khảch hàng chiến lược - Khối Nguồn vồn |

- Chức vụ nẩn giû hiện nay tại TCPH:
- Các chức vụ nằm giữ tại tổ chức khác:
- Số lượng, tỳ lệ sở hữu chưmg khoán tại Công ty cưa cá nhân, ngưỡi đại điẹ̃n theo ủy quyền và nhừng người có liênn quan tại ngāy $31 / 7 / 2023$ :

+ Sơ hî̃u đại dièn: 0 cổ phiếu, chuém $0 \%$ vốn đièu lè Cöng ty
+ Só hîru cưa nguời có liên quan:

Phó Tồng Giảm đốc kiềm Giàm đốc Ban Khách hàng chiến lược

- Khối Nguồn vốn

Không có (


- Thông tin về nhû̀ng ngưới cơ lièn quan đồng thờ là cố đồng, người nội bộ của Công fy: Khồng có,
- Lưi ich liên quan đối với Công ty:
+ Thòng tin vẽ̉ các họp đồng. giao dich đang thực hiện hoạac đã kỷ kết và chưa thực hiẹ́n cuua cá nhân và người có liên quan với Công ty, công ty con cúa Công ty: Khồng có.
+ Thừ lao, tiền lương và các lọi ich khác trong 2 năm liễn tục trướe nảm đăng kỵ chảo bân và đện thời điểm hiện tại:

| STT | Nộ dung | Năṃ 2021 <br> (triẹu đồng) | Năm 2022 <br> (triệu đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiển lương | 1.069 | 1.535 |
| 3 | Các ly̌i ich khác | 0 | 0 |

- Các khoàn nợ đổi với Công ty: Không có.
- Lợi ich liên quan tại doanh nghiệp khǎc hoạt động kinh doanh trong cùng lînh vực với Công ty hoạ̃c là khách hàng/ nhà cung cấp lơn cùa Công ty: Khōng có.
d. Ông Hoàng Thế Hurng - Phó Tổng Giám đốc
- Họ và tèn:
- Giới tinh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Näi sinh:
- Quốc tich:
- Dân tộc:
- Trinh đọ chuyên môn: Thạc sỳ khoa học mãy tính.
- Quá trinh coong tác:

| Thờ gian | Dơn vị cồng taic | Chự vu |
| :---: | :---: | :---: |
| 06/2004 - 12/2011 | Viettel Telecom | Giám đốc Công nghẹ̉ thông tin |
| 01/2012-08/2015 | Ngân hàng TMCP Quân đọi | Phó Giám đóc Công nghę thông tin |
| 08/2015-12/2018 | Tạp doản Vietel | Giám đốc Cỏng nghệ thông tin |
| 08/2020-03/2022 | Công ty Taii chính Cô phần Điển lưe | Phó Tống Giàm đớc kiêm Giâm đốc Khối Tin dưng tiê̂u düng |

BANCAO BACH

| 10/2020-01/2021 | Công ty Tai chinh Cô phần Điȩ̧n lực | Phó Tống Giám đốc kiêm Giám đổc Khối Công nghẹ̉ số |
| :---: | :---: | :---: |
| 06/2020 - nay | Công ty Tai chinh Cô phần Điện lực | Phỏ Tổng giàm đốc |

- Chứ vụ nắm giừ hiện nay tai TCPH:
- Cäc chức vu nẳm giữ tại tồ chức khàe:

Phơ Tống Giâm đốc

Số lương. tỳ lệ sở hữu chửng khoản tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo ưy quyền vả nhông người có liên quan tại ngày 31/7/2023:

+ Sờ hữu cá nhàn: O cỡ phiếu, chiếm 0\% vốn điểu lẹ̆ Cöng ṭ
+ Sơ hû̃u đai diẹn: $\quad 0$ có phiétu, chiến $0 \%$ vôn điêu lé Cöng ty
+ Só hū̃ı cuáa ngıừi có lién quan:
- Thồng tin về nhûng người có lièn quan đồng thời là cổ đông, ngượi nội bộ của Công ty: Không có.
- Lợi ich liên quan đới với Cóng ty:
+ Thông tin về các hợp đổng, giao dịch đang thực hiện hoạ̣c đã kỳ kết và chưa thực hiện cuà cá nhân và người có liễn quan với Công ty, công ty con cúa Công ty: Không có.
+ Thù lao, tiền lương và câc lọi ich khăc trong 2 nâm liên tục trượ năm đãng ký chào bán và đến thời điểm hiṣ̂n tại:

| STT | Nọi dung | Năm 2021 <br> (triệu đồng) | Năm 2022 <br> (triệu đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiên lương | 2.826 | 2.016 |
| 3 | Các lọi ich kháćc | 0 | 0 |

- Câc khoàn nợ đối với Công tỵ: Không có.
- Lơi ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kình doanh trong cúng lïnh vực với Công ty hoặc lả khách hàng/ nhả cung cấp lón cưa Công ty: Không cơ.
e. Bà Tồn Thị Haii Yến - Phô Tỗng Giảm đốc kiêm Giàm đốc Khối Pháp chế và Tuân thü
- Họ và tên:
- Giới tinh:
- Ngày tháng năm sinh:

Tỗn Thị Haii Yện
Nê
05/12/1976

- Noi sinh:
- Quóc tich:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyên môn:
- Quat trình công tác:

Hà Nội
Việt Nam
Kinh
Thạc sï Luật kinh tế và Thạc sĩ Quan trị kinh doanh

| Thờ gian | ©on vị công taic | Chức vọ |
| :---: | :---: | :---: |
| 05/1999-09/2000 | Công ty Liên doanh Xây dựng Viȩ̧t Ức | Thư ky Hội đồng Quàn tri |
| 10/2000-12/2004 | Conng ty Jean-Desjoyaux, France tại Viẹt Nam | Trường phòng Dự àn và Đấu thẩu |
| 01/2005-02/2007 | Văn phōng đại diẹ̃n của hẫng Yates Orica Group - Australia tại Viẹt Nam | Trương Đại diện Hà Nội |
| 04/2007-08/2008 | Ban trù bi thành lạp Công ty Täi chinh cố phần Điện lực - Tập đoản Điện lực Việt Nam | Chuyên viên |
| 08/2008-05/2013 | Công ty Tài chinh Cổ phẫn Điẹ̃n lự | Trương bộ phạ̀n pháp chế |
| 05/2013-09/2016 | Công ty Tài chînh Có phần Điện lự | Phó Chảnh Văn phȯng |
| 09/2016-02/2017 | Công ty Tai chînh Cồ phằn Điện lực | Phó Truơng Phóng Pháp chế |
| 03/2017-05/2022 | Công ty Taí chinh Cồ phần Diện lục c | Trương phòng Pháp ché |
| 05/2022 - 01/2023 | Công ty Tài chinh Cổ phẩn Diện lực | Giâm đốc Khối Pháp chể và Tuản thü |
| 02/2023 - nay | Công ty Taí chionh Cô phần Diện lực | Phó Tống Giám đốc kiêm Giăm đốc Khối Phạp chê và Tuản thü |

- Chức vụ nắm giar hiện nay tai TCPH:
- Các chức yụ nấm giữ tại tổ chức khác:

Phó Tồng Giám đốc kiêm Giảm đốc Khới Pháp chê và Tuàn thú

Không có

- Số lượng, tỳ lệ sò hữu chửng khoản tại Công ty cùa cá nhân, người đại diẹ̀n theo úy quyển vả những ngươi có liên quan tại ngày 31/7/2023:
+ Sơ hūu cá nhàn: $\quad \$ 81.360$ có phiếu, chiểm $0.14 \%$ vốn điểu lệ Công ty
+ Sơ hiñu đai dièn: $\quad 0$ có phiếu, chiếm $0 \%$ vón diều lé Còng ty
+ Sò hîa cữa ngừìi có liên quan:

$$
71 \text { co phiêu, chiém } 0.00002 \% \text { vón đièu lè Còng } y
$$

B.ANCAO B.ACH

CHȦO BȦN THÉM CO PHIÉU RA CȮNG CHÚNG

- Thông tin vể nhûng người có liên quan đồng thới là cổ đông, ngươi nội bộ cùa Công ty:

| STT | Tên câ nhân/ Tồ chự | Mối quan hȩ̣ | Sî lugng Cổ phẩn | Ty lệ trên vôn đitìu lệ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Mai Duy Thiẹn | Anh rể | 71 | 0,00002\% |

- Ly̛i ich lièn quan đối với Công ty:
+ Thông tin về các họp đống. giao địch đang thực hiện hoạ̃c đã ký kết và chưa thục hiện cûa cá nhàn vả người có liễn quan với Công ty, công ty con của Công ty: Không có.
+ Thù lao, tiển lưong và căc lọi ich khảc trong 2 năm liên tục trước năm đãng kŷ̉ chào bán và đến thời điểm hiç̣n tại: Thời điển 2021-2022, Bà Tôn Thị Hai Yến chưa phài người nọi bọ́ theo quy đj̣nh tại Khoàn 45, Diều 4 Luạ́t Chùng khoán số 54/2019/QHI4 ngày 26/11/2019.
- Các khoàn nơ đối với Công ty: Không có.
- Lại ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong củng lĩnh vục với Công ty hợ̆c là khách hàng/ nhà cung cấp lớn cưa Công ty: Không có.
f. Ông Lâm Nguyễn Thiȩ̣n Nhơn - Phô Tổng Giám đốc
- Họ và teñ:
- Giới tinh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tịch:
- Dản ṭ̄c:
- Trình độ chuyên môn:
- Quâ trình công tác:

| Thời gian | Dom vị công taic | Chứe vụ |
| :---: | :---: | :---: |
| 01/2000-01/2006 | Công ty TNHH Organ Needle | Nhân viên |
| 01/2006-07/2007 | Cóng ty TNHH Nam Đào | Chuyên viền Pháp chế |
| 08/2007-03/2013 | Ngãn hàng TMCP An Bình | Truỡng Phōng Xư Ly Nag Hội sờ |
| 03/2013-06/2013 | Ngân hàng TMCP Việl $\AA$ | Phô giâm đốc Khối Quan trị Rưi Ro |
| 06/2013-09/2014 | Ngân hàng TMCP Quỗc dân | Trọ ly Pháp chê HĐQT: Phó Giâm đốc khối quàn trị tîn dụng |
| 10/2014-02/2015 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | Quyền Giám đồc CN Cà̀n Thor: |


| 02/2015-03/2019 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | Giám đớc khu vực mién Tây kiêm nhiẹ̀m Giám đốc CN Tiền Giang |
| :---: | :---: | :---: |
| 03/2019-06/2020 | Ngân hàng TMCP Quóc dân | Phó Giàm đốc CN Saji Gờn |
| 07/2020-07/2023 | Công ty Tài Chính Có phằn Diện lục | Giám đốc Chi nhảnh Tp. Hổ Chi Minh |
| 02/2023 - nay | Công ty Tài Chính Có phẩn Đị́̂n lực | Phơ Tồng Giảm đốc |

- Chứ vụ nắm giû hiện nay tại TCPH:
- Các chức vu nắm giû tại tổ chức khác:

Phô Tổng Giảm đốc

Số lương, tỳ ļ̣ sở hữu chủng khoán tại Cóng ty của cá nhân, ngươi đại diện theo ùy quyè̉n và những người có liên quan tại ngày 31/7/2023:


+ Sä hĩu đại diện: 0 cồ phiêu, chiển $0 \%$ wón điểu lę Công ty
+ Só hinu cuáa nguò̀ có liën guan:
- Thông tin vể nhîng ngưới cô liân quan đồng thởi là cố đồng, người nội bộ cưa Công ty: Không có.
- Lợi ich liên quan đối với Công ty:
+ Thỏng tin về các họp đồng, giao dịch đang thưcc hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện cưa cáa nhân và người có liên quan vởi Công ty, công ty con cúa Cờng ty: Không có.
+ Thù lao, tiển lương và các lọi ich khác trong 2 nảm liên tục trước năm đăng ký chảo bán và đển thời điểm hiện tại:

| STT | Nội dung | Năm 2021 <br> (trięu đởng) | $\begin{gathered} \text { Nām } 2022 \\ \text { (triç̣u đòng) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiến lưong | 708 | 931 |
| 3 | Các lọi ich khác | 0 | 0 |

- Các khoàn nọ̣ đới với Công ty: Không có.
- Lơi ich liển quan tại doanh nghiẹpp khác hoạt động kinh doanh trong củng lïnh vực với Cỏng ty hoạc là khách hàng/ nhà cung câp lớn cûa Cồng ty: Khỏng có.


## g. Ông Hoàng Nhật Nam-Giám đốc Chi nhảnh Tp. Hồ Chi Minh

- Họ và tên: Hoang Nhật Nam
- Giỡi tinh:
- Ngày thatng năm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyên mon:
- Quá trinh công tác:


## Nam

28/02/1982
Khành Hòa
Viṣ̂c Nam
Kinh
Cử nhân kinh tể ngảnh Quản trị kinh doanh.

| Thời gian | Donn vị công tife | Chứ vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 08/2008 - 10/2010 | Công ty Cổ phần Thẩm định giá Exim | Nhân viên thằm định giá |
| 10/2010-03/2016 | Ngàn hàng TMCP An Binh | Nhân viên thẩm định già |
| 03/2016-08/2019 | Ngàn hàng TMCP Quốc Dân | Chuyên viên |
| 08/2019-08/2020 | Ngàn hàng TMCP Quớ Dãn | Giàm đốc Trung tâm bán lê |
| 08/2020-04/2022 | Cóng ty Tài chính Cố phần diện lực - Chì nhảnh Thảnh phố Hồ Chi Minh | Phó phơng kinh doanh |
| 04/2022-07/2023 | Công ty Tài chinh Cô phần điện lưc - Chi nhánh Thành phố Hồ Chi Minh | Phó Giám đốc Chi nhánh |
| 07/2023 - nay | Công ty Tail chính Cô phần điẹ̃n lực | Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chi Minh |

- Chức vụ nẳm giữ hiện nay tại TCPH:

Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chi Minh

- Các chức vun nằm gio tại tổ chức khác:

Không có

- Số lượng, tỳ lệ sở hî̃u chựng khoán tại Câng ty của cá nhàn, ngươi đại diện theo úy quyç̃n và nhû̃ng ngưởi có liên quan tại ngảy 31/7/2023:
+ Sơ hû̃u cả nhân: $\quad 0$ cổ phî́u, chiém $0 \%$ vôn đđ̂̉u le Cỏng ty

+ Sò hî̀u cưa ngườ có lién quan:

0 cỏ phiè̉u, chiếm 0\% vôn điểu lẹ Công ty

- Thông tin vể những người cơ liển quan đồng thởi là cổ đônng. người nội bộ của Công ty: Khóng có.
- Lọi ich liên quan đối với Công ty:
+ Thơng tin vể các họ̣p đồng, giao dịch dang thực hiện hoọ̆c đã kỵ́ kết và chưa thực hiện cùa cá nhản và ngưỡi có liên quan với Công ty, công ty con cùa Công ty: Không có,
+ Thâ lao, tiền lương và cacc lọi ich khâc trong 2 nâm liên tục tước năm đâng ky chảo bán và đến thời điềm hiện tại: Thời điểm 2021-2022. Ông Hoảng Nhật Nam chưa phải người nọ̉i bộ theo quy định tại Khoán 45, Điếu 4 Luạt Chưng khoán sổ 54/2019/QHI 4 ngay 26/11/2019.
- Các khoán nẹ đới với Công ty: Khòng có.
- Lȩi ich liên quan tại doanh nghiệp khâc hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vupe vơi Công ty hoậc là khách hàng/ nhà cung cáp lơn cưa Công ty: Không có.
h. Ong Mai Xuản Đông - Giảm đốc Chì nhảnh Đà Nã̃ng
- Ho và tễ:
- Giói tinh:
- Ngày tháng nâm sinh:
- Noi sinh:
- Quốc tijch:
- Dân tộc:
- Trinh độ chuyên môn: Thạc sy Quân tri kinh doanh.
- Quâ trinh công tác:

