|  |  |
| --- | --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  *Independence – Freedom – Happiness*  -------------------------------------- | |
|  | *Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017*  *Hanoi, 15 March 2017* |

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**NOTICE OF TRANSACTION IN FUND   
CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB |
| *To:* | *The State Securities Commission*  *MB Capital Management Joint Stock Company* |

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ *Information on individual that conducts the transfer:*

- Họ và tên/ *Name of individual*:Nguyễn Thị Như Trang

*-* Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

*-* Số CMND/ *ID Card No.:*  cấp ngày 25/04/2009 tại CA Hà Nội

*-* Địa chỉ liên hệ/ *Address*: Tầng 8, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

*-* Điện thoại/ *Telephone:* (04) 3726 2808, Fax: (04) 3726 2810

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty quản lý quỹ/ *Current position in the fund management company*: Thành viên Hội đồng quản trị MB Capital – đơn vị quản lý Quỹ MBVF/ Member of *Board of Directors of MB Capital – fund management company of MBVF*

1. Mã chứng khoán giao dịch: Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF)

*Trading security code:* *MB Capital Value Fund*

1. Các tài khoản giao dịch có chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/ *Trading account number with fund certificates mentioned in paragraph 3 above:* 909C100099 tại MB Capital/ *at MB Capital*
2. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates held before the transaction*: 0 đơn vị quỹ/ *units*, tương đương/ *equivalently to* 0%
3. Số chứng chỉ quỹ đăng ký mua/ *Number of fund certificates registered to purchase*: 20.000 đơn vị quỹ/ *units*
4. Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership proportion of fund certificates hold after the transaction*: 20.000 đơn vị quỹ/ *units*, tương đương/ *equivalently to* 0,18%
5. Mục đích thực hiện giao dịch/ *Purposes of transaction:* cơ cấu danh mục đầu tư/ *restructure investment portfolio*
6. Phương thức giao dịch/ *Mode of transaction:* theo quy định tại Điều lệ Quỹ/ *regulated in the Fund’s Charter*
7. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ *Transaction period: từ ngày/from* 20/03/2017 *đến ngày/ to* 18/04/2017

**CÁ NHÂN THÔNG BÁO**

***NAME OF INDIVIDUAL DISCLOSE INFORMATION***

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG