| STT | HOP \& TÊN | TÀI KHOȦN GIAO DI!CH CHỨNG KHOAN | CHỨC VỤ/ QUAN HE <br> TAI CÖNG TY | CMID HO CHIEU | NGÀY CÁP | NƠ' CÅP | Đila CHİ | Mối lièn hệ với thành viên chú chốt | SÓcó PHIÉU SỜ HỮU HIETN NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Trương Thị Minh Nguyệt | - |  |  | 6:62005 | CA. TP.HCM |  | Con | - |
| 4 | Trưong Minh Rong | - |  |  | 1055:1997 | CA TPHCM |  | Em | - |
| 5 | Trưong Thị Thus | - |  |  | 20442006 | CA TPHCM |  | Em | - |
| 6 | Trương Minh Đức | - |  |  | 30:9:1997 | CA TPHCM |  | Em |  |
| 7 | Trưong Minh Đô | - |  |  | 16:12:2001 | CA TPHCM |  | Em | 7.590 |
| V | LÊ THI KHANH XƯƠNG | - | UV.HĐQT |  | 68/2008 | CA.TPHCM |  |  | 442.236 |
| 1 | Lê Minh Tuyên | - |  |  | 9:12:1978 | CA. Bên Tre |  | Anh | - |
| 2 | Lê Thị Hà | - |  |  | 11/7/2005 | CA TPHCM |  | Chi | - |
| 3 | Lê Minh Triều | - |  |  | 13:12:2005 | CA TPHCM |  | Anh | " |
| 4 | Lê Thuân Phong | - |  |  | 30:6:1978 | CA. Bên Tre |  | Anh | - |
| 5 | Lê Thị Minh Gương | - |  |  | 15:6:1998 | CA. Bên Tre |  | Chị | - |
| 6 | Ngö Tüng Chinh | - |  |  | 19/6:1998 | CA TPHCM |  | Chồng |  |
| 7 | Ngó Trường Giang | - |  |  | 15/12:2003 | CA TPHCM |  | Con |  |

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỌI BỌ/NGUỜI PHU TRÁCH CÔNG BÓ THÔNG TIN VÀ NGUOỜ CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CÓ PHÂN DÁU TU'- KINH DOANH NHA DÉN NGÀY 30/6/2014
(đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014)

| STT | HỌ \& TÊN | TA I KHOAN GIAO DICH CHỨNG KHOÁN | CHỨC vụ/ QUAN HE゙ TAI CÖNG TY | CMND/ <br> HO CHIÉU | NGAY CAP | NO'I CÁP | Đ! A CHI | Mối liên hệ vởi thành việ chủ chốt | SO 00 PHIÉU SỜ HỮU HIER NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | NGUYẼN THU̇C QUANG | - | $\mathrm{CHǓ̀} \mathrm{TICH}$ HDQT |  | 2/6/2002 | CA.Tp.HCM |  |  | 476.523 |
| 1 | Nguyê̄n Thúc Thâm | - |  |  | 30552000 | CA.Tp.HCM |  | Cha | - |
| 2 | Nguyễn Thúc Bọi Hoàn | - |  |  | 20661995 | CA.Tp.HCM |  | Chị | - |
| 3 | Nguyē̃n Thúc Hoảng | - |  |  | 20:11/1995 | CA.Tp.HCM |  | Anh | - |
| 4 | Nguyễn Thúc Bội Huyên | - |  |  | 5/6:1995 | CA.Tp.HCM |  | Em | - |
| 5 | Nguyễn Thúc Bội Châu | - |  |  | 20:111995 | CATp.HCM |  | Em | - |
| 6 | Nguyễn Thúc Bọi Huyền | - |  |  | 201111995 | CATp.HCM |  | Em |  |
| 7 | Nguyễn Thúc Bọi Anh | - |  |  | \|201111995 | CA.Tp.HCM |  | Em | 1.935 |


| STT | HǪ \& TÊN | TÀI KHOȦN GIAO DICH CHỨNG KHOAN | CHÚC VUS QUAN HE TAI CONG TY | $\begin{gathered} \text { CMND } \\ \text { HO人 CHIEU } \end{gathered}$ | NGAY CAP | NOI CAP | Đİ CHI | Mối liên hệ vớr thành viên chù chốt | SÓ CÓ PHIEU SỜ HỮU HIẸN NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8 | Nguyễn Thúc Bội Ngọc | - |  |  | 20:1]/1995 | CATp.HCM |  | Em | - |
| 9 | Lé Thị Nga | - |  |  | 30:12:1997 | CATp.HCM |  | Vợ | - |
| 10 | Nguyën Thúc Hào | - |  |  | $515 / 2006$ | CATp.HCM |  | Con | - |
|  |  |  | P.TGE NGƯỜ |  |  |  |  |  | - |
| II | NGUYẼN BÁ ĐAl | - | CBTT |  | 20/12/2012 | CA.TPHCM |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Bá Hân | - |  |  | 13:122004 | CA TPHCM |  | Em | - |
| 2 | Nguyễn Bá Nguyên | - |  |  | 2:2/1996 | CA. Khanh Hóa |  | Em | - |
| 3 | Nguyễn Bá Thái Hà | - |  |  | 29:5:1996 | CA. Khanh Hóa |  | Em | - |
| 4 | Nguyễn Bá Diệu Minh | - |  |  | 25:1]:2008 | CA TPHCM |  | Em | - |
| 5 | Hoàng Thị Anh | - |  |  | 26:09:2008 | CA TPHCM |  | Vợ | - |
| 6 | Nguyễn Hoảng Minh Eat | - |  |  | 26:5/2009 | CA TPHCM |  | Con | 1.000 |
| 7 | Nguyền Hoàng Minh Anh | - |  |  | 17:5/2005 | CA TPHCM |  | Con | - |
| III | TRU'ONG MINH THUAN | 068C199999 | $\begin{aligned} & \text { TGĐ - UV } \\ & \text { HĐQT } \end{aligned}$ |  | 12/12/2012 | CA.TPHCM |  |  | 642.149 |
| 1 | Lê Thị Tråm Anh | - |  |  | 25/3/2003 | CA TPHCM |  | Voy | 642.149 |
| 2 | Trương Minh Đat | - |  |  | 25/3/2003 | CATP.HCM |  | Con | 195.300 |