| Thờ gian | Don vị công taic | Chừ vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 09/1983-09/1984 | Quàn đội nhân dân Việt Nam | Bộ đội |
| 01/1985 - 12/1985 | Học lớp Thống kê-Kế toán của Cục Thống kê Quảng Nam-Đà nẫng | Hocc viên |
| 01/1986-06/1987 | Chic cuc Thổng kê Huỵ̧̂n Trâ My. Quaing Nam | Chuyễn viên |
| 07/1987-12/1991 | Đại học Bàch khoa Đá Nẫng-Khoa Thồng -Ké -Tai | Sinh viẽn |
| 01/1992-06/1994 | Sở Diện lục Kón Tum | Chuyên viền phòng Tai chính kể toán |
| 06/1994-12/1995 | Sờ Điện lực Kon Tum | Phó phòng Täi chính ké toán |
| 01/1996-01/1999 | Công ty truyèn taì điện II | Chuyên viên phőng Tâi chinh ké toán |
| 01/1999-03/2007 | Cong ty truyền tải điện II | Phó phơng Tải chinh $k e ̂ ̉$ toán |


| 04/2007 - 04/2009 | Cong ty TNHH MTV Điẹ̉n lự Đa Nảng | Chuyên viên phóng Tải chinh ké toản, kiêm Trương BKS Công ty cồ phần thưy điện Sōng Bung 3A |
| :---: | :---: | :---: |
| 04/2009-02/2010 | Conng ty Tail chính Cổ phần Điện lực | Tó trưởng tó công tác Đà Nẳng |
| 03/2010-05/2012 | Công ty Tải chính Cô phần Điện lục | Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nầng kiêm Trường phòng Kinh doanh |
| 06/2012-06/2012 | Công ty Tài chinh Cổ phần Diện lực | Phó Giàm đớc phụ trách |
| 07/2012 - nay | Công ty Tài chinh Cổ phần Điện lực | Giàm đốc Chi nhánh Đả Nẳng |

- Chức vụ nắm giự hiện nay tại TCPH:
- Các chức vụ nấm giư tại tổ chức khác:

Giám đồc Chi nhánh Đà Nẳng

Không có

- Số lượng, tỳ lệ sớ hữu chúng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo ùy quyển vè nhựng người có liễn quan tại ngảy 31/7/2023:
+ Só hî̀u cà nhañ:
5.420 có phiéu, chiém $0,002 \%$ vổn điêu lẹ Cōng ty
+ Sö hinu daci dièn:
0 cố phiếu, chiếm 0\% wốn điẻ̉u lẹ Cöng ty
+ Sơ hū̆u cuia ngıừít có liên quan:
2.386 có phiêu, chiém $0,0007 \%$ vôn điều lè Cöng ty
- Thông tin về nhûng người có liên quan đồng thời là cồ đồng, ngườ nội bộ của Cổng ty:

| STT | Tên cio nhần/ Tổ chức | Mối quan ḩ̧̣ | Só lự̛̣g <br> Cồ phả̉n | Ty lệ trên vồn đỉ̉u lệ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Trần Thị Thúy Phuong | Vg | 2.386 | 0,0007\% |

- Ly̌i ich liên quan đối với Công ty:
+ Thông tin vể eâc hợp đồng, giao dịch đang thưcc hiện hợc đã ký kết và chưa thực hiện cua cả nhân và ngưởi có liênn quan với Công ty, công ty con cùa Công ty: Không có.
+ Thù lao, tiên lương và các lẹi ich khác trong 2 nảm liên tục trước nåm đảng ky̆ chảo bán và đển thời điểm hiện tại:

| STT | Nộ đung | Nãm 2021 <br> (triẹ̀u đồng) | Năm 2022 <br> (triẹu đờng) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |

B.ANCIOBACH

CHAOO BANTHEM CO PHIEU RA CÖVG CHU̇NG

| 2 | Tiên lương | 539 | 713 |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 3 | Các lợi ich khảc | 0 | 0 |

- Cảc khoán nọ đối vơi Cōng ty: Khòng có.
- Lội ich liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong củng lình vựe với Công ty hoạ́c là khách hàngł nhà cung cấp lơn cua Cóng ty: Khóng có.
i. Ông Tống Nhặt Linh - Kế toân trường kiêm Giám đốc Khối Taii chinh kế toán và Giảm đốc Ban Kế toán
- Họ và tên:

Tống Nhật Linh

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng nåm sinh:

03/01/1988

- Noi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân ṭ̂c:

Thanh Hóa
Việt Nam

- Trinh độ chuyễn môn: Thạc ş̂ Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Donn vị công taic | Chức vy |
| :---: | :---: | :---: |
| 08/2010-12/2015 | Ngân hàng TNHH MTV Đạl Dưong | Chuyên viên kế toán nội bộ/ Báo cáo quàn trị/ Kiểm soát nội bộ |
| 01/2016-04/2018 | Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội | Chuyên viên Phản tich - <br> Tổng họ̣p và Actuary |
| 08/2018 - 04/2020 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Chuyẽn viên Giàm sàt tổng thể |
| 05/2020-02/2021 | Cóng ty Tai chinh Cổ phàn Diện lục | Truờng bộ phận Kể toán, phờng kế toán |
| 02/2021-03/2021 | Công ty Tai chinh Cổ phần Điẹ̃n lực | Phỏ Giám đốc Ban Tải chính kế hoạch |
| 04/2021-09/2022 | Công ty Täi chinh Cố phần Điện lự | Ké toản trương kièm Giảm đốc Ban Kê toán và Phó Giám đốc Ban Tài chinh kể hoąch |


| 09/2022 - nay | Công ty Tâi chính Có phả̀n Điện lựe | Giám đốc Khối Taia chính <br> ké toán kièm Ké toán <br> trương và Giám đốc Ban <br> Két toán |
| :--- | :--- | :--- |

 nay tai TCPH: đốc Ban Kế toán

- Các chức vu nắm giú taii tố chức khàc:

Khóng có

- Số lự̛̣ng, tỳ ļ̣̂ sở hữu chứng khoán tại Công ty cùa cá nhàn, ngư̛̛̛i đại diện theo ủy quyền vä nhừng người có liến quan tại ngày 31/7/2023:


+ Sơ hừu cuua người có liên quan:

0 có phiêu, chî́m 0\% wôn đién lẹ Công ty

- Thông tin vể những người có liễn quan đồng thời là cồ đông, người nội bộ của Công ty: Không có.
- Lẹi ich liên quan đối với Công ty:
+ Thông tin vể câc hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoạ̃c đả ký kết và chura thực hiện của cá nhân vả người có liên quan với Công ty, công ty con của Công ty: Không có,
+ Thù lao, tiển lương và các lọi ich khác trong 2 nâm liền tục trược năm đãng kỳ chảo bán và đến thởi điềm hiệ̣n tại:

| STT | Nội dung | Năm 2021 <br> (trị̣u đồng) | Nĭm 2022 <br> (triệu đồng) |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | Thù lao | 0 | 0 |
| 2 | Tiền lương | 495 | 796 |
| 3 | Các lợ ich khác | 0 | 0 |

- Càc khoan nọ đới với Công ty: Không có.
- Lại ich liên quan tại doanh nghiĉ̣p khác hoạt đọngg kinh doanh trong cùng lĩnh vụre với Cōng ty hoạ̃c lả khách hảng/ nhả cung cấp lớn cưa Công ty: Không có.
3.4. Thông tin vè̀ câc hơp đồng, giao dịch đang thự hiện hoą̣c đã ký kết vả chura thựe hiện đến 30/06/2023 của Ông Lề Mạnh Linh và ngưòi có liên quan Ông Lê Mąnh Linh với Công ty, công ty con cua Công ty

