**BẢNG THÔNG TIN**

Ngày: …./…./….

**Thông tin khách hàng:**

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………

Số Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

Gói dịch vụ thành lập quý khách tham khảo trên <http://thanhlapthaydoigiayphep.com> :……………….

**1.Tên công ty:**

Tên tiếng việt: …………………………………………………………………………………

Tên nước ngoài(nếu có): ………………………………………………………………………

Tên viết tắt(nếu có): ……………………………………………………………………………

Điện thoại(nếu có):

**2.Trụ sở chính:** ……………………………………………………………………………….

Ấp (Xóm, Thôn, Đội) – Xã – Huyện – Tỉnh hoặc Số nhà – Tên đường – Phường – Quận – Thành Phố.

**3. Nghành nghề kinh doanh:**

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

**4.Vốn điều lệ:**

4.1 Vốn đăng ký:……………………………………………………………………………….

4.2 Mệnh giá đối với công ty cổ phần:…………………………………………………………

Mức đóng thuế môn bài, Công ty thành lập từ 01/07 đóng nửa năm tiền thuế môn bài

(Trên 10 tỷ đóng 3 triệu/năm; Từ 10 tỷ trở xuống đóng 2 triệu/năm; Chi nhánh, địa điểm kinh doanh đóng 1triệu/năm)

**5.Người đại diện theo pháp luật và các chức danh quan trọng :**

5.1 Họ và tên Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………

5.2 Chức danh(Giám đốc, Tổng Gián đốc): …………………………………………………………………………………

5.3 Họ và tên Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên(Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, Chủ tịch hội đồng Quản trị đối với công ty Cổ phần): ………………………………………………………

**6.Thông tin về các thành viên, cổ đông sáng lập**

6.1 Họ và tên:………………………. Nam/nữ:……… Vốn góp(%):……………………

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

 CMND/Hộ chiếu số:…………… Cấp ngày:…………. Tại:………………………

 Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

 Ấp (Xóm, Thôn, Đội) – Xã – Huyện – Tỉnh hoặc Số nhà – Tên đường – Phường – Quận – Thành Phố.

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………...............

 Ấp (Xóm, Thôn, Đội) – Xã – Huyện – Tỉnh hoặc Số nhà – Tên đường – Phường – Quận – Thành Phố.

6.2 Họ và tên:………………………. Nam/nữ:……… Vốn góp(%):……………………

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

 CMND/Hộ chiếu số:…………… Cấp ngày:…………. Tại:………………………

 Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………...............

6.3 Họ và tên:………………………. Nam/nữ:……… Vốn góp(%):……………………

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

 CMND/Hộ chiếu số:…………… Cấp ngày:…………. Tại:………………………

 Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………...............

**GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÓI DỊCH VỤ** | **1 NĂM****(Dành cho Công ty mới thành lập)** | **1 NĂM** | **2 NĂM** | **3 NĂM** |
| **CA2 Token** | **Miễn Phí** | **Miễn Phí** | **Miễn Phí** | **Miễn Phí** |
| **Khuyến mãi** | **Không** | **Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ** | **Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ** | **Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ** |
| **Tổng thời gian sử dụng** | **12 Tháng** | **18 Tháng** | **33 Tháng** | **48 Tháng** |
| **Tổng tiền đã gồm VAT** | **1,089,000** | **1,485,000** | **2,200,000** | **2,310,000** |
| **Số tiền thanh toán đã giảm 20%** | **870,000** | **1,190,000** | **1,760,000** | **1,850,000** |

**BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảng Giá | Số Lượng | In 1 Màu | In 2 Màu | In 3 Màu | In 4 Màu |
| Hóa Đơn GTGT(VAT)A4,3 liên (Giấy trắng, hồng, xanh)đóng cuốn đóng số bìa In Offset | **1 Cuốn** | 300.000Đ | 520.000Đ | 550.000Đ | 580.000Đ |
| **2 Cuốn** | 295.000Đ | 480.000Đ | 490.000Đ | 500.000Đ |
| **3 Cuốn** | 230.000Đ | 335.000Đ | 360.000Đ | 375.000Đ |
| **5 Cuốn** | 180.000Đ | 220.000Đ | 280.000Đ | 350.000Đ |
| **10 Cuốn** | 120.000Đ | 140.000Đ | 170.000Đ | 220.000Đ |
| **15 Cuốn** | 110.000Đ | 130.000Đ | 150.000Đ | 190.000Đ |
| **20 Cuốn** | 90.000Đ | 120.000Đ | 140.000Đ | 155.000Đ |
| **30 Cuốn** | 84.000Đ | 93.000Đ | 128.000Đ | 143.000Đ |
| **40 Cuốn** | 80.000Đ | 90.000Đ | 100.000Đ | 120.000Đ |
| **50 Cuốn** | 75.000Đ | 85.000Đ | 95.000Đ | 120.000Đ |
| **100 Cuốn** | 64.000Đ | 74.000Đ | 84.000Đ | 97.000Đ |

\* Thời gian thực hiện 3 ngày làm việc không tính ngày nộp hồ sơ thành lập, thay đổi vào Sở Kế Hoạch