## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRİ CÔNG TY NIÊM YÊT

 (Sáu tháng đầu năm 2020)Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước<br>- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở chính : 170E Phan Đăng Luuu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại : (028) 39951703
- Fax : (028) 39951702
- Vốn điều lệ : 2.252.935.850.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ


## I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỎNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghịị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | $336 / 2020 / \mathrm{BB}-$-HĐCĐ-CTY | $10 / 06 / 2020$ | Biên bản Đại hội đồng cổ đông <br> thuơong niên lần 25 - năm 2020 |
| 02 | $337 / 2020 / \mathrm{NQ}-$-HĐCĐ-CTY | $10 / 06 / 2020$ | Nghị quyê̂t Đaii hội đồng cồ đông <br> thương niên lần 25-năm 2020 |

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo sáu tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (H円QT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt <br> đầu/ không <br> còn là thành <br> viên HĐQT | Số buổi <br> họp <br> HĐQT <br> tham <br> dự | Tỷ lệ <br> tham <br> dự <br> họp | Lý do không <br> tham dự họp |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
| 01 | Cao Thị Ngọc Dung | Chủ tịch <br> HĐQT kiêm <br> TGĐ |  | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 02 | Lê Trí Thông | Phó Chủ <br> tịch HĐQT |  | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 03 | Phạm Vũ Thanh <br> Giang | Thành viên <br> HĐQT | $27 / 02 / 2020$ | $5 / 5$ | $100 \%$ | ĐHĐCD miễn <br> nhiệm theo <br> ngyyện vọng <br> cá nhân |
| 04 | Lê Hữu Hạnh | Thành viên <br> HĐQT |  | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |


| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ <br> tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 05 | Phạm Thị Mỹ Hạnh | Thành viên HĐQT | 27/02/2020 | 5/5 | 100\% | ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân |
| 06 | Đặng Thị Lài | Thành viên HĐQT |  | 14/14 | 100\% |  |
| 07 | Huỳnh Thị Xuân Liên | Thành viên HĐQT |  | 14/14 | 100\% |  |
| 08 | Lê Quang Phúc | Thành viên HĐQT |  | 14/14 | 100\% |  |
| 09 | Robert Alan Willett | Thành viên HĐQT | 28/05/2020 | 10/11 | 90,9\% | ĐНĐСĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân |
| 10 | Nguyễn Tuấn Hải | Thành viên HĐQT | 10/06/2020 | 2/2 | 100\% | ĐHĐCĐ bầu cử |
| 11 | Trần Phương Ngọc Thảo | Thành viên HĐQT | 10/06/2020 | 2/2 | \%100 | ĐHĐCĐ bầu cử |
| 12 | Tiêu Yến Trinh | Thành viên HĐQT | 10/06/2020 | 2/2 | \%100 | ĐНĐСĐ bầu cử |

## 2. Hoạt động giảm sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết $Đ H Ð C Đ$ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các thông báo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng trong 6 tháng đầu năm nói riêng được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuần thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính và tuân thủ.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức định kỳ gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính minh bạch của Công ty.
- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.


## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế của Hội dồng quản trị, góp phần giúp $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q} T$ thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 67/2020/NQ-HĐQT-CTY | 04/02/2020 | Thông qua việc tổ chức ĐHDCD 2020 và dự kiến chương trình |
| 2. | 69/2020/NQ-HĐQT-CTY | 04/02/2020 | Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng |
| 3. | 82/2020/NQ-HĐQT-CTY | 05/02/2020 | Thông qua việc thành lập hai chi nhánh trực thuộc công ty |
| 4. | 92/2020/NQ-HĐQT-CTY | 11/02/2020 | Thông qua các nội dung liên quan vốn vay ngân hàng |
| 5. | 108/2020/NQ-HĐQT-CTY | 19/02/2020 | Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luât và sửa đổi khoản 2 Điều 5 Điều lệ công ty con |
| 6. | 130/2020/NQ-HĐQT-CTY | 27/02/2020 | Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng |
| 7. | 132/2020/NQ-HĐQT-CTY | 27/02/2020 | Thông qua việc thành lập chi nhánh trực thuộc công ty |
| 8. | 134/2020/NQ-HĐQT-CTY | 27/02/2020 | Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng; Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 - năm 2020; Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 - năm 2020. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Vũ Thanh Giang và của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh |
| 9. | 136/2020/NQ-HĐQT-CTY | 27/02/2020 | Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ |
| 10. | 197/2020/NQ-HĐQT-CTY | 16/03/2020 | Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 25 - năm 2020; Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019 |
| 11. | 199/2020/NQ-HĐQT-CTY | 16/03/2020 | Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con và sửa đối Khoản 2, Điều 5 công ty con |
| 12. | 201/2020/NQ-HĐQT-CTY | 16/03/2020 | Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng |
| 13. | 248/2020/NQ-HĐQT-CTY | 20/04/2020 | Thông qua việc mua lại cô phiêu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ |
| 14. | 250/2020/NQ-HDQT-CTY | 20/04/2020 | Thông qua việc miĉ̃n nhiệm, bố nhiệm Chủ tịch, Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều 6 Điều lệ công ty con |
| 15. | 252/2020/NQ-HĐQT-CTY | 20/04/2020 | Thông qua việc vay vồn ngân hàng |
| 16. | 261/2020/NQ-HĐQT-CTY | 24/04/2020 | Thông qua việc vay vốn ngân hàng |
| 17. | 263/2020/NQ-HĐQT-CTY | 24/04/2020 | Thông qua việc bảo lãnh công ty con vay vốn ngắn hạn |


| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18. | 274/2020/NQ-HĐQT-CTY | 07/05/2020 | Thông qua việc vay vốn ngân hàng |
| 19. | 296/2020/NQ-HĐQT-CTY | 18/05/2020 | Thông qua thời gian tố chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, điều chỉnh chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020; Tăng vốn điều lệ công ty con; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HDQT |
| 20. | 313/2020/NQ-HĐQT-CTY | 28/05/2020 | Thông qua việc sửa đổi bồ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 25 - năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Robert Alan Willett |
| 21. | 322/2020/NQ-HĐQT-CTY | 03/06/2020 | Thông qua việc sưa đối, bố sung Chương trình và Tài liệ̣u ĐHĐCĐ thường niên lần 25 - năm 2020 |
| 22. | 349/2020/NQ-HDQT-CTY | 22/06/2020 | Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 248/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/04/2020 về số lượng cổ phiếu ESOP mua lại; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh |
| 23. | 362/2020/NQ-HĐQT-CTY | 30/06/2020 | Thông qua kết quả kinh doanh ước 6 tháng đầu năm 2020; Thông qua phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HDQT |

## III. BAN KIẺ̛M SOÁT (Báo cáo 6 tháng):

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt <br> đầ/không <br> còn là thành <br> viên BKS | Số buổi <br> họp <br> BKS <br> tham <br> dự | Tỷ lệ <br> tham <br> dự họp | Lý do không <br> tham dự họp |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01 | Nguyễn Thành Dư | Trưởng Ban <br> kiềm soát |  | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 02 | Lê Anh Đức | Thành viên <br> Ban kiềm <br> soát |  | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |
| 03 | Nguyễn Ngọc Huệ | Thành viên <br> Ban kiềm <br> soaat |  | $5 / 5$ | $100 \%$ |  |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020; tham gia nghiên cứu trong việc xây dựng chức năng Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giảm sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty; xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực thi kể hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2020.


## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám

 Tổng đốc và các cán bộ quản lý khác:- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS 6 tháng 2020.


## 4. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiềm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2020 cho từng thành viên.
- Kết hợp Kiểm soát Nội Bộ Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng và gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành để nắm bắt thông tin kịp thời.


## IV. DÀO TẠO VỂ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Còn 03 Thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{QT}$ mới được $Đ H D C Ð$ bầu cử và 01 cán bộ quản lý đang chờ khóa đào tạo tại TPHCM phù hợp thời gian của đơn vị được cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nưởc.