| STT | © $\mathbf{3} \mathrm{i}$ tuyng giao dich | Nọi dung mghitip vw | Giâ trị giao dich (trị̣u đồng) |  | Cấp có thàm quyè̉n phê duyş! | Mố quan ḩ̧ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 31/12/2022 | 300062123 |  |  |
| 1. Số dur vớr Bên liên quan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cang ty <br> Có phẩn <br> Bành <br> Kẹo Hai <br> Hà | Cô phitúu cia Bên liên quan nắm giừ bứi Công ty | 75.789 | -(*) | Họi dìng Quain tri phê duyç̣t tại Nghi quyè̀t sổ 21/NQ-HEQT-TCDL ngày 10/06/2019 | Ông Lê Manh Linh là Chút tich HDOT CTCP Bänh kẹo Hài Hà (*) |
| 2 | Cóng ty Có phằn Quan ly Quy Amber | Tièn gứl có ky han | 84.000 | 124.300 | Hội đồng Quàn trị phể duyệt tại Nghi quyét số 90 NO -HĐQT-TCDL ngà 20:08/2021 và Nghi quyet sô $63 / \mathrm{NQ}$ -HĐQT-TCEL ngày 17/10/2022 cŭa Hội đồng quain trị | Ông Lè Manh Linh là Chú tịch HDQT CTCP Quản ly Quy Amber |
|  |  | Giâay tò có giai bên liên quan nàm giờ do Công ty phát hành | 179.000 | 265.000 |  |  |
|  |  | Phaii trà lai tiển gừi | 4.165 | 9.681 |  |  |
| II. Giao dich vôi bên lièn quan vơi Bên liên quan |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cong ty <br> Có phần <br> Quàn lý <br> Quȳ <br> Amber | Chi phi lai tièn gừ | - | 10.661 | Họi đồng Quân tri phêe duyẹt tai Nghi quyét số 90 NQ -HDQT-TCDL ngay 20008/2021 vȧ Nghị quyé̛t số $63 / \mathrm{NQ}$ -HĐQT-TCDL ngày 17/10/2022 cūa Hội đồng quàn tri | Ông Lê <br> Mạnh Lính là <br> Chüt tịch HDQT CTCP Quàn ly Quy Amber |

(Aguỏn: BCTC soát xêt bàn nièn nãm 2023 cūa EVNFinance)
 cüa Ong Lè Manh Lïnh.

## VH. THÔNG TIN VE DƠT CHi̇O BÁN

1. Loại cổ phiếu

Cồ phiếu phồ thông.
2. Mệnh giá cố phiếu

Mệnh glaá cố phiĉ́u là 10.000 dồng.
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bân

Tồng số cổ phiếu dự kiến phát hảnh là 351.064 .031 cố phiểu.
4. Tồng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá

Tổng giá trị cồ phiễu chào bán theo mệnh giâ 3.510 .640 .310 .000 đồng (Bä̉ng chữ: Ba

5. Già chào bản đự kiến

Giä chào bán dự kiến cho cổ đông hiện hữu là: 11.000 đổng/cổ phiĉ́u
6. Phươg pháp tính giá

- Giá trị số sách tại thời đién $31 / 12 / 2022$

Công thức tinh giá tri sồ sách trên mổi cồ phiểu (BVPS):
BVPS $\quad=\frac{\text { Số lượng cốn chuićsỡu hấu đang lưu hành }}{}$

| Chì tiêu | DVT | $\mathbf{3 1 / 1 2 / 2 0 2 2}$ |
| :--- | :---: | ---: |
| Vốn chù sò hơu (1) | Trị̣̂u đờng | 4.335 .080 |
| Sớ lương cổ phiếu đang lưu hành (2) | Cồ phiếu | 351.064 .031 |
| Giá trị sổ sách 1 Cổ phần (3) =(1)/(2) | Đồng/cồ phiếu | 12.348 |

- Giả chảo bấn: ВHĐCD thuờng niễn nảm 2021 thồng qua giâ phát hânh không thấp hơn 11.000 đổng/cổ phiéu u vả giao cho Hội đờng quân trị quyét định mức giâ cụ thể. Cân cứ trền giá trỉ sổ sách tại ngày 31/12/2022, căn cứ vảo chiến lự̛̣c phát triền và nhu cầu tăng vốn của Công ty Tài chînh Cổ phẩn Điện lực, đồng thởi để khuyễn khich cồ đông gán bó và đóng góp cho sụ phát triển cùa Công ty. Hội đồng quàn trị quyết định mức giá chào bán la 11.000 đồng/cổ phiếu tại Nghị quyè́t số 28/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 12 tháng 5 nằm 2023.


## 7. Phương thứe phân phối

- Công ty phån phối cố phiĉ́u chảo bán thêm cho cổ đồng hiẹ̃n hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Dới tự̛̣g chào bán lá các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại nggày chớt danh sách để thực hiẹ̀n quyền mua cổ phiểu
- Ty lệ thực hiệ̣n quyển là 1:1 (tại ngây chổt danh sâch cồ đông thực hiệ̣n quyễn mua cố phiĉ́u phát hành thêm, cổ đông sờ hữu mổi I cố phiếu sẽ nhận được. I quyển mua, với mổi quyển mua, cổ đồng được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Thơri gian chuyển nhượng, tḥ̣rc hiệ̣ quyè̀n mua: Công ty sê công bố chinh thừc thời gian chuyển nhượng, thực hiẹ̣n quyền ngay sau khi Công ty đuọc UBCKNN cập Giầy chửng nhạ̉n chảo bản chứng khoản ra công chúng.
- Chuyển nhự̛̣ng quyền mua: Có đông được quyè̀n mua cố phiếu đượ phép chia nhô để chuyền nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giã thòa thuận giừa hai bèn và chi được phép chuyển nhượng 0 I tà̀n. Bên nhận chuyền nhượng không đự̛̣c chuyễn nhự̆ng tiếp cho bển thứ ba. Viȩ̣c chuyển nhự̛ng quyền mua phải đảm bào nguyèn tấc tuân thú quy định về tỷ lệ só hữu cuaa nhà đầu tư nước ngoai tại Cõng ty và Đỉùu 55 Luạt Câc tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 vả Khoản 14 Điểu I Luật Các tổ chưc tịn dụng sưra đồi số 17/2017/QH14.
- Kết thưc thới gian thụnc hiệñ quyền, nếu quyển mua không đưọc thực hiện một phả̀n hoạ̣c toản bộ, tả̉ cà các quyển lợi liên quan đển quyền mua sẽ̉ đương nhiền chấm dứn và tổ chực phát hành khőng phai thanh toản cho người sợ hợu quyển bắt cứ một khoản chi phi nào, cũng nhur không chịu bắt kỳ trách nhiệm nảo trong việc không thụcc hiện quyễn của cổ đông.
- Phưong ăn xư̆ lý số cổ phiếu lẻ phát sinh vả số cổ phiếu cỏn dư do cổ đông hiện hĩ̛u không thực hiện quyền mua hoẵe thực hiện quyền mua không hết (nếu có):
+ Phương àn xử lý sổ cồ phiếu lê: Do tỳ lệ thực hiện quyền là 1 : I nên sẽ không có cố phiéúu lé phát sinh.
+ Xừ lý sở cố phiếu côn du do cố đông hiện hơu không thưc hiṣ̂n quyền mua hoâcc thục hiṭ̂n quyền mua không hểt (nếu có); Số cổ phiếu không chào bản hêt do cổ đỡng hiện hữu tữ chổi mua một phẳn hoặc toăn bộ trong đợt chào bân, HĐQT thực hiện phân phối chào bán cho cỏ đông khác họ̣̆c/và cho nhà đẩu tư mới do HĐQT quyêt địinh đâm bào giá chào bản, điểu kiện vể quyè̀n, nghla vụ cưa cổ đông khảc hoạci/và nhả đầu tư mới đối với số cô phiếu này không thuận lọi hơn so với điều kiện chào bán cho cố đông hiẹ̃n hữu và đảm bào tuân thú quy định tại Điểu 42 Nghị định sof 155/2020/ND-CP.
+ Tỷ lệ sở hữu của cổ đỏng dượ HDQT phân phối cổ phiếu phải đảm bảo nguyên tẳc tuân thừ quy định vè̉ tỳ lệ sở hồu của nhả đã̀u tư nướe ngoải tại Công ty vã Diều 55 Luạ́t Câc tổ chức tîn dưng số 47/2010/QH12 và Khoàn 14 Diểu 1 Luật Các tổ chức tin dụng sưa đối số $17 / 2017 / \mathrm{QHI} 4, \mathrm{cu}$ thê:
a) Có̉ đông lâ câ nhần không sô hị̂u quá $5 \%$ vốn điều lệ EVNFinance:
b) Cổ đông là tố chức không sờ hựu quá $15 \%$ vốn điểu lệ EVNFinance;
c) Cổ đông và người có liễn quan của Cồ đông đó sờ hữu không quỉ $20 \%$ vốn điĉ̉u lệ EVNFinance;
+ Trong trương họp hét thởi han phân phối cố phiéu theo quy đinh của pháp luật bao gồm cà thời gian đượ gia hạn (nếu có), nếu vàn còn cố phiĉ́u chưa phân phối hết thi số cố phiếu chura phàn phối hét này đươe hủy và HĐQT ra quyèt địhh kết thúc đọt chào bán.
- Phân phới cố phiếu:
+ Đối với cố đông đã lưu ký chưng khoán: Phân phối thông qua Trung tâm lưu ký chưng khoán Việt Nam và các thành viên lưu ký.
+ Đối với các cố đông chưa lưu kỷ chưng khoán: Phân phối tại trụu sờ Công ty Tài chinh Cố phần Diện lụ̃c.

