|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN****SÀI GÒN – HÀ NỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 245/2016/CV-SHS  |  |
|  |  Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016 |

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỔ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 16/3/2016**

**ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

# *(theo Mẫu NY-07 - Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội ban hành theo Quyết định 18/QĐ-SGDHN năm 2014 của Sở )*

***Kính gửi:*** **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. **Thông tin chung**
* Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**
* Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
* Mã chứng khoán: SHS
1. **Cơ cấu cổ đông**

| **STT** | **Danh mục** | **Số lượng****cổ phiếu** | **Giá trị (đồng)** | **Tỷ lệ sở hữu (%)** | **Số lượng****cổ đông** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Cổ đông sở hữu từ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết** |  |  |  |  |
| * *Trong nước*
 | 6.407.600 | 64.076.000.000 | 6,41 | 01 |
| * *Nước ngoài*
 | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | **Cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết** |  |  |  |  |
| * *Trong nước*
 | 87.246.034 | 872.460.340.000 | 87,25 | 3447 |
| * *Nước ngoài*
 | 6.346.366 | 63.463.660.000 | 6,35 | 28 |
| 3 | **Cổ phiếu quỹ** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Cổ phiếu ưu đãi (nếu có) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Tổng** | **100.000.000** | **100.000.000.000** | **100,00** | **3476** |

1. **Danh sách chi tiết cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông FDI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cổ đông** | **Số giấy CMND/Giấy CNĐKKD** | **Ngày cấp** | **Địa chỉ** | **Số lượng cp (CP)** | **Tỷ lệ sở hữu (%)** |
| **A.** | **Cổ đông lớn** |  |  |  |  |  |
| 1 | Uông Huy Giang | 111461798 | 09/09/2011 | Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây | 6.407.600 | 6,41 |
|  | **Tổng cộng A** |  |  |  | **18.945.200** |  |
| **B.** | **Cổ đông Nhà nước** |  |  |  |  |  |
| 3. | Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam | 0403000336 | 18/12/2007 | Số 165 Đường Bạch Đằng, p.Trần Phú, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương | 19.733 | 0,0019 |
|  | **Tổng cộng B** |  |  |  | **19.733** |  |
| **C.** | **Cổ đông chiến lược** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Tổng cộng C** |  |  |  | 0 |  |
| **D** | Cổ đông FDI (đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Tổng cộng D** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Danh sách chi tiết về cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT**

