**Phụ lục I-7**

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư*)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS GIA HƯNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông sáng lập | Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức | Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức | Vốn góp | | | | | | | | Thời hạn góp vốn | Chữ ký của cổ đông sáng lập |
| Tổng số cổ phần | | Tỷ lệ (*%*) | Loại cổ phần | | | | Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn |
| Số lượng (ngàn CP) | Giá trị (triệu đồng) | Phổ thông | | Ưu đãi  biểu quyết | |
| Số lượng(ngàn CP) | Giá trị (triệu vnđ) | Số lượng(ngàn CP) | Giá trị (triệu VNĐ) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **1** | Đặng Hồng Sơn | 12/02/1982 | Nam | Việt Nam | Kinh | 830/2 ĐLBD, Tổ 77, Khu Phố 6, P. Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh | CCCD 074082000246 Ngày cấp 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH | 30 | 3.000 | 60 | 30 | 3.000 | 0 | 0 | Đồng Việt Nam | 15/07/2025 |  |
| **2** | Đặng Nguyên Hương | 14/01/1980 | Nữ | Việt Nam | Kinh | 150 Thích Quảng Đức, tổ 16, Khu 1, P. Thủ Dầu Một,, TP. Hồ Chí Minh | CCCD 074180000323 Ngày cấp 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH | 20 | 2.000 | 40 | 20 | 2.000 | 0 | 0 | Đồng Việt Nam | 15/07/2025 |  |
|  |  |  |

*Phú Lợi, ngày 05 tháng 07 năm 2025*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Đặng Hồng Sơn**