8. Đãng kŷ mua cỗ phiếu chào bán thêm ra công chúng

- Thời hạn đâng ký mua cố phiếu

EVNFinance sẽ công bố chính thức thời hạn đãng kỳ mua cổ phiễu sau khi Giả́y chưng nhận đăng ký chào bán chựng khoán ra còng chúng có hiệu lực.

- Phương thức đãng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu:
+ Cố đông đả lıru kỵ̂: Các cồ đông đăng ký mua, chuyển nhuọ̣ng quyển mua cồ phiếu tại công ty chưng khoản nơi cổ đông̀ mờ tài khoản.
+ Cố đông chưa lưu kỷ: Các cố đông đâng kỷ mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Trụ sù Công ty Tãi chinh Cồ phẩn Điện lực.
+ Sau thợi hạn quy định, cạc quyền mua chưa đãng kỳ thục hiện sê hết hiệu lực.
+ Toản bộ tiền mua cổ phiếu được chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa (chi tiết tại mục VII.11).
- Sổ lượng cổ phiĉ́u đặt mua tối thiểu:

Khỏng giở hạn sổ lượng cố phiếu đật mua tối thiếu, số lượng cố phiếu được quyền mua theo tŷ lệ hoạ̣c/và số lượng cồ phiếu từ việc nḥ̣̂n chuyển nhượg quyền mua hoạc/và số cồ phiểu không bán hết được HDQT quyêt định phần phối tiêp.

## 9. Lịch trinh dự kiến phân phối cồ phiếu

Cố phiếu chão bân ra công chủng sễ được phân phối cho câc đối tượng chảo bân trong vỏng 90 ngày kể từ ngảy Giấy chưnng nhận Đâng ký chảo bản cổ phiếu ra công chùng cô hiệu Luc.

Bãng 43: Lịch trinh đự kiến phần phối cổ phiếu cho cỗ đông hiện hựu

| STT | Nôi dung công vilic | Thời gian (DV: ngay) |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Giấy chững nhạ̃n Dâng ký chảo bân cổ phiếu ra công chùng cỏ hiệu | T |


| STT | Nôf dung công vif̣c | Thời gian (BV: mgay) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | lure |  |
| 2 | Xác định ngảy lập Danh sách sở hỡu cuối củng vã thông báo chớt danh sách cổ đơng yới (VSD) đế trién khai chảo bản | T-T+2 |
| 3 | Công bố thông tin vể đợt chào bán ra công chuung trên trên các phương tiện thông tin đại chưng theo quy định | T-T+7 |
| 4 | Ngày đăng kẏ cuối củng | T+12 |
| 5 | Tỏng họp danh sách cổ đông có quyền mua | T+15 |
| 6 | Thành viên lưu ký vả Công ty thông bío quyền mua cho cổ đông | T+15-T+19 |
| 7 | Cảc cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký mua, chuyền nhượng quyển mua vằ nộp tiền mua cố phiếu | T+20-T+40 |
| 8 | VSD gừi danh sách cố đông thưc hiện quyè̀n mua và chuyén tiến vào tai khoán phong tóa | T+43-T46 |
| 9 | Tông hợp kết quả đâng ký mua cùa cổ đông; <br> HĐQT Công ty quyết định phưong thức xứ lý cố phiếu khòng chào bán hết (nếu có) | $\mathrm{T}+47-\mathrm{T}+49$ |
| 10 | HDQT Công ty phân phối lại cố phiếu còn dur (ncúu có) | T+50-T+65 |
| 12 | Bảo cáo kết quả chảo bán cồ phiếu với UBCKNN | $\mathrm{T}+68$ |
| 13 | Nhạ̀n thỏng bào cùa UBCKNN vể việc nhặn được Báo cáo kết quà chảo bán cổ phiĉ́u | $\mathrm{T}+70$ |
| 14 | Thực hiện đâng kỷ lưu kỷ chúng khoán bổ sung và niêm yét bổ sung cổ phiếu phát hành thẻm | $\mathrm{T}+71-\mathrm{T}+90$ |
| 15 | Chuyến giao Giáy chựng nhận sờ hợu cổ phả̉n cho cãc cổ đông (đối với truờng hợp cô đòng chưa lưu ky̆) | $\mathrm{T}+61-\mathrm{T}+90$ |

Linuy:
 hố sơ cuà càc cơ quan chưrc năng và tỉhh hinh thưo tế thưc hiẹ̃n đọt phát hành;

- Viẹc thurc hièn phän phới cố phiéúu ciua EVNFinance có thé kéo dài và nàm trong thời hạn


10. Các hạn chế liên quan đển việc chuyè̉n nhượng cổ phiếu

- Cổ phiếu đâ chảo bán cho cổ đông hiện hữu tương úng với tỳ lệ sợ hữu cùa cổ đông không bi hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cố phiếu mà cổ đông hoậc người nhận chuyển nhự̛̣ng quyển mua không mua hét được chảo bán cho cổ đông khác hoạ̣c nhà đầu tư mới bi hạn chê chuyển nhương 01 nảm kẻ̉ từ ngày kêt thúc đọt chảo bản theo quy định phảp luật.


## 11. Tài khoàn phong tồa uhận tiển mua cổ phić́u

Tiển mua chưng khcán phài được chuyĉ̃n vảo tài khoàn phong tởa mờ tại ngản hàng cúa CỎng ty cho đễn khi hoàn tất đọt chào bán và báo cáo Uly ban Chựng khoán Nhà nước, chi tiét nhus sau:

- Tên tải khoản: Cóng ty Tài chinh Cổ phần Điện lục
- Loại tiển: VND
- Số tài khoàn: 26110002299888
- Mố tại: Ngẩn hàng TMCP Đằu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An.

12. Y̌ kiến cùa cơ quan có thẩm quyển về đọt tăng vốn điểu lệ cuua Tổ chức phát hảnh Ngay 04/01/2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bán số $18 / \mathrm{NHNN}$-TTGSNH vể việc chấp thuạn việc tăng vốn điều lệ cùa Cơng ty Tải chính Cố phần Điện lực. Theo đô, NHNN cỏ ỳ kiến nhu sau:
(1) Chập thuận việc EVNFinance tảng vốn điểu lệ tối đa thêm 3,545.746.710.000 đồng (ba nghìn näm trãm bớn mưoi lâm tỳ bày trân bốn murơi sảu triẹu băy wầm mườ nghin đờng), trong đơ: tăng vōn điếu lệ tối đa thêm 3.510 .640 .310 .000 đỏ̉ng (ba nghinn năm trâm
 mua cổ phần cho cồ đông hiện hưu và tã̃ng vồn điểu lệ tối đa thêm 35:106.400.000 đồng (ba mirờ lăm tý một trã̀m linh sáu triệu bốn trä̀m ngghìn đờng) thông qua phát hành cố phiếu cho CBNV theo chưong trinh lura chọn cho người lao động - Chương trinh ESOP thco phương án đả đư̧̧c Đại hội đờng cố đông thường niền nảm 2022 cuaa EVNFinance thông qua taỉ Nghi quyết số $01 / \mathrm{NQ}$-DHDCD-TCDL ngày $31 / 3 / 2022$ và Hội đồng quản trị EVNFinance thông qua taii Nghị quyết số 61/NQ-HDQT-TCDL ngáy 11/10/2022.
(2) NHNN yêu càu EVNFinance:

