**CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt nam**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.............*, ngày …*. *tháng …*.. *năm 2023*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

**Tổ chức ngày 29/4/2023**

**Kính gửi**:Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

***Bên ủy quyền:***

Chúng tôi bao gồm ..... cổ đông *(theo danh sách đính kèm)* hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ............................ cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

Số cổ phần bằng chữ

Đồng ý ủy quyền cho:

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ: .

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

Thay mặt bên ủy quyền biểu quyết, bầu cử, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN***(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SỐ****TT** | **Tên cổ đông** | **Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp** | **Địa chỉ** | **Tổng số****cổ phần****sở hữu** | **Ký tên, đóng dấu** |
| 01 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 02 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 03 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 04 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 05 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 06 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 07 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 08 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 09 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 10 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 11 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 12 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 13 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 14 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| 15 |  | Số:Ngày cấp:Nơi cấp: |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |