|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **\* Mã DN: ( DN không điền vào đây)** |
|  |  |  |  |  |
| **PHIẾU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP** |
|  |  |  |  |  |
| ***1. Thông tin chung*** |  |  |  |
| **Tên công ty** |  |
| **Địa chỉ trụ sở chính** |  |
| *Email:*  |
| *[website]* |
| **Liên hệ** | *[tên]*  |
| *[chức vụ]*  |
| *[sđt]*  |
| *[email]*  |
| **Năm thành lập** |  |
| **Giám đốc/ CEO** | *[tên]*  |
| **Mã số thuế** |  |
| **Loại hình sở hữu** | Nhà nước | Tư nhân | Cổ phần |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |
| **Số nhân viên** |  |  |  |  |
| **Ngôn ngữ** | *[các ngôn ngữ công ty sử dụng]* |
|   |   |   |   |
| **Doanh thu ước tính (VND)** |   | *Vốn điều lệ:* |   |
| **Số lượng công ty con** | *[số lượng] nêu rõ địa điểm và loại hình công ty (nhà máy/ điểm giao dịch...)* |
|  |
|  |  |  |  |  |
| ***2.Lĩnh vực kinh doanh*** |  |  |  |
| **Lĩnh vực** |  |
|  |  |  |  |
| **Lĩnh vực phụ** |  |
| **Hoạt động kinh doanh** | Sản xuất | Thương mại | Phân phối | Dịch vụ |
|   |   |   |   |
| **Sản phẩm, dịch vụ chính** | *[3-5 sản phẩm]* | Sản lượng tối đa (/tháng) |
|  |   |
|  |  |  |  |  |
| ***3.*Khách hàng & thị trường:** |  |  |  |
| **Doanh số** | Nội địa: (công ty nước ngoài tại VN/khác) | Công ty nước ngoài tại VN *[%]* | Xuất khẩu | *[%]* |
| Thị trường nội địa khác: *[%]* | Nước xuất khẩu chính |
| **Khách hàng chính** | Công ty nước ngoài tại Việt Nam |
|   |   |   |   |
| Công ty nước ngoài |
|   |
| Khác |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| ***4. Công nghệ:*** |  |  |  |
| **Tiêu chuẩn/ Chứng chỉ** | *[ISO, DIN, 5S....]* |
|  |  |  |  |
| **Máy móc chính** | Tên máy | Số lượng | Nhà SX | Quốc gia SX |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| ***5. Tầm nhìn & Động lực*** |  |  |  |
| *Xin nêu rõ từ trải nghiệm thực tế: khả năng quản lý, chất lượng quản lý và dịch vụ khách hàng, tầm nhìn và động lực của lãnh đạo công ty* |
|   |