+ Thực hiện việc tăng vồn điều lệ theo đûng quy định pháp luật.
+ EVNFinance chi được thực hiện tăng vổn đicûu lệ theo quy định tại Điểm I nễu trên khi tuân thứ quy định phâp luạt có liên quan.
+ Viẹ̃c chuyền nhượng quyền mua cổ phần theo Chương trinh ESOP phải thưc hiện đúng theo chi̛nh sách của công ty đã được Đại hội đồng cồ đông thường niễn nằm 2022 và Hội đồng quàn trị cuua EVNFinance thông qua.
+ Thỏng báo cho cảc tổ chữc, cả nhản mua cố phằn của EVNF inance thực hiện đầy đũ nghĩa vụ của cồ đông theo đúng quy định tại Điểu 54, Biễu 55 Luật Các tồ chức tín dụng nām 2010 (được sữa đồi, bố sung), Thông tur sổ 25/2017/TT-NHNN ngảy 29/12/2017 quy định vể hồ sơ, trinh tự, thú tuce chấp thuận nhừng thay đồi của tổ chức tin dụng phi ngân hàng và các quy đinh pháp luạt khác có liên quan, trong đó lưu y có đông các nội dung sau:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tinh hợp phấp cùa nguồn vốn gốp, mua, nhận chuyến nhượng cổ phần tại EVNFinance; không sử dưng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi
 EVNFinance: không được góp vốn, mua cổ phẩn của EVNFinance dưới tên cùa cà nhân, pháp nhản khác dưới mọi hình thức, trừ trương hơp üy thăc theo quy định cưa pháp luật; cổ đông nhạ̀n úy thảc đẩu tư cho tổ chữe, cả nhần khác phải cung cấp cho EVNFinance thōng tin vé chư sờ hữu thực sự cua sô cổ phần mà minh nhận ưy thác đầu tư trong EVNFinance. EVNFinance có quyền dình chi quyền có đông của các cố đông nảy trong trường họ̣p phát hiện họ không cung calp thông tîn xâc thực vể chư sở hữu thực sự cảc cố phần.
- Chịu trâch nhiệm tuân thú quy định của Luật Các tố chức tín dụng nằm 2010 (được sữa đồi, bố sung) và cảc văn bản pháp luật liễn quan vể giới hạn sồ hựu cổ phần của cổ đông. cổ đông và người có liên quan.
- Chịu trách nhiệm tuân thú quy định pháp luạt về cổ đông lợn, cồ đơng lợn và ngượi có liên quan.
+ Tuân thủ quy định pháp luật vể việc nhả đầu tư nước ngoài mua, sợ hữu cổ phằn của tổ chức tin dưng Việt Nam.
+ Thực hiện việc sữa đồi, bổ sưng Giấy phêp thành lập và họạt động cúa EVNFinance (đối với nội đung vổn điểu lệ) sau khỉ hoản thành việc tâng vốn điểu lệ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điếu 9 Thông tư só́ 25/2017/TT-NHNN ngāy 29/12/2017 quy địinh về hổ so, trinh tự, thù tục chắp thuận nhômg thayy đổi của tố chữc tin dưng phi ngàn hảng.


## 13. Hùy bổ đợt chào bán

Số tiền thu được tự đçt chảo bán khồng sử dụng để thục hiṭ̂n đụ̂ ản nên khờng thuực truờng hơp bỉ hưy bơ đọt chảo bản khi không đảm bảo tŷ̀ lệ chảo bán thành công tối thiểu $70 \%$.

## 14. Biện pháp đàm bảo tuản thủ quy định về sở hữu nước ngoải

- Ty lệ şờ hữu cùa nhà đằu tur nước ngoài tại Công ty đurợc tuain thù theo quy định tại Nghị định số $155 / 2020 / \mathrm{NE}-\mathrm{CP} 31 / 12 / 2020$ cùa Thù tương Chïnh phừ quy định chi tiết thi hảnh một sổ điều của Luật Chúng khoán.
- Theo công văn số 3607/UBCK-PTTT ngày 14/07/2021 cùa UBCKNN, tỳ lệ sờ hữu nưởc ngoadi tối đa tại Công ty là $50 \%$.
- Theo đanh sách cố đòng tại ngày 30/6/2023 của EVNFinance, cổ đông nước ngoài sớ hữu 343,768 cồ phiĉ́u, chiểm $0,098 \%$ vốn điểu lę̧ Cöng ty,
- Theo thòng tin vể số liç̣u sớ hữu của Nhà đảu tư nướe nggài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoân Việt Nam (VSD) công bố tại ng̨ày 22/8/2023, cổ đông nước ngoaii sợ hưu 1.158.978 Cổ phiếu, chiếm $0,33 \%$ vồn điểu lệ của Công ty.
- Phương àn đàm bào việc tuăn thûu quy định về sờ hữu nước ngoài nhur sau:
+ Đới với trường hợp chuyến nhượng quyền mua của cố đồng hiş̂nn hữu, cânn cứ ty̌ lệ sở hừu cuaa nhà đằu tur nước ngoaii tại Cöng ty theo Danh sách người sơ hữu chựng khoán tại ngày đãng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ độ chão bản, Công ty sẻ phối họ̣
với VSD kiển soait việc chuyễn nhự̛̣ng quyền mua của cổ đông hiện hễu cho nhả đầu tur nước ngoài (nếu có) để bào dam tỵ lẹ̉ sơ hṭ̛u nước ngoài taai Công ty sau đọt chảo bán khồng vuợt quá $50 \%$ vốn điểu lệ đổng thời tuân thư cảc quy định vể tỵ̀ lę̣ sờ hữu nược ngoài theo quy định cùa pháp luạ́t.
+ Trương hợp xứ lý số cổ phiếu không chảo bán hết do cồ đỏng không thực hiệ̃n quyện mua họ̣̆c thưc hiệnn quyền mua không hết (né̉u có), HDQT sẽ lưa chọn cảc đổi tượng khâc để thục hiệ̃n phán phṓi lại có̉ phicíu vơi điĉ̉u kiện đamm bảo tuân thú quy định vể tỷ lẹ̃ sờ hữu của nhả đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá $50 \%$.


## 15. Các loại thuể liên quan

Các cồ đông sê phaì chjuu thuế thu nhập khi có thu nhặp tử việc chuyển nhượng chưng khoán, nhận cổ tức theo các quy định hiện hành của Luạ̀t Thuế thu nhập cả nhân, Luật Thuế thu nhập doanh ngghiệp và căc văn bàn hướng dần thi hành Thué̃ thu nhập doanh nghiệp: Thuét suắt thuế tha nhạ̣p doanh nghiệp hiện hành dang áp dụng là $20 \%$.

* Đới với nhả đầu tư cá nhân:
- Thu nhập nhạ̣p tự việc chuyển nhương chúng khoán:
+ Nhả đầu tư trong nược: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán âp dụng thuế suăt 0,1\% trên gliá chuyển nhượng chựng khoàn tựng lần đối vỡi câ nhân cu tứ.
+ Nhả đầu tư nướe ngoài: thu nhạ̣p từ chuyển nhượng chửng khoán áp dưng thuế suất thuế TNCN $0,1 \%$ trên tổng số tiền nhận được từ việc chuyền nhượng.
- Thu nhập tử cồ tức:

Theo Thông tur 111/2013/TT-BTC, thu nhạ̀p cùa cá nhản tử cổ tức được xem lả thu nhập đằu từ vốn và chịu thuế suấ thuế tơàn phà̀n là $5 \%$. Trượng hợp nhá đầu ưu nhạ̀n cổ tức bằng tiền mặt, thuê thu nhập cá nhân đượe tính bằng cổ tữc mổi lẩn trả nhân với thuế $5 \%$. Trương hợp cồ tức bẳng cổ phiĉ́u hoạ̣c cổ phiĉúu thưởng, nhà đầu tư chưa phài nệp thuế khi nhận cổ phiếu, nhưng khi tiến hành chuyển nhự̛ng số cổ phiếu này thì nhả đầu tư mới phải thực hiện nghía vụ thuế và àp dụng mức thuể suât tuơng tư như trường hợp chuyển nhượng chứng khoán.

