**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----------------**

*Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019*

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP****CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tôi là : **CAO THỊ HỒNG HẠNH**

**Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:**

**1. Tình trạng thành lập** (*đánh dấu X vào ô thích hợp*)

|  |  |
| --- | --- |
| Thành lập mới | ☒ |
| Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp | □ |
| Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp | □ |
| Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp | □ |
| Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp | □ |
| Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh | □ |

**2. Tên công ty:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SMT VIỆT NAM**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

SMT VIET NAM TECHNOLOGY AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: SMT TECHNOLOGY., JSC

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** Phòng 909, Tầng 9, Tòa nhà SkyCity Tower A, Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. *(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).*

**4. Ngành, nghề kinh doanh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Ngành, nghề kinh doanh chính** |
|  | Hoạt động viễn thông khác  Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet | 6190 |  |
|  | Lập trình máy vi tính | 6201 |  |
|  | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 6202 |  |
|  | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 6209 |  |
|  | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 6311 |  |
|  | Cổng thông tin | 6312 |  |
|  | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v... | 6399 |  |
|  | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu  Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.-: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng. | 6619 |  |
|  | Khai thác, xử lý và cung cấp nước | 3600 |  |
|  | Thoát nước và xử lý nước thải | 3700 |  |
|  | Thu gom rác thải không độc hại | 3811 |  |
|  | Thu gom rác thải độc hại | 3812 |  |
|  | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại | 3821 |  |
|  | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại | 3822 |  |
|  | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  Chi tiết: - Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học; - Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác. | 3900 |  |
|  | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (trừ đấu giá) | 4511 |  |
|  | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa  Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa | 4610 |  |
|  | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4651 |  |
|  | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4652 |  |
|  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi;- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. | 4659 |  |
|  | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | 9511 |  |
|  | Hoạt động tư vấn quản lý | 7020 |  |
|  | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |  |
|  | Quảng cáo | 7310 |  |
|  | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 7320 |  |
|  | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 |  |
|  | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: - Tư vấn về công nghệ khác; | 7490 |  |
|  | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | 8020 |  |
|  | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình  Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video; Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình | 5911 |  |
|  | Hoạt động hậu kỳ | 5912 |  |
|  | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | 5913 |  |
|  | Hoạt động xuất bản khác  Chi tiết: Xuất bản trực tuyến catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác | 5819 |  |
|  | Xuất bản phần mềm | 5820 |  |
|  | In ấn | 1811 |  |
|  | Dịch vụ liên quan đến in | 1812 |  |
|  | Sao chép bản ghi các loại | 1820 |  |

**5. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ *(bằng số; VNĐ)*: 3.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ *(bằng chữ; VNĐ)*: Ba tỷ đồng

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài *(nếu có)*:

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có ☒ Không

**6. Nguồn vốn điều lệ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Loại nguồn vốn | Số tiền (*bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có*) | Tỷ lệ (%) |
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 |
| Vốn tư nhân | 3.000.000.000 VNĐ | 100 |
| Vốn nước ngoài | 0 | 0 |
| Vốn khác | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 3.000.000.000 VNĐ | 100 |

**7. Thông tin về cổ phần:**

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại cổ phần | Số lượng | Giá trị (bằng số, VNĐ) | Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%) |
| 1 | Cổ phần phổ thông | 300.000 | 3.000.000.000 | 100 |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | | 300.000 | 3.000.000.000 | 100 |

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Loại cổ phần được quyền chào bán | Số lượng |
| 1 | Cổ phần phổ thông | 300.000 |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | 0 |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | 0 |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | 0 |
| 5 | Cổ phần ưu đãi khác | 0 |
| Tổng số | | 300.000 |

**8. Danh sách cổ đông sáng lập** *(kê khai theo mẫu):* Gửi kèm

**9. Người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: CAO THỊ HỒNG HẠNH Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/08/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số: 001188000536 Cấp ngày 11/11/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 Ngõ 78 Ngách 22 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 3 Ngõ 78 Ngách 22 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**10. Thông tin đăng ký thuế**:

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế |
| 10.1 | Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (*nếu có*):  Họ và tên Giám đốc: …………………………………………..  Điện thoại: .............................................................................................................. |
| 10.2 | Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (*nếu có*):  Họ và tên Phụ trách kế toán: ......................................................................................  Điện thoại: ......................................................................................................... |
| 10.3 | Địa chỉ nhận thông báo thuế (*chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính*):  Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………  Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………  Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..  Điện thoại Fax :  Email : |
| 10.4 | Ngày bắt đầu hoạt động (*trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này*): …../…../……. |
| 10.5 | Hình thức hạch toán (*đánh dấu X vào ô thích hợp*):   |  |  | | --- | --- | | Hạch toán độc lập | ☒ | | Hạch toán phụ thuộc | □ | |
| 10.6 | Năm tài chính:  Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12  (*ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)* |
| 10.7 | Tổng số lao động *(dự kiến)*: 05 người |
| 10.8 | Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M*:*  □ Có ☒ Không |
| 10.9 | Phương pháp tính thuế GTGT *(chọn 1 trong 4 phương pháp)6*  Khấu trừ ☒  Trực tiếp trên GTGT □  Trực tiếp trên doanh số □  Không phải nộp thuế GTGT □ |
| 10.10 | Thông tin về Tài khoản ngân hàng *(nếu có tại thời điểm kê khai):*   |  |  | | --- | --- | | Tên ngân hàng | Số tài khoản ngân hàng | | ……………….………………………….. | ……………….………………………….. | | ……………….………………………….. | ……………….………………………….. | |

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

- Trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY** *(Ký và ghi họ tên)* |
|  | **Cao Thị Hồng Hạnh** |