| STT | HOP \& TÊN | TÀI KHOȦN GIAO DICCH CHỨNG KHOAN | CHỨC VỤ QUAN HẸ TAI CÓNG TY | CMND <br> HÓ CHIEU | NGAY CAP | NƠI CAP | Đ! ${ }^{\text {C CHİ }}$ | Mối liên hê vói thành viên chù chốt | Só có PHIÉU SỜ HỮU HIEN NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| VI | LÊ TUÂN | - | UV.HĐQT |  | 18/7/2001 | CA. HÀ NỌl |  |  | - |
| 1 | Hà Phương Lê | - |  |  | 6112010 | CA.Hà Nội |  | Vo | - |
| VII | DU'ONG THANH THỦY | - | UV.HĐQT |  | 24/5/2008 | CA TPHCM |  |  | 711.462 |
| 1 | Nguyễn Vän Trung | - |  |  | 24/9:2002 | CA TPHCM |  | Chồng | - |
| 2 | Nguyễ Trung Tin | - |  |  | 27112/2001 | CA TPHCM |  | Con | - |
| VII | ĐOÀN HỮU CHİ | - | Phó TGE. Kế Toán Trương |  | 6/7/2004 | CA TPHCM |  |  | 19.516 |
| 1 | Nguyēen Thị Bich Thy | - |  |  | 1110/2006 | CA TPHCM |  | $V^{\prime}$ | 1.884 |
| 2 | Đoan Thị Như Yền | - |  |  | 13/3:1984 | CA TPHCM |  | Chị | 3.000 |
| 3 | Đoan Thị Hải Yến | - |  |  | 4/5:1994 | CA TPHCM |  | Em | 3.000 |
| 4 | Đoan Thị Kim Yên | - |  |  | 1613/1996 | CA TPHCM |  | Em | 3.000 |
| VIII | LÊ QUANG SƠN | - | TV.BKS |  | 9/7/2009 | CA TPHCM |  |  | 25.500 |
| 1 | Vō Thị Hơn | - |  |  | 21/8:2003 | CA TPHCM |  | Me |  |
| 2 | Vó Thị Ngoc Mai | - |  |  | 987:2009 | CA TPHCM |  | V ${ }_{\text {\% }}$ | - |


| STT | HỌ \& TÊN | TÀI KHOÀN GIAO D!̣CH CHỨNG KHOÁN | CHứC VU/ <br> QUAN HẸ <br> TAI CONG TY | CMND <br> 110 CHIE | NGAYCAP | NƠ' CAP | Đ! ${ }^{\text {CHI }}$ | Mối lièn hệ với thành viên chủ chốt | SO CO PHIEU SỜ HỮU HIẸN NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Lê Vō Mai Chi | - |  |  | 6662008 | CA TPHCM |  | Con |  |
| IX | PHAN THI HÓNG LIÊN | - | Trương Ban BKS |  | 9/8:2004 | CA.Dà Nẵng |  |  | 31.263 |
| 1 | Phan Thị Khanh | - |  |  | 18/3/1978 | CA. ®à Nā̃ng |  | Me |  |
| 2 | Phan Hồng Thái | - |  |  | 23/311994 | CA. ©à Nẵng |  | Anh |  |
| 3 | Phan Hồng Minh | - |  |  | 73/2000 | CA.Đà Nāng |  | Em |  |
| 4 | Phan Hồng Hài | - |  |  | 19:62007 | CA. ©à Năng |  | Em |  |
| 5 | Phan Hồng Hà | - |  |  | 19:9:1996 | CA.Ea Näng |  | Em |  |
| 6 | Eặng Minh Toàn | - |  |  | 7:12:2004 | CA.Tp.HCM |  | Chồng |  |
| 7 | Đặng Minh khánh | - |  |  | 22/2/2003 | CA.Tp.HCM |  | Con | 520 |
| 8 | Đăng Phan Ngọc Quỳnh | - |  |  | 193/2007 | CATp.HCM |  | Con |  |
| X | HÒ THİLUU |  | TV.BKS |  | 09/9/2009 | CA TPHCM |  |  |  |


| STT | HỌ \& TÉN | TAI KHOÀN GIAO DI!CH CHỨNG KHOAN | CHứC Vu/ <br> QUAN HẸ <br> TAI CÓNG TY | CMND <br> Họ CHIEL | NGAY CAP | NƠ' CAP | ĐI! A CHI | Mối liên hệ với thành viên chù chốt | SO CO <br> PHIÉU <br> SỜ HỮU <br> HIEN NAY |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Trần Minh Sang | - |  |  | 305:2007 | CA TPHCM |  | Chồng | - |
| 2 | Trần Minh Nhật | - |  |  | 26111/2012 | CA TPHCM |  | Con | - |
| 3 | Trần Anh Khoa | - |  |  |  |  |  |  | - |
| XI | Tồng cōng ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thánh Viên | - |  |  | 09/10/2010 |  | 41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM | Cồ đông nhà nưóc | 11.158.593 |
|  | Quỹ Việt Nam AZalea Fund thuộc Mekong Capital | - |  |  | 21/5/2007 |  | Tầng 8, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. HCM | cồ đōng lớn | 13.729 .300 |



NGUYĖN THÚC QUANG