* Đối vởi nhà đầu tư tô chưc:
- Thu nhập nhập từ việc chuyễn nhự̛̣ng chững khoán:
+ Doanh nghiệp trong nước: Theo quy định tại Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008; Luật só́ 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013, sưa đổi bổ sung mẹ̀t só điều cùa Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12; và Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Sưa đới, bổ sung một sổ điểu của Luật thuć thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đā được sựa đối, bổ sung một số điểu theo Luật số $32 / 2013 / \mathrm{QH} 13$, thu nhập từ chuyến nhượng vốn, chuyển nhượng chưnng khoán lả thu nhập khảc ăp dụng thuế suất thuế TNDN la $20 \%$.

BANCAO B.ACH

+ Doanh nghiẹ́p nước ngoải, tổ chứe nước ngoải sán xuất kinh doanh tại Việt Nam khỏng theo Luật Dounh nghieşp. Luật Dầu tư, thu nhập chuyến nhượng chưnng khoưn sẽ nộp thuế TNDN theo ty̌ lệ $0,1 \%$ trênn doanh thu tinh thuê.
- Thu nhập từ eố tức: đự̧cc miển thuế theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiṣ̂p 2008


## 16. Thông tin vể caic cam kết

Công ty Taii chînh Cố phần Điện lực cam kết sê thưc hiện cảc công việc cần thiết để đâng ký chưng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Viềt Nam và niêm yêtt bồ sung tại Sơ giao dịch chứng khoán TP. Hổ Chi Minh toản bồ số cố phàn mỡi phát hành thêm trong thời hạn 30 ngày kể tử ngày kết thúc đọt chào bán cổ phiếu ra cồng chúng theo quy đj̣nh pháp luặt.
17. Thông tin vể các chứng khoán khảc được chảo bản, phát hành trong ciang đột

Không có.
18. Nghĩa vụ, trách nhiệm cùa các tổ chức, cả nhân mua cổ phần

Các tố chưc, cả nhản khi mua cổ phả̉n cùa EVNFinance thực hiện dầy đủ nghĩa vụ cùa cổ đòng theo đủng quy định tại Điểu 54, Điểu 55 Luật Câc tổ chức tỉn dưng nâm 2010 (đự̛̣c sưua đồi, bố sung). Thông tư sổ 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy địinh vể hổ sơ, trình tự, thư tục chấp thuạ̣n nhừng thay đổi cưa tổ chứe tín đụng phi ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó lưu y ý cồ đông các nội dung sau:

- Chịu tràch nhiẹm trước phàp luặt về tinh hợp pháp cùa nguồn vốn gớp, mua, nhận chuyền nhượng cồ phàn tại EVNFinance; không sự dựng nguổn vốn do tổ chức tỉn dưng. chi nhánh ngần hảng nước ngoaii cấp tin dụng để mua, nhận chuyến nhượng cố phần cưa EVNFinance; không được góp vốn, mua cổ phẩn cùa EVNFinance đưới tên cưa cá nhân, phảp nhân khác dưới mọi hình thức, trưu trường hợp ủy thác theo quy định cưa phâp luât; cố đông nhận úy thác đầu tự chơ tổ chức, cá nhăn khâc phâi cung cấp cho EVNFinance thỏng tin về chù sờ hựu thực sự cùa số cổ phần mà mình nhận ûy thác đầu tư trong EVNFinance. EVNFinance có quyền đình chi quyền cổ đơng cùa các cổ đông này trong truờng hơp phât hiện hơ không cung cáp thỏng tin xác thực về chù sở hữu thực sự cåc cố phần.
- Chịu trách nhiệm tuân thừ quy định của Luật Caic tổ chức tín dụng nằm 2010 (đượe sưa đồi, bổ sung) và các văn bản phâp lụ̣̂t liên quan vể giới hạn sở hợu cố phẩn của cổ đồng. cổ đông và ngườ có liên quan.
- Chịu trách nhiệm tuân thù quy định pháp luật về cồ đông lớn, cổ đông lớn và ngurởi có liên quan.
- Chịu traich nhiệm tuân thù quy định pháp luật về việe nhà đầu tưr nước ngoải mua, sợ hữu cố phằn của tồ chức tin dụng Việt Nam.


## VIII. MỤC DİCH CHȦO BÁN

Tăng quy mô vốn chừ sờ hữu để phát triển mạnh vé quy mố dich vụ tâi chinh có ủng dụng cổng nghệ số và phát triển mạnh vể quy mồ dich vư tài chính cho ngành năng lượng.

## IX. KÉ HOA̧CH SỪ DUNG SÓ TIEN THU ĐƯƠC TƯ DƠT CHȦO BAN

Theo Nghị quyết ĐHĐCも thường niên nầm 2022 số $01 / \mathrm{NQ}-$ - HDCも-TCDL ngày 31/03/2022, Kể hoạch sử dụng vổn điểu lẹ tăng thêm trong hoạt dộng kinh doanh như sau:
"Vổn chû sơ hữu tăng thêm se đượ sữ dụng vảo hoạt động kinh doanh cûa EVNFinance trên nguyên tẳc đàm bảo an toàn, hię̣̂n quả và mang lại lọ̣i ich cao nhăt cho các cổ đông. Cồng ty đự kiến sữ dưng vốn vão một số līnh vưe như sau:

Phát triển mạnh vê quy mô dịch vụ tài chinh có ưng dụng công nghệ số, phát triển cảc hoạt động kinh doanh nển tảng, song song việc duy tri thực hiện hię̂u quả các hoạt động kinh doanh truyền thống. Theo đó, các mục tiêu, giài pháp đựe cụ thể hóa nhut sau:

- Uu tiên tập trung nguổn lụ̣c để phát triển hoạt động nảy khai thảc các cơ hội của thời đại cơng nghệ số, nắm bắt biến động nhu cầu thị trưởng để cung cấp sán phẩm dịch vụ phù hợp, đàm bào đù nẵng lực cạnh tranh trong giai đoạn mởi, Đồng thời, đới với caic sân phẩm dịch vụ mới, Công ty sẽ đầu tư, xây dựng phương án kiểm soát rưi ro ngay từ khâu thẩm định để kiểm soát, giàm thiếu tổi đa việc phát sỉnh chi phí liên quan, đãm bảo an toản hoąt động.
- Thường xuyên cập nhật công nghệ mởi, khai thàc phát triễn công nghệ mởi ưng dụng vào việc cung cấp các sản phả̉n dịch vụ mới đáp ưng nhu cầu cùa khách hàng nhanh chơng, thuận tiện, thú tục đơn giàn.
- Tiểp tục đầu tư, úng dụng công nghệ hiện đại vảo việc cung cẫp sàn phẩm, đảm bảo yếu tố cạnh tranh khi cung cấp sán phẩm ra thị trường và thường xuyên cập nhặt, nghiên cữu ưng đưng cồng nghệ mỡi, nắm bắt co hội trên thị trường để cung cấp sản phẳm địch vụ mới, có tính canh tranh cao.


## Phát triễn mąnh về quy mô dịch vụ tải chinh cho ngành năng lương

Nhận dịnh được tiểm năng phát triển cuìa ngành nă̆ng lượng dạ̃c biệt là nảng lượng tải tạo, năng lựng xanh Công ty muc tièu đảy mạnh phat triên quy mô dịch vụ tài chính trong ngành năng lự̛̣ng nhằm cung cấp giài phạp tải chinh cho phảt triển ngành; đa dạng các sản phầm được thiêt kế chuyên biệt phú hợp vỡi tị̛ng hạng mục đầu tự. Đổng hănh cùng khách hâng tiêp cận nguổn vổn với lãi suît cạnh tranh và đem lại nhiểu lọi ich cho khách hàng."