## V. DANH SÁCH VÈ̀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YÉT THEO QUY

 ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỂU 6 LUẠT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO SÁU THÁNG) VÀ GIAÓ DỊCH CỦA NGƯỜi CÓ LIÊEN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem tập tin đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng và các công ty con.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: -
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: -

## VI. GIAO DỊCH CỔ PHIÉU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỚI NỌI BỘ (BÁO CÁO SÁU THÁNG):

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

Xem tập tin đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối vởi cổ phiếu của công ty niêm yết:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |  | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số cồ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |  |
| 1. | Lê Quang Phúc | Thành viên HĐQT | 53.000 | 0,02\% | 33.000 | 0,01\% | Bán |
| 2. | Trần Phương Ngọc Thảo | Người có liên quan | 4.741 .400 | 2,10\% | 5.741 .400 | 2,55\% | Mua |
| 3. | Trương Ngọc Phượng | Nhóm nhà đầu tư nước ngoài | 17.936 .863 | 7,96\% | 17.906 .863 | 7,95\% | Mua, bán |

## VII. CÁC VẤN ĐỂ CÂN LU'U Ý KHẢC:

- Vào ngày 09/07/2020, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đống thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau khi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Toàn văn của Điều lệ được đăng tải tại website Công ty: https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che/
- Vào ngày 23/06/2020, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ.
Số lượng cổ phiếu hiện có: 169.559 cổ phiếu.
Số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành: 225.124.026 cổ phiếu.

Nơi nhân:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu

P

TMHÖL ĐÔNG QUẢN TRI
${ }^{.30052195 C H U X}$ TICH
CÔNG TV
cípraí
puivifuin
CAOTHI NGOC DUNG
CÔNG TY CỎ PHẢN VÀNG BACC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2020 - Mục V)

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chứr vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Địa chì trư sở chính/ | Thời điểm bắt đầu là người có liêm quan | Thời điểm không còn là người có liê̂n quan | Lý do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I. Họi dóng quin tril - Tóng giám dóc - NGười dali diên theo ủy quyens: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cao Thị Ngẹc Dung |  | Chủ tich HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngọc Liễn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Thị Môn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Phươg Binh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trà̀n Phuong Ngọc Tháo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Phuong Ngọc Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Phuoong Ngọc Hà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngọc Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Thị Thúy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Thị Ngọc Hồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngocc Huy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngocc Duy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Thị Ngoç Tâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân |  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiêu/ GCNĐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Đia chì trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời diểm không còn là người có liên quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Cao Ngoc Hài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngoc Vũ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТСР Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |  | Chủ tich H円QT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |  | Chü tich HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công TNHH Một thành viến Kỷ nguyên Khách hàng |  | Thành viễ HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTCP Sài Gòn Food |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lê Tri Thông |  | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người CBTT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Văn Tri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diệp Thúy Kiều |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Khánh Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Tri Khải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Tuệ Thư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Diệp Kiều Trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận |  | Tổng Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |  | Thành viễ HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công TNHH Một thành viền Kỳ nguyên Khách hàng |  | Thành viên HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Phạm Vũ Thanh Giang (**) |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  |  | 27/02/2020 | ĐHDCD miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân |


| Stt | Tên tố chức/cá nhân | số tài khoản giao dich chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiêu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Phạm Đông Mỹ (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Võ Thi Mỹ Trang (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Võ Nguyễn Đăng Triều (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Võ Phạm Đăng Trình (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Vô Phạm Hạnh Nhi (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Phạn Vù Hoàng San (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng |  | Chủ tich HĐTV |  |  |  |  |  | 16/03/2020 |  |
| 4 | Nguyễn Tuấn Hải |  | Thành viên HDQT |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | ĐH円CĐ bồ nhiệm |
|  | Nguyễn Văn Phát |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liễn quan |
|  | Dặng Thuc Đức |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Ngurời cól liên quan |
|  | ĐÕ̃ Thị Minh Anh |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người cól liên quan |
|  | Nguyễn Minh Nhật |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Ngurời cól liên quan |
|  | Nguyễn Ngoć Mỹ |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn Tuấn Phưong |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn Hai Yến |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người cól liên quan |
|  | CTCP Dầu tu Alphanam |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người cól liên quan |
|  | Công ty TNHH Sơn Kansai - <br> Alphanam |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | CTCP Liên doanh Alpec |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dich chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD/ } \\ & \text { Hộ chiếu/ } \\ & \text { GCNDKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính Dịa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | CTCP Dầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | CTCP Địa ốc Alpha nam |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Ngrời có liển quan |
| 5 | Lê Hữu Hạnh |  | Thành viên $\mathrm{H} D \mathrm{Q}$, Giám đốc công ty con, Chủ tịch công ty con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Văn Sen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngô Th Quyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dông Thị Thu Thủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Hữu Anh Duy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Thưy Phương Uyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Văn Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Thị Ngoc Hảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Thị Ngọc Hiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Hữu Huấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Thị Hồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Ngọc Hường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lê Nggoc Hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lêl\| ̛̛̃u Huy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con ty TNHH Một thành viền <br> Gi dinh PNJ |  | Chú tich công ty |  |  |  |  |  |  |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD } \\ & \text { Hị̂ chiêu/ } \\ & \text { GCNDKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Noi cấp | Diaa chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ly do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |  | Thành viên HĐTV kiêm TGĐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phạm Thị Mỹ Hạnh ( ${ }^{\text {**) }}$ |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  |  | 27/02/2020 | ĐHĐCD miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân |
|  | Phạm Ngọc Lan (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Tô Thị Thảo (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Gaubert Pierre Maurice Gaston (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Phạm Thị Minh Phúc (**) |  |  |  |  |  |  |  | 27/02/2020 |  |
|  | Công ty TNHH MTV Thòi trang CAO |  | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc |  |  |  |  |  | 21/04/2020 |  |
|  | Dặng Thị Lài |  | Thành viên HDQT, Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dặng Ngọc Chi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đinh Thị Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Quang Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Hoàng Tú Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Quang Mẫn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dặng Thị Huệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dặng Thị Cúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đặng Ngọc Tháo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Đja chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liễn hệ | Thời điểm bắt dầu là người có liên quan | Thời điểm <br> không còn là người có liền quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Công ty TNHH Một thành viền Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ |  | Thành viên HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Huỳnh Thị Xuân Liên |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huỳnh Mão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đào Thị Xuân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Việt Hung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Hoàng Bảo Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huỳnh Kim Ngân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huỳnh Thị Xuân Hương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huyỳnh Thị Xuân Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huỳnh Kim Hân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng |  | Chü tich HĐTV |  |  |  |  | 16/03/2020 |  |  |
|  | Công ty TNHH MTV Thời trang CAO |  | Chủ tich HĐTV |  |  |  |  | 21/04/2020 |  |  |
| 9 | Lê Quang Phúc |  | Thành viên HDQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Quang Trí |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
|  | Lê Thị Liên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Châu Thi Ngoct Hươg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Minh Huy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Hạnh Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dieh chứng khoản (nếu <br> có) | Chứr vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD } \\ & \text { Hộ chiêu/ } \\ & \text { GCNDKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Nơi cấp | Dia chỉ tru sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Ly do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Lề Thị Phuorng Thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lề Quang Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lề Minh Trị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Quốc Binh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lê Minh Châu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC |  | Chü tich H円QT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty Cồ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ |  | Phó Chủ tịch HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Le \& Partners |  | Chủ tich HĐTV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Đầu tu Bảo Đạt |  | Tổng Giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty Cồ phần Đia ốc Sài Gòn KL |  | Chü tich HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO |  | Thành viề HĐQT |  |  |  |  | 19/06/2020 |  |  |
