# Phụ lục V <br> BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tur số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ truoơng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHÀ̀N SỮA QUỐC TẾ
Số: 001/BC-IDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm2024

## BÁO CÁO <br> TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

## Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chúng Khoán Hà Nội
- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SŨA QUỐC TẾ
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại $:(+84) 2433811081 \quad$ Fax: (+84) 2433811082
- Email : suaquocte@idp.vn
- Vốn điều lệ : 613.504.720.000 đồng (Bằng chũ:: Sáu trăm mười ba tỷ năm trăm lẻ bốn triệu bảy trăm hai murơi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : IDP
- Mô hình quản trị công ty: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")

Thông tin về các cuộc họp và Nghị 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 | Ngày | Nội dung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 001/2023/NQ-ĐHĐCĐ.IDP | 14/04/2023 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung: <br> - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025. <br> - Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. <br> - Báo cáo kết quả hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. <br> - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023. <br> - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. |


|  |  |  | - Lụa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. <br> - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. <br> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <br> - Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. <br> - Điều chỉnh quy mô dụ̀ án, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương. <br> - Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023. <br> - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <br> - Bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025. <br> - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. <br> - Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | 002/2023/NQ.ĐНĐСĐ.IDP | 14/08/2023 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: <br> - Thông qua điều chỉnh dụ́ án đầu tư Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp lần đầu ngày 24/01/2022 bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương. |

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

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

| Stt | Thành viên HĐQT | $\begin{aligned} & \text { Chức vụ (thành viên } \\ & \text { HĐQT độc lập, TVHĐQT } \\ & \text { không điêu hành) } \end{aligned}$ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Ngày bổ nhiệm | $\begin{aligned} & \text { Ngày miễn } \\ & \text { nhiệm } \end{aligned}$ |
| 1 | Ông Tô Hải | Chủ tịch HĐQT | 08/2020 |  |
| 2 | Bà Đặng Phạm Minh Loan | Thành viên HĐQT | 08/2020 |  |
| 3 | Ông Đinh Quang Hoàn | Thành viên HĐQT | 04/2020 |  |
| 4 | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Thành viên HĐQT | 06/2021 |  |
| 5 | Ông Đoàn Hữu Nguyên | Thành viên HĐQT | 06/2021 |  |
| 6 | Bà Trần Thu Trang | Thành viên HĐQT | 04/2023 |  |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp <br> HĐQT tham dụ̣ | Tỷ lệ tham <br> dụ̣ họp | Lý do không <br> tham dụ̣ họp |
| :---: | :--- | :---: | ---: | ---: |
| 1 | Ông Tô Hải | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Bà Đặng Phạm Minh Loan | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Ông Đinh Quang Hoàn | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 4 | Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 5 | Ông Đoàn Hữu Nguyên | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |
| 6 | Bà Trần Thu Trang | $14 / 14$ | $100 \%$ |  |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng Giám Đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, ... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, ... trong toàn IDP;
- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám Đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của $\mathrm{ĐH} С Ð, ~ H Đ Q T$.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của $\mathrm{H} Đ Q T$.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị̣:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết <br> định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ <br> thông qua |
| :---: | :---: | :---: | :--- | :---: |
| 1 | $001.2023 /$ NQ-HĐQT.IDP | $17 / 02 / 2023$ | Thông qua việc chốt danh sách <br> tham dự ĐHĐCĐ của Công Ty <br> Cố Phần Sữa Quốc Tế | $100 \%$ |
| 2 | $002.2023 /$ NQ-HĐQT.IDP | $15 / 03 / 2023$ | Thông qua Phương án kinh <br> doanh, việc vay vốn, thế chấp tài <br> sản và ký các hợp đồng giao dịch <br> tại Ngân hàng TMCP Công <br> thương Việt Nam - Chi nhánh <br> TP.HCM | $100 \%$ |
| 3 | $003 / 2023 /$ NQ.HĐQT.IDP | $04 / 05 / 2023$ | Về ngày đăng ký cuối cùng thực <br> hiện quyền cho cố đông hiệnn hữu <br> nhận cố tức đọt 2 năm 2022 | $100 \%$ |
| 4 | $004 / 2023 /$ ND-HĐQT.IDP | $17 / 05 / 2023$ | Thông qua việc giải thể Công ty <br> Cổ phần Đầu tư Green Light | $100 \%$ |
| 5 | $005.2023 /$ NQ.HĐQT.IDP | $15 / 06 / 2023$ | Về việc triển khai Phương án <br> chào bán cổ phiếu riêng lẻ | $100 \%$ |
| 6 | $006.2023 /$ NQ.HĐQT.IDP | $15 / 06 / 2023$ | Về việc thông qua hồ sơ phát <br> hành cố phiếu riêng lẻ | $100 \%$ |