| **TT** | **TÊN CỔ ĐÔNG** | **Số** | **Ngày cấp** | **Số CP sở hữu**  | **Tỷ lệSHCP cuối kỳ (%)** | **Tài khoảnGDCK** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Tập đoàn T&T** | **010142347** | **30/05/2007** | **25.000** | **0,025** | **069C066666** |
| 2 | Đỗ Đăng Thành | (đã mất) |   | 0 | 0 | không có |
| 3 | Lê Thị Thanh | 010274347 | 06/06/2001 | 0 | 0 | không có |
| 4 | Đỗ Thị Thu Hà | 010271178 | 05/12/2007 | 26.400 | 0,026 | 069C001764 |
| 5 | Đỗ Thị Minh Nguyệt | 010297133 |  14/5/2004 | 0 | 0 | 069C066968 |
| 6 | Lê Thanh Hòa | 010262678 | 30/05/2007 | 0 | 0 | không có |
| 7 | Đỗ Quang Vinh | '012606069 | 09/06/2005 | 0 | 0 | không có |
| 8 | Đỗ Vinh Quang | '013185827 | 25/05/2009 | 0 | 0 | không có |
| **9** | Công ty CP Tập đoàn T&T | 0100233223 | 31/12/2014 | 6.127.000 | 6,127 | 069C055555 |
| 10 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội  | 141/GCNTV | 19/3/2013 | 4.800.000 | 4,8 | 069C008686 |
| 11 | Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội | 32/UBCK-GP | 24/4/2008 | 0 | 0 | BIDB500020 |
| 12 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | 56/GP/KDBH và 50/GPDC/14/KDBH;  | 10/12/2008 và 25/2/2014; BTC | 0 | 0 | 069c011111 |
| 13 | **Lê Đăng Khoa – TVHĐQT – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** | **012031366** | **16/10/2012** | 0 | 0 | **002C009596** |
| 14 | Lê Trọng Khôi | 060357358 | 25/10/2000 | 0 | 0 | Không có |
| 15 | Hà Thị Hồng | 060357359 | 24/10/2000 | 0 | 0 | Không có |
| 16 | Lê Trọng Khuê | 060306618 | 26/04/2005 | 0 | 0 | Không có |
| 17 | Lê Trung Kiên | 013001904 | 28/09/2007 | 0 | 0 | Không có |
| 18 | Nguyễn Hồng Hạnh | 013028008 | 26/04/2012 | 0 | 0 | 032c003391 |
| 19 | Lê Hương Giang | Còn nhỏ |  | 0 | 0 | Không có |
| 20 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (\*) | 141/GCNTV | 19/3/2013 | 4.800.000 | 4,8 | 069C008686 |
| 21 | Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội | 56/GP/KDBH và 50/GPDC/14/KDBH | 10/12/2008 và 25/2/2014 | 0 | 0 | 069c011111 |
| 22 | **Mai Xuân Sơn – TVHĐQT – Công ty CP Tập đoàn T&T** | **011744497** | **25/6/2002** | 40 | 0 | **069C000762** |
| 23 | Mai Xuân Thảo | 010255024 | 21/03/1997 | 0 | 0 | Không có |
| 24 | Nguyễn Thị Kim | 010255023 | 06/12/2005 | 0 | 0 | Không có |
| 25 | Mai Xuân Hà | 011958201 | 16/11/2006 | 0 | 0 | Không có |
| 26 | Mai Thị Kim Thanh | 011435545 | 10/04/2001 | 0 | 0 | Không có |
| 27 | Nguyễn Thị Thu Trang | 011857672 | 22/10/2003 | 0 | 0 | Không có |
| 28 | Mai Thị Khánh Vi |  |  | 0 | 0 | Không có |
| 29 | Mai Xuân Lâm |  |  | 0 | 0 | Không có |
| 30 | Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ | 0100107356 | 07/4/2014 | **0** | 0 | 069C081616 |
| 31 | Công ty CP Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ | 1800604806 | 17/7/2014 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Công ty CP Tập đoàn T&T (\*) | 0100233223 | 31/12/2014 |  |  |  |
| 33 | **Vũ Đức Tiến – TVHĐQT – Tổng Giám đốc** | **013231095** | **28/02/2012** | **79.400** | 0,0794 | **069C000666** |
| 34 | Vũ Đức Tước | 130250733 | 21/7/2001 | 0 | 0 | không có |
| 35 | Nguyễn Thị Tuyết | 130833890 | 14/3/2002 | 0 | 0 | không có |
| 36 | Vũ Thị Hải Yến | 013256361 | 17/8/2002 | 0 | 0 | 069C031979 |
| 37 | Uông Vân Hạnh | 111209242 | 28/02/2012 | 31.980 | 0 | 069C000034 |
| 38 | Vũ Đức Nhật Minh |  Còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 39 | Vũ Đức Nhật Nam | Còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 40 | Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (\*) | 2800947548 | 16/2/2006, 07/7/2011 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (\*) | 3500101523 | 05/8/2011 | 0 | 0 | 069C116879 |
| **42** | Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) (\*) | 56/GP/KDBH và 50/GPDC/14/KDBH  | 10/12/2008 và 25/2/2014 | 0 | 0 | 069c011111 |
| 43 | **Nguyễn Thành Quang** |  **111555768** | **06/01/2009** | 0 | 0 |  |
| 44 | Nguyễn Văn Cường | 011724946 |  | 0 | 0 |  |
| 45 | Kiều Thị Lệ | 111041230  |  | 0 | 0 |  |
| 46 | Vũ Thị Nhài | 162464273 |  | 0 | 0 |  |
| 47 | Nguyễn Vũ Hoài Nam  | Còn nhỏ |  | 0 | 0 |  |
| 48 | Nguyễn Thế Vinh | Còn nhỏ |  | 0 | 0 |  |
| 49 | Nguyễn Thanh Cảnh | 001081004786 |  | 0 | 0 |  |
| 50 | Công ty CP Bảo Hiểm Hàng không  | **4**9GP/KDBH; 07/04/2014; Hà Nội | 07/04/2014 | 400.000 | 400.000 | **0** |
| 51 | Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc Tế | 0102724932, Hà Nội, 22/04/2008 | 22/04/2008 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Công ty CP XNK Thủ Công Mỹ Nghệ  | 0100107356; 07/4/2014, Hà Nội | 07/4/2014 | **0** | 0 | 069C081616 |
| II | **BAN KIỂM SOÁT** |  |  |  |  |  |
| **53** | **Phạm Thị Bích Hồng – Trưởng BKS** | **012750800** | **04/03/2010** | **21.740** | **0,021** | **069C022268** |
| 54 | Phạm Bá Thân | đã mất |   |   |   | không có |
| 55 | Lương Thị Cúc | đã mất |   |   |   | không có |
| 56 | Phạm Bá Trung |  |   | 0 | 0 | không có |
| 57 | Phạm Thị Huệ | 010538264 |   | 0 | 0 | không có |
| 58 | Phạm Bá Dũng | 011549917 |   | 0 | 0 | không có |
| 59 | Phạm Văn Tuyên | 011549476 |   | 0 | 0 | 069C55568 |
| 60 | Phạm Anh Quân | 012637165 |   | 0 | 0 | không có |
| 61 | Phạm Nhật Minh | còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 62 | **Vũ Đức Trung - TVBKS** | **011965811** | **05/2/2007** | **560.000** | **0,56** | **069C001391** |
| 63 | Vũ Phong Phú | Không có  |   | 0 | 0 | không có |
| **64** | Lưu Thị Thúy |  Không có |   | 0 | 0 | không có |
| 65 | Dương Kim Anh | 012322524 | 03/8/2004 | 0 | 0 | không có |
| 66 | Vũ Thúy Hằng | 011799546 | 20/4/2003 | 0 | 0 | 069C028989 |
| 67 | Vũ Đức Khôi |  Còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 68 | Vũ Đức Nguyên |  Còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 69 | Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) | 56/GP/KDBH và 50/GPDC/14/KDBH  | 10/12/2008 và 25/2/2014 | 0 | 0 | 069c011111 |
| **III** | **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC** |
| 70 | **Trần Sỹ Tiến – Phó TGĐ, Kế toán trưởng** | **011879768** | **15/07/2008** | 0 | 0 | **069C006899** |
| 71 | Trần Xuân Xuyến | đã mất |   |   |  |   |
| 72 | Phạm Thị Thiêm  | 010637883 | 9/11/2006 | 0 | 0 | 069C006689 |
| 73 | Trần Thanh Bình | 012007369 | 2/3/1997 | 40 | 40 | 069C001543 |
| 74 | Trần Thị Hồng Minh | 011950497 | 8/11/2011 | 0 | 0 | 069C086689 |
| 75 | Trần Minh Trang | còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 76 | Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | 2800947548 | 16/2/2006, 07/7/2011 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | **Nguyễn Chí Thành – Phó TGĐ, GĐ SHS HCM** | **012975402** | **25/11/2008** | 0 | 0 | 069C031316 |
| 78 | Nguyễn Văn Hiến | 012845239 | 05/9/1997 | 0 | 0 | không có |
| 79 | Nguyễn Thị Hanh | 012845879 | 13/6/1995 | 0 | 0 | không có |
| 80 | Hoàng Thị Thu Trà | 011939055 | 18/3/2008 | 0 | 0 | không có |
| 81 | Nguyễn Hoàng Khánh Chi | còn nhỏ |  | 0 | 0 | không có |
| 82 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | còn nhỏ |  | 0 | 0 | không có |
| **IV** | **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN** |
| 83 | **Nguyễn Thủy Hạnh Mai** | **013033590** | **19/01/2008** | **25.676** | **0,025** | **069C000077** |
| 84 | Nguyễn Văn Bốn | 130081651 | 12/2/2002 | 0 | 0 | không có |
| 85 | Ngô Thị Hương Nhu | 130081654 | 24/02/2008 | 0 | 0 | không có |
| 86 | Nguyễn Quang Hải | 131576087 | 06/9/2000 | 0 | 0 | không có |
| 87 | Phùng Quang Tuyên | 011954497 | 01/4/2011 | 0 | 0 | 069c000133 |
| 88 | Phùng Thị Hiền Anh | còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
| 89 | Phùng Hà Linh | còn nhỏ |   | 0 | 0 | không có |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  | **738.256** | **0,738** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | TỔNG GIÁM ĐỐC**Vũ Đức Tiến** |