| 10 | Trần Phưong Ngọc Thảo |  | Thành viề $\mathrm{HĐQ}$ T |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | ĐHĐCĐ bồ nhiệm |
|  | Trần Phưong Binh |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Cao Thị Ngọc Dung |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Đặng Tât Dũng |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Đặng Trần Vinh |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Đặng Trần Vian |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Trần Phuong Ngocc Giao |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịh chưng khoản (nếu | Chức vụ tại công ty (nểu cơ) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sủ chính $/$ Dịa chî liên hệ | Thời diểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là nguời có liên quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Trần Phuong Ngọ Hà |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người cól liên quan |
| 11 | Tiêu Yễn Trinh |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | ĐH円C® bồ nhiệm |
|  | Tiêu Tuân Ca |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Huỳnh Xuân Phấn |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn Hoàng Giang |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Ngườ có liên quan |
|  | Nguyễ Tiêuu Minh Khuê |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn Lưong Nghị |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liền quan |
|  | Tiêu Anh Tuấn |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Tiêu Anh Toàn |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Nguời có liên quan |
|  | Công ty Có phần Kết Nối Nhân Tài |  |  |  |  |  |  | 10/06/2020 |  | Nguời có liên quan |
| 12 | Robert Alan Willett (**) |  | Thành viên HDQT Member of Board |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | DHÐCD miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân |
|  | Ronald Willett(**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Nguời có liên quan |
|  | May Willett (**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Nguời có liên quan |
|  | Susan Willett (**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Người có liên quan |
|  | Michelle Willett (**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Ngrời có liên quan |
|  | Nicola Willett(**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Ngườ có liên quan |
|  | Christine Willett (**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Người có liên quan |
|  | Carol Willett (**) |  |  |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Ngrời có liên quan |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao diech chứng khoản (nểu <br> ć) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD/ } \\ & \text { Hộ chiêu/ } \\ & \text { GCNDKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Noi cấp | Điaa chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Thồi điểm bắt đầu là người cá liên quan | Thời điểm không còn là người có liê̂n quan | Ly do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Công ty Cồ phần Đầu tư Thế giới fi động/Mobile Worid LLC, Vietnam (**) |  | Thành viên Hội <br> đồng quản <br> tri!/Member of <br> Board |  |  |  |  |  | 28/05/2020 | Ngurời có liên quan |
| 13 | Tặng Ngọc Thảo |  | Giám đốc công ty con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bặng Ngọc Chi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dinh Thị Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lâm Thị Ngọ Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pạng Ngọc Lâm An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dặng Ngọc Lâm Khang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dặng Thị Huệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dăng Thị Cúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pạng Thị Lài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ |  | Giam đốc |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lê Anh Thơ |  | Giám đốc công ty con |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | HDQT bổ nhiệm |
|  | Lê Văn Tho |  |  |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Trà̀ Kim Anh |  |  |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn Binh Minh |  |  |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Ngrừi có liên quan |
|  | Nguyễn An Nhiên |  |  |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Người có liên quan |
|  | Nguyễn An Nhu |  |  |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Người cól liên quan |
|  | Công TNHH Một thành viên Ky nguyên Khách hàng |  | Giám đốc |  |  |  |  | 19/02/2020 |  | Người có liên quan |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài kloản giao dic̣h chứng kloản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD $/$ Hộ chiếuf GCNDKKD | Ngà cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Thời điềm bắt đầu là người có liên quan | Thời điển không còn là người có liên quan | Lý do |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Trần Đại Tri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đỗ Thị Hà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngoc Vũ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngọc Hà My |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cao Ngocc Anh Khôi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Đại Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Thị Thu Hằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Tràn |  | Giám đốc khối |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Ngoc Liễn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phùng Thị Toàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lường Thị Phựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Ngoc Thanh Vinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Anh Duy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Đlúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọ Vân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Tuờng Vân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phan Nguyễn Hoài Anh |  | Quyền Giám đốc khối |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phan Thị Quỳnh Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyễn Anh Hùng |  | Giám đốc khối |  |  |  |  |  |  |  |