| 7 | 007.2023/NQ.HĐQT.IDP | 26/06/2023 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thụcc hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 100\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | 008/2023/NQ-HĐQT.IDP | 27/06/2023 | Thông qua việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại Công ty PT PRODUK SUSU INTERNATIONAL | 100\% |
| 9 | 009/2023/NQ-HĐQT.IDP | 04/07/2023 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế để thục hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Thông qua điều chỉnh dụ̣ án đầu tư Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657626673 cấp lần đầu ngày $24 / 01 / 2022$ bởi Ban Quản lý các KCN Bình Dương | 100\% |
| 10 | 010/2023/NQ-HĐQT.IDP | 20/07/2023 | Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề căn cứ theo Nghị quyết 009/2023/NQ-HĐQT.IDP ngày 04/07/2023 | 100\% |
| 11 | 011/2023/NQ-HĐQT.IDP | 29/08/2023 | Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế <br> Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thục tế chào bán riêng lẻ <br> Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế | 100\% |
| 12 | 012/2023/NQ-HĐQT.IDP | 20/11/2023 | Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bến Nghé <br> Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 100\% |
| 13 | 013/2023/NQ-HĐQT.IDP | 21/11/2023 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lưa chọn cho người lao động (chương trình ESOP) | 100\% |
| 14 | 014/2023/NQ-HĐQT.IDP | 28/11/2023 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế để thụcc hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. | 100\% |


|  |  | Nội dung thực hiện việc lấy ý <br> kiến cổ đông: Điểu chỉnh địa chỉ <br> trụ sở chính của Công ty. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

## III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là <br> thành viên BKS | Trình độ chuyên <br> môn |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | Trưởng ban | $01 / 2022$ | Đại học |
| 2 | Bà Tôn Minh Phương | Kiểm soát viên | $08 / 2020$ | Đại học |
| 3 | Bà Mai Thị Thanh Trang | Kiểm soát viên | $04 / 2023$ | Đại học |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS <br> Số buổi họp <br> tham dự | Tỷ lệ tham <br> dự họp | Tỷ̉ lệ <br> biểu <br> quyết | Lý do không <br> tham dụ họp |  |
| :---: | :--- | :---: | ---: | ---: | ---: |
| 1 | Bà Hoàng Ngọc Triều Dương | 2 | $100 \%$ | $100 \%$ |  |
| 2 | Bà Tôn Minh Phương | 2 | $100 \%$ | $100 \%$ |  |
| 3 | Bà Mai Thị Thanh Trang | 2 | $100 \%$ | $100 \%$ |  |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng của công ty.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

4. Sụ̣ phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
- BKS cũng đã nhận được sụ̣ hỗ trợ đầy đủ từ HĐQT về các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty do vậy BKS luôn bám sát kịp thời các thông tin trong quá trình thụ̣c hiện nhiệm vụ;

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

## IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều <br> hành | Ngày <br> tháng năm <br> sinh | Trình độ chuyên <br> môn | Ngày bổ nhiệm/miễn <br> nhiệm thành viên <br> Ban điều hành |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Đặng Phạm Minh Loan <br> 2 Chu Hải Yến | $18 / 03 / 1977$ | Thạc sỹ Quản trị <br> Kinh doanh | $11 / 2014$ |
| 3 | Phan Văn Thắng | $02 / 08 / 1978$ | Cử nhân | $06 / 2020$ |

## V. Kế toán trương

| Họ và tên | Ngày tháng <br> năm sinh | Trình độ chuyên môn <br> nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ <br> miễn nhiệm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ông Phan Văn Thắng | $02 / 08 / 1978$ | Cử nhân | $05 / 2016$ |

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học về quản lý theo quy định về quản trị công ty.
VII. Danh sách về nguời có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân |  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH**, ngày cấp, noi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là nguời có liên quan | Thò̀i điểm không còn là nguò̀i có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tô Hải |  | Chủ tịch HĐQT | , |  | 08/2020 |  | Đưọ̣c bầu làm CT HĐQT | Nguời nội bộ |
| 1.1 | Trưong Nguyễn Thiên Kim |  |  | N |  |  |  |  | Vọ |
| 1.2 | Tô Lâm |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.3 | Tô An |  |  |  |  |  |  |  | Con |
| 1.4 | Tô Hữu Định |  |  |  |  |  |  |  | Bố ruột |
| 1.5 | Trần Thị Lan |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ ruột |
| 1.6 | Tô Thị Lan Hưong |  |  |  |  |  |  |  | Chị |




| 3 | Đặng Phạm <br> Minh Loan | $\begin{aligned} & \text { Thành } \\ & \text { viên } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ | 06/2020 | Được bầu làm TV HĐQT | Người nội bộ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3.1 | $\begin{aligned} & \text { Đặng Thiệu } \\ & \text { Đĩnh } \end{aligned}$ |  |  |  | Bố ruột |
| 3.2 | Phạm Thị Giang |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { Mẹ ruột (đã } \\ & \text { mất) } \end{aligned}$ |
| 3.3 | Nguyễn Danh Quang |  |  |  | Chồng |
| 3.4 | Nguyễn Danh Hoàng |  |  |  | Con |
| 3.5 | $\begin{aligned} & \text { Nguyễn } \\ & \text { Đặng Hoàng } \\ & \text { Loan } \end{aligned}$ |  |  |  | Con |
| 3.6 | Đặng Nam Bình Long |  |  |  | anh ruột |
| 3.7 | Công ty <br> TNHH Quỹ <br> Happy Lof Schools |  |  |  | Bà Đặng Phạm Minh Loan làm Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám |


|  | $\begin{aligned} & \text { on } \\ & \stackrel{\circ}{\circ} \mathrm{E} \end{aligned}$ | ¢ |  | ¢ |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 蒠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |






| 7.3 | Nguyễn Hoàng Vũ |  |  |  |  | Con đẻ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Tôn Minh Phuơngg | TV BKS |  | 08/2020 | $\begin{gathered} \text { Đuợc } \\ \text { bầu làm } \\ \text { TVKS } \end{gathered}$ | Nguò̀i nội bộ |
| 8.1 | Tôn Thành Tài |  |  |  |  | Bố đẻ |
| 8.2 | Trà̀n Thị Dy |  |  |  |  | Mẹ đẻ |
| 8.3 | $\begin{gathered} \text { Tôn Thị Tú } \\ \text { Anh } \end{gathered}$ |  |  |  |  | Chị ruột |
| 9 | Mai Thị Thanh Trang | Thành viên Ban Kiểm soát |  | $\begin{gathered} 14 / 04 / 20 \\ 23 \end{gathered}$ | Đượ <br> nhiệm <br> làm <br> thành <br> viên <br> BKS | Nguời nội bộ |
| 9.1 | Mai Văn Phuớc |  |  |  |  | Bố đẻ |
| 9.2 | Nguyễn Thị Thanh Mai |  |  |  |  | Mẹ đẻ |
| 9.3 | $\begin{gathered} \text { Trần Hải } \\ \text { Nam } \\ \hline \end{gathered}$ |  |  |  |  | Con đẻ |
| 9.4 | Trần Mai Hải Anh |  |  |  |  | Con đẻ |


| 9.5 | Mai Văn Tuấn |  | - -......nnonnon |  |  | Em ruột |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.6 | Mai Thúy Ái |  |  |  |  | Em dâu |
| 10 | $\begin{aligned} & \text { Chu Hải } \\ & \text { Yê̂n } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline \text { Phó } \\ & \text { TGĐ } \end{aligned}$ |  |  | Đự̛̣ bầu làm PTGD | Ngưò̀i nội bộ |
| 10.1 | $\begin{aligned} & \hline \text { Trần Văn } \\ & \text { Ngọc } \end{aligned}$ |  |  |  |  | Chồng |
| 10.2 | Trần Ngọc Khôi Nguyên |  |  |  |  | con |
| 10.3 | Trần Ngọc Yến Linh |  |  |  |  | con |
| 10.4 | Chu Quang Chất |  |  |  |  | bố đè |
| 10.5 | Lê Thị Hải |  |  |  |  | Mẹ đẻ |
| 11 | Phan Văn Thắng | Giám đốc tài chính kiêm Kế toán truởng |  | 05/2016 | Được bầu làm GĐTC/ KTT | Nguời nội bộ |
| 11.1 | $\begin{aligned} & \text { Phạm Thị } \\ & \text { Dịu } \end{aligned}$ |  |  |  |  | Vọ |


| 11.2 | Phan Ngọc <br> Hà Thy |  |  | Không có |  |  | Con |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11.3 | Phan Đức <br> Duy |  |  | Không có |  |  |  |  |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chí̛ng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đ̛t̛ơng (đối với tổ chức).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên $\mathrm{H} Ð \mathrm{Q}$, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên $\mathrm{HĐQT}$, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có
VIII. Giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ và nguời liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vu tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Tô Hải |  | Chủ tịch HĐQT |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.1 | Trưong <br> Nguyễn <br> Thiên Kim |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.2 | Tô Lâm |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.3 | Tô An |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.4 | Tô Hữu Định |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.5 | Trần Thị Lan |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |
| 1.6 | Tô Thị Lan Hưong |  |  |  |  | 0 | 0\% |  |




|  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $\circ \circ$ | $8 \circ$ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






|  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 兵 } \\ & \text { 品 } \\ & \text { 荡 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $a$ | $\bar{\sigma}$ | N | ๕ | す | ～ | $\stackrel{\square}{\circ}$ | $\bigcirc$ | $\stackrel{\square}{0}$ | Ň | 饣 | $\stackrel{+}{\circ}$ |


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

| Stt | Nguời thực hiện giao dịch | Quan hệ vói người nội bộ | Số cổ phiếu sỏ hữu đầu kỳ |  | Số cổ phiếu sỏ̉ hữu cuối kỳ |  | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Số cổ <br> phiếu | Tỷ lệ <br> (\%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ <br> (\%) |  |
| 1 | Phan Văn Thắng | Người nội bộ | 334.498 | 0,57 | 157.998 | 0,25 | Bán |
| 2 | Chu Hải Yến | Nguời nội bộ | 5.000 | 0,01 | 0 | 0 | Bán |
| 3 | Đinh $\quad$ Quang Hoàn | Người nội bộ | 0 | 0 | 1.500 .000 | 2,44 | Mua |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

## bor

CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TR!

## Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu PC, KT;

00 (kגy's ghirõ ho tên và đóng dáu) CÔNG TY CÔPHÂMN


TÔ HẢI