Theo Nghịi quyê̂t Hội đồng Quan trị số 28NQ-HĐQT-TCDL ngày 12 tháng 5 năm 2023, toản bộ số tiển đự kiến thu được tử đọt chào bán cố phiếu ra công chủng (theo giă chào bán) là 3.861 .704 .341 .000 đồng dụ kiến sề sừ dụng để (1) Tâng trương quy mô dịch vụ tâi chính có ting dưng công nghȩ̣ số trong quả trinh cung cấp dịch vụ thōng qua viẹẹc cấp tin dụng cho khâch hảng doanh nghiệp, khách hảng cả nhân vā đẩu tư tài chỉnh theo hình thức mua cổ phằn. (2)

Tãng truởng quy mồ dich vu tài chính cho ngành năng lượng thông qua việc cấp tin đung cho caic khách häng doanh nghiệp, đàu tư täi chỉnh theo hình thức mua cổ phần trong lĩnh vure nâng luỵng. Cu thể nhur sau:

Bảng 44: Kế hoạch sừ dụng số tiễn thu được từ đọt chào bán

| STT | Linh vưc, ngainh nghê | Kế hoạch sừ dung vốn dư kiến (đồng) | Tičn dọ sừ dụng vốn dự kién |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tâng trương quy mô dijch vụ tài chính có ưng dưng công nghȩ̣ số trong quả trinh cung cấp dịch vụ thông qua việc cấp tỉn dụng cho khảch hàng doanh nghiṣ̂p, khäch hàng cá nhân và đẳu tư tài chính thco hinh thức mua cổ phần, bao gồm: | 3.561.704.341.000 | QuyIII/2023,QuyIV/2023.Quy$1 / 2024$ |
| 1.1 | Cấp tin đưng cho khảch hảng doanh nghiệp trong lînh vưe sàn xuât, kinh doanh, đầu tu | 2.900 .000 .000 .000 |  |
| 1.2 | Cáp tín dưng cho khách hàng cả nhản trong lỉnh vự tiêu dùng vả phục vu nhu cầu đởi sổng | 161.704,341.000 |  |
| 1.3 | Đẩu tư taì chính theo hinh thúc mua cố phần (*) | 500.000.000.000 |  |
| 2 | Tăng triương quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lương thông qua việe cấp tin dưng cho các khách hàng doanh nghiệp. đẩu tư tài chinh theo hinh thức mua cô phẩn trong lĩnh vực năng luryng | 300.000 .000 .000 |  |
|  | TÔNG CỌNG | 3.861.704.341.000 |  |

 Iự̂̀t và Ngân hà̀ng Nhà mơoćc, cu thé:

- EVNFinance đäm bäo tuän thé quy đđ̃nh vẻ múc góp vổn, mua có phẩn vào môt doanh
 110, Diểu 129 và Đièu 135 Luăt càc tó chîc tîn dung sổ 47/2010/QH12 cuia Quốc hôi mớc
 liên quan.

 thác tải sän quy dịhh tail Khoàn 3 Điểs 110 Luät các tô churc tín dụng số 47/2010/QHI2 cvia
 dinh pháp luăt hièn quan.

Số tiển sữ dựng vốn sề cẫn cự theo tiến đọ̀ giài ngân cụ thề cưa từng lĩnh vực, ngănh nghế, đàm bảo hiệu quà và an toàn hoạt đọ̀ng theo quy định của Ngån hàng Nhà nước. Trong trưỡng hợp kết thự đột phát hành, nếu số vớn thu đurọ̣c thấp hơn dụ kiên, Công ty sẽ uru tiên giài ngân
theo thử tự trình bày á bàng trển và đồng thời tìm kiĉm, huy động nguổn vốn bở sung khác để bù đắp phủ hẹpp với kế hoạch kinh doanh cùa Cöng ty.

## X. CȦC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI DƠT PHÁT HẢNH

1. Tổ chức kiểm toán

* Dơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021


## CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM

Đj̣a chi: Tâng 15, Tỏa nhà Vinaconex, 34 Láng Has. P. Láng Hą, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Biện thoại: 02471050000
Fax: 024628856789
Website: www.deloitte.com/vn

* Dơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính nåm 2022


## Công ty TNHH Erast \& Young Việt Nam

Địa chi trụ sở chình: Số 2, Dường Haii Triêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Diện thoai:- (028) $38245252 \quad$ Fax: (028) 38245250
Website: www.ey.com/vi_vn
2. Tổ chức tư vấn

## CÔNG TY CÓ PHÅN CHÚNG KHOÁN NHȦT VIȨT

Đia chî trụ sờ chính: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du. Phuờng Bển Thành, Quận I. Tp. Hỗ Chi Minh.

Điện thoại: (028) 62556586
Fax: (028) 62556580
Website: www.vfs.com.vn

- Y̌ kiến của Tồ chức tur vấn vể đọt chào bán

Với tư cách lả Tổ chức tư vắn phảt hành cho đọt chảo bán cố phiếu ra cỏng chúng của Công ty Tâi chỉnh Cồ phẩn Điện lực, Công ty Cồ phằn Chưnng khoản Nhát Việt đâ tiến hảnh thu thập thông tin, nghiôn cứu, phân tích một cấch cần trọng và chi tićt để đưa ra những đảnh giá về đọt chào bán.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên nẳn 2022 số 01/NQ-DHDCDTCĐL ngảy 31/03/2022 vả Nghị quyêt Hội đồng Quàn trị số 28/NQ-HDQT-TCDL ngày 12 tháng 5 năm 2023 cúa Công ty Taii chính Cố phẩn Điện lực, số tiển thu được từ đợt chảo bán được sữ dụng cho mục đich phăt triển mạnh vể quy mô dịch vụ tầ chính có úng dụng công nghẹ̉ số và phát triến mạnh vể quy mô dịch vụ tải chính cho ngành năng lượng.

Công ty dư kiễn chảo bán cồ phị̂̂u ra công chủng 351.064 .03 I cố phiếu, giả chà̀o bán là 11,000 đồnğcổ phiếu. Vợi kế hoạch kinh doanh cô tînh khâ thì, doanh nghiệp có vị thế nhất
định trền thị trường và tiềm năng phát triển của EVNFinance, tơ chức tư vẳn nhận thăy đọt chào bán cưa Công ty có khả nảng thành công. Việc thực hiệ̣n thành cỏng đợt chào bán sẽ góp phàn nầng cao quy mố tải chính vâ bổ sung nguồn vốn kịp thời cho Công ty.

Chưng tồi cūng xin lưu y rả̉ng, các y kiến nhận xét được đưa ra dưới góc độ đánh giá của mọ̣t tổ chữc tư vấn, dưa trên nhûng cơ sờ thông tin dược thu thập có chọn lộ mà khồng hảm ý bảo đàm giá trị cùa chưng khoản cūng như tính châc chẳn cùa nhûng sổ liệu được dự báo. Nhạn xêt này chí mang tinh chắt tham kháo vơi nhà đầu tur khi tụ mình ra quyêt định đầu tư.

Nhả đả̉u tư nên nghiền cỡu kŷ các thông tin để đưa ra quyêt định đầu tư cua minh.

## XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRQNG KHȦC CÓ THÉ ẢNH HƯỜNG DÉN QUYÉT Đ!̣NH CUA NHA DAU TU'

Không có.
(Phàn dườ cuà trang nạy dupoc cở tình đê trông)

Hà Nôti, ngàyx4 tháng 08 năm 2023
ĐAI DIEN TƠ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TẢI CHINH CÓ PHẢN ĐIȨN LƯCC

CHÚ TICA HỌI ĐÓNG QUẢN TR!


## PHẠM TRUNG KIÊN

## TƠNG GIÁM ĐÓC



KÉ TOÁN TRƯƠNG


TÔNG NHẬT LINH


## XII. PHỤ LỤC

1. Giắy chựng nhạ̉n đãng ký doanh nghiệp cưa Công ty Tải chính Cố phần Diện lục.
2. Nghị quyết DHDCD thương niên nâm 2022 Công ty Tai chînh Cổ phần Diĉ̣n lục số 01/NQ-DHDCD-TCDL ngay 31/03/2022.
3. Nghị quyêt ĐH円CĐ thường niên nām 2023 Công ty Tai chinh Cố phần Điện lực số 01/NQ-BHDCB-TCDL ngày 17/03/2023.
4. Nghi quyết HĐQT số 61/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 11/10/2022.
5. Nghị quyét HĐQT số 28/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 12/5/2023.
6. Điều l̨̧ Công ty Tải chính Có phần Điện lự.
7. Bão cảo tải chính kiểm toản năm 2021, Báo cáo tải chinnh kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chỉnh soàt xét bán niên năm 2023 cùa Cóng ty Tải chính Cố phần Diện lực.
8. Vän bản số $18 / \mathrm{NHNN}$-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngảy 04/01/2023 vể việc chấp thuận việc tẵng vốn điĉ̉u lẹ của Công ty Tài chính Cồ phần Điện lực.
