|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP --------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------** |
| **Số: …………..** | *Bình Dương, ngày …… tháng ….. năm …….* |
|  |  |

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/ 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. ;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …./…/…..

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1**: **Đăng thay đổi tên công ty:**

* Tên công ty viết bằng tiếng Việt:………..
* Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………
* Tên công ty viết tắt:……………..

**Điều 2**: **Đăng thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:…………………………………

**Điều 3**: **Đăng ký thay đổi ngành nghề:**

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** *(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Điều 4**: **Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký: ………………………………………

Vốn điều lệ mới: …………………………………………….

Thời điểm thay đổi vốn: ………………………………………

Hình thức tăng, giảm vốn: ……………………

**Điều 5**: **Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: …… ……. Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.

Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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: …………………………………

Quốc gia: …………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

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: …………………………………

Quốc gia: …………………………………………………….

Điện thoại(*nếu có*): ……………Email(*nếu có*): ………………

**Điều 6:** Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty

Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông sáng lập | Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức | Tổng số cổ phần | | | Thời điểm góp vốn |
| Số lượng | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông sáng lập | Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức | Tổng số cổ phần | | | Thời điểm góp vốn |
| Số lượng | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Điều 7**: Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 8**: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 9**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** |
|  | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
|  | *(ký, và ghi rõ họ tên)* |