| St | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tąi công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là nguời có liền quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lýdo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Vguyễn Thị Diễm Trang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dương Diễm Quỳnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durong Quang Hung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durong Trúc Lam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dương Thị Thanh Phurng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dương Thị Phương Noga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dưong Quang Tâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dương Thị Phưong Hà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*): Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành $(* *)$ : Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oi nhân: <br> BCKNN <br> GDCK TPHCM <br> un Thur ký <br> ưu $V$ ăn thư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CÔNG TY CỎ PHÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2020-Mục VI)


| Stt | Tên tổ chưc/cả nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD } \\ & \text { Hộ chiêul/ } \\ & \text { GCNĐKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Dịa chi liễn hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Cao Ngọc Vũ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Vàng bạc đả quý Phú Nhuận |  | Chủ tich HDQT |  |  |  |  | 169,559 | 0.0753\% |  |
|  | Cồng ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |  | Chủ tich HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công TNHH Một thành viền Kỷ nguyên Khách hàng |  | Thành viên HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Sài Gòn Food |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 2 | Lể Trí Thông |  | pro cru uicn HDQT kiêm |  |  |  |  | 426,666 | 0.1895\% |  |
|  | Lê Văn Tri |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Diêp Thúy Kiều |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Khánh Linh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Trí Khäi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Tuệ Thư |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Diệp Kiều Trang |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Vàng bạc đạ quý Phú Nhuận |  | Tổng Giám đốc |  |  |  |  | 169,559 | 0.0753\% |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ |  | Thảnh viên HDTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công TNHH Một thành viên Ky̆ nguyên Khách hàng |  | Thành viề HDTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 3 | Phạm Vũ Thanh Giang (**) |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 199,000 | 0.0884\% |  |
|  | Phạm Đông My̆ (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Võ Thị Mỹ Trang (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 0.0000\% |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Địa chỉ trụ sở chính Dịa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Vô Nguyễn Đăng Triều (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Võ Phạm Đăng Trinh (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Võ Phạm Hạh Nhi (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Pham Vũ Hoàng San (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng |  | Chủ tich HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 4 | Nguyễn Tuấn Hài |  | Thành viễ HDQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Văn Phát |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Thục Đức |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đỗ Thị Minh Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Minh Nhật |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Tuấn Phương |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Hai Yến |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP ¢ầu tư Alphanam |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH Sơn Kansai Alphanam |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Liên doanh Alpec |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Đầu tư Công viền Văn hóa Thể thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Dia ốc Alpha nam |  |  |  |  |  |  | ${ }^{0}$ | 0.0000\% |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoán giao dịch chưng khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu cơ) | CMND/ CCCD/ Hị̂ chiếu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | Li Hữu Hạnh |  | Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con, Chü tịch công ty con |  |  |  |  | 2,416,266 | 1.0733\% |  |
|  | LiVăn Sen |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | N E ¢0 T Tị̣ Quyên |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Eiong Thị Thu Thúy |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lehữu Anh Duy |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LêThúy Phươg Uyên |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LUVăn Hiệp |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LUThị Ngoc Hão |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LiThị Ngọc Hiền |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LêHữu Huấn |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LuThị Hồng |  |  |  |  |  |  | 5 | 0.0000\% |  |
|  | LiNgọc Hường |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LiNgọc Hội |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | LiHữu Huy |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cöng ty TNHH Một thành viên Gaiam định PNJ |  | Chú tich Công ty |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cồng ty NHH Mợt thành viên Chế tác và Kinh doanh trang súc PNJ |  | Thành viên HĐTV kiêm TGD |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 6 | Plạm Thị My̆ Hạnh (**) |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 1,293,903 | 0.5748\% |  |


| stt $^{\text {St }}$ | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nểu <br> có) | Chức vụ tąi công ty (nếu có) | CMND/ CCCD $/$ <br> Hộ chiếul GCNĐKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dia chỉ trụ sở chính $/$ Địa chì liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Phạm Ngọc Lan (**) |  |  |  |  |  |  | 20,888 | 0.0093\% |  |
|  | Tô Thị Tháo (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Gaubert Pierre Maurice Gaston $(* *)$ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Phạm Thị Minh Phúc (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH MTV Thờ trang CAO |  | Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 7 | Đặng Thị Lài |  | Thành viên HDQT, Giám đốc vận hành kiềm Giám đốc khối |  |  |  |  | 1,285,542 | 0.5710\% |  |
|  | Đặng Ngoç Chi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Dinh Thi Hoa |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Trần Quang Minh |  |  |  |  |  |  | 80,980 | 0.0360\% |  |
|  | Trần Hoàng Tú Linh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Trần Quang Mẫn |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Thị Huệ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Thị Cúc |  |  |  |  |  |  | 64,993 | 0.0289\% |  |
|  | Dặng Ngọc Thảo |  |  |  |  |  |  | 185,564 | 0.0824\% |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Chể tác và Kinh doanh Trang sức PNJ |  | Thành viên HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 8 | Huỳnh Thị Xuân Liên |  | Thành viên $\mathrm{H} \ddagger \mathrm{Q}$ T |  |  |  |  | 12,000 | 0.0053\% |  |
|  | Huỳnh Mão |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |


