|  |  |
| --- | --- |
| **[TENCONGTY\_TV]**  -----o0o-----  Số:\_\_\_ /SĐKCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -----o0o-----  *[TINHTHANHPHODPI\_thuong\_TV], ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_\_* |

**SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: | [MASOTHUE] |
| Cấp ngày: | [NGAYCAP\_MST\_TV] |
| Tại: | Sở Tài chính [TINHTHANHPHODPI\_thuong\_TV] |
| Địa chỉ trụ sở chính: | [DIACHICTY\_TV] |
| Tổng số cổ phần được quyền chào bán: | 0 |
| Loại và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại | 0 |
| Tổng số cổ phần đã bán: | 0 |
| Giá trị vốn cổ phần đã góp: | [VDL\_SO\_TV] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông | Quốc tịch | Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Số, ngày, cơ quan cấp giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đôngcá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức | Vốn góp | | | | | | | | |
| Tổng số cổ phần | | Tỷ lệ (%) | Loại cổ phần | | | | Ngày đăng ký cổ phần | |
| Số lượng | Giá trị | Phổ thông | | …….. | |  |
|  | **Số lượng** | **Giá trị** | **Số lượng** | **Giá trị** |
| 1 | [TEN\_CD1\_TV] | [QUOCTICH\_CD1\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD1\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD1\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD1], cấp ngày [NGAYCAP\_CD1\_TV] tại [NOICAP\_CD1\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD1] cấp ngày [NGAYCAP\_CD1\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD1\_TV] | [TONG\_CP\_CD1\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD1\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD1\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD1\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD1\_TV] VNĐ |  |  |  |
| 2 | [TEN\_CD2\_TV] | [QUOCTICH\_CD2\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD2\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD2\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD2], cấp ngày [NGAYCAP\_CD2\_TV] tại [NOICAP\_CD2\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD2] cấp ngày [NGAYCAP\_CD2\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD2\_TV] | [TONG\_CP\_CD2\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD2\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD2\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD2\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD2\_TV] VNĐ |  |  |  |
| 3 | [TEN\_CD3\_TV] | [QUOCTICH\_CD3\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD3\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD3\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD3], cấp ngày [NGAYCAP\_CD3\_TV] tại [NOICAP\_CD3\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD3] cấp ngày [NGAYCAP\_CD3\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD3\_TV] | [TONG\_CP\_CD3\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD3\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD3\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD3\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD3\_TV] VNĐ |  |  |  |
| 4 | [TEN\_CD4\_TV] | [QUOCTICH\_CD4\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD4\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD4\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD4], cấp ngày [NGAYCAP\_CD4\_TV] tại [NOICAP\_CD4\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD4] cấp ngày [NGAYCAP\_CD4\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD4\_TV] | [TONG\_CP\_CD4\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD4\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD4\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD4\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD4\_TV] VNĐ |  |  |  |
| 5 | [TEN\_CD5\_TV] | [QUOCTICH\_CD5\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD5\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD5\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD5], cấp ngày [NGAYCAP\_CD5\_TV] tại [NOICAP\_CD5\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD5] cấp ngày [NGAYCAP\_CD5\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD5\_TV] | [TONG\_CP\_CD5\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD5\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD5\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD5\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD5\_TV] VNĐ |  |  |  |
| 6 | [TEN\_CD6\_TV] | [QUOCTICH\_CD6\_TV] | **Cá nhân**  [DIACHILL\_CD6\_TV]  **Tổ chức**  [DIACHI\_CD6\_TV] | CCCD/Hộ chiếu số [GTPL\_CD6], cấp ngày [NGAYCAP\_CD6\_TV] tại [NOICAP\_CD6\_TV]  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Chứng nhận thành lập số [GTPL\_CD6] cấp ngày [NGAYCAP\_CD6\_TV], điều chỉnh lần thứ [\_\_\_] ngày [\_\_\_\_\_] tại [NOICAP\_CD6\_TV] | [TONG\_CP\_CD6\_SOLUONG\_TV] | [TONG\_CP\_CD6\_GIATRI\_TV] VNĐ | [TYLE\_CP\_CD6\_TV] | [CPPT\_SOLUONG\_CD6\_TV] | [CPPT\_GIATRI\_CD6\_TV] VNĐ |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[TENCONGTY\_TV]**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **[TEN\_DDPL\_CTY\_TV]** |