| Stt | Tên tổ chứccá nhân | Số tài khoản giao dịch chúng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Só cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Đào Thị Xuân |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Việt Hùng | . |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Hoàng Bȧo Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huỳnh Kim Ngân |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huỳnh Thị Xuân Hưong |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huyỳnh Thị Xuân Linh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huỳnh Kim Hân |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công TNHH Một thành viền Kỳ nguyên Khách hàng |  | Chü tich HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH MTV Thời trang CAO |  | Chư tich HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 9 | Lê Quang Phúc |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 43,000 | 0.0191\% |  |
|  | Lêe Quang Tri |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Thị Liê̂n |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Châu Thị Ngọc Hương |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Minh Huy |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lể Hạnh Nguyên |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Thị Phương Thao |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Quang Lộc |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Minh Trị |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Quốc Binh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |


| Stt | Tền tổ chứr/cá nhân | Sốtài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | $\begin{aligned} & \text { CMND/ CCCD/ } \\ & \text { Hệ chiêu/ } \\ & \text { GCNDKKD } \end{aligned}$ | Ngày cấp | Nooi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỹ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Lê Minh Châu |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Tur vấn Quản lý BDSC |  | Chü tich HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phà̀n Bất động sản Phát Đạt |  | Thành viên HĐQ |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ |  | Phó Chủ tich HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH Le \& Partners |  | Chư tich HĐTV |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Đầu tu Bảo Đạt |  | Tồng Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Đia ốc Sài Gòn KL. |  | Chü tich HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 10 | Trần Phươg Ngọc Thảo |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 5,741,400 | 2.5503\% |  |
|  | Trần Phương Binh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cao Thị Ngoc Dung |  |  |  |  |  |  | 20,326,418 | 9.0290\% |  |
|  | Đặng Tất Dũng |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Trần Vinh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Dặng Trần Vian |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Trần Phương Ngọc Giao |  |  |  |  |  |  | 7,250,861 | 3.2208\% |  |
|  | Trần Phương Ngọc Hà |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 11 | Tiêu Yến Trinh |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Tiêu Tuấn Ca |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huỳnh Xuân Phấn |  |  |  |  |  |  | 0 | 00000\% |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dieh chứng khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD $/$ Hộ chiếu/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Đia chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Nguyễn Hoàng Giang |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Tiêu Minh Khuê |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyền L ương Nghị |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Tiêu Anh Tuấn |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Tiêu Anh Toàn |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 12 | Robert Alan Willett (**) |  | Thành viền HĐQT Member of Board |  |  |  |  | 400,000 | 0.1777\% |  |
|  | Ronald Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | May Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Susan Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Michelle Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nicola Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Christine Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Carol Willett (**) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty Cổ phần Đầu tư Thé giới đi dộng/Mobile World LLLC, Vietnam (**) |  | Thành viên Hộ dồng quaan tri/Member of Board |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 13 | Bặng Ngọc Thảo |  | $\begin{aligned} & \text { Giàm dổc công ty } \\ & \text { con } \end{aligned}$ |  |  |  |  | 185,564 | 0.0824\% |  |
|  | Đặng Ngoc Chi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đinh Thị Hoa |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |


| Stt | Tên tố chức/cá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | CMND/ CCCD/ $/ 2$ Hộ chiêul GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính/ Dịa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Lâm Thị Ngocc Mỹ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Ngọc Lâm An |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Ngoç Lâm Khang |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đặng Thị Huệ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đọ̆ng Thị Cúc |  |  |  |  |  |  | 64,993 | 0.0289\% |  |
|  | Dặng Thị Lài |  |  |  |  |  |  | 1,285,542 | 0.5710\% |  |
|  | Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ |  | Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 14 | Lê Anh Thơ |  | Giám đốc công ty con |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lề Văn Thơ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Trần Kim Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Binh Minh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn An Nhiên |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn An Nhur |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng |  | Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH MTV Thòi trang CAO |  | Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| II. Gİ̇M DÓC KHȮI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dào Trung Kiên |  | Giám đốc khối |  |  |  |  | 195,333 | 0.0868\% |  |
|  | Đào Anh Dũng |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Phạm Thị Loan |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |


| Stt | Tên tổ chứceá nhân | Số tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại cồng ty ( $\mathbf{n e ̂ ́ u}$ cỏ) | CMND/ CCCD/ Hộ chiều/ GCNDKKD | Ngày cấp | Noi cấp | Dịa chỉ trụ sở chính Dịa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Lê Nữ Tùng Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đào Lê Minh Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đào Châu Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đào Anh Cường |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Công ty TNHH Kiền Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 2 | Nguyễn Hoàng Châu |  | Giám đốc khối |  |  |  |  | 160,086 | 0.0711\% |  |
|  | Nguyễn Hoàng Minh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Huỳnh Ngọc Lụu |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Hài Anh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Thiện Nhân |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Hoàng Phưong Linh |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Huỳnh Hoa |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Minh Tri |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 3 | Trần Thị Thu Hà |  | Giám đốc khối |  |  |  |  | 425,354 | 0.1889\% |  |
|  | Trần Đại Tri |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Đỗ Thị Hài |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cao Ngọc Vũ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cao Ngọc Hà My |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Cao Ngocc Anh Khôi |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |


| 砏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{aligned} & \circ 0 \\ & \stackrel{0}{\circ} \\ & 0 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \circ 8 \\ & 88 \\ & 8 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ô } \\ & \text { in } \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { O} \\ & \stackrel{\circ}{8} \\ & 8 . \\ & \hline . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \circ 0 \\ & \stackrel{8}{8} \\ & \stackrel{8}{6} \\ & \hline . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \circ 0 \\ & \stackrel{0}{8} \\ & 0 \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \circ \circ \\ & \stackrel{\circ}{\circ} \\ & 8 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \stackrel{\circ}{0} \\ & \text { B } \\ & 8 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { B0 } \\ & 00 \\ & 0 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0 . \\ & 8.8 \\ & 8 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \stackrel{\circ}{\circ} \\ & \text { ᄋ } \\ & 0 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \stackrel{\circ}{0} \\ & \stackrel{1}{0} \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 00 \\ & \stackrel{0}{8} \\ & 8 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { ®̀ } \\ & \text { 人̀ } \\ & \text { 人 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 80 \\ & 80 \\ & 8 . \\ & 0 . \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \stackrel{\circ}{0} \\ & \stackrel{8}{0} \\ & 0 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \circ \stackrel{\circ}{\circ} \\ & \stackrel{8}{8} \\ & \hline . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \stackrel{0}{\circ} \\ & \stackrel{8}{8} \\ & \stackrel{8}{8} \end{aligned}$ | $\circ$ <br> 8 <br> 8 <br> 8 <br> 0 |
|  | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\begin{aligned} & \text { ®o } \\ & \text { त్ } \\ & \text { än } \end{aligned}$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0 | － | $\bigcirc$ | $\begin{aligned} & \text { Non } \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{\mathrm{N}} \end{aligned}$ | － | $\bigcirc$ | $\begin{aligned} & 8 \\ & 8 \\ & \text { os } \\ & \text { No } \end{aligned}$ | － | $\begin{aligned} & \text { \% } \\ & \infty \\ & = \end{aligned}$ | － | － | － | O | $\bigcirc$ |


| $\begin{aligned} & \text { 彩 } \\ & \frac{5}{4} \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 缶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { 霅 } \\ & \stackrel{1}{5} \\ & \stackrel{3}{5} \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |
| $\square$ |  |  | $\pm$ |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  | $\bigcirc$ |  |  |  |  |  |


| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Số tài khoản giao dich chứng khoản (nếu <br> có) | Chức vụ tại công ty ( $\mathrm{mếu}$ có) | CMND/ CCCD/ Hộ chiếul GCNDKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chi liền hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lę̂ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*) | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Nguyễn Vũ Ngọc Mai |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| III. BAN KIEM SOÁt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thành Dư |  | Truởng BKS |  |  |  |  | 41,533 | 0.0184\% |  |
|  | Nguyễn Văn Sót |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Võ Thị Đạo |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lâm Thị Huơng |  |  |  |  |  |  | 17,800 | 0.0079\% |  |
|  | Nguyễn Lầm Ngọc Diệp |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Hữu Lâm |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Đinh Thờ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Thị Ngà |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 2 | Lê Anh Đức |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 1,600 | 0.0007\% |  |
|  | Lê Anh Dũng |  |  |  |  |  |  | 70,565 | 0.0313\% |  |
|  | Truơng Thị Thông |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Nguyễn Phưng Du |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Nguyễn Minh Châu |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Nguyễn Nam Trân |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Anh Vũ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
|  | Lê Anh Nhụt |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.0000\% |  |
| 3 | Nguyễn Ngọc Huệ |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 70,203 | 0.0312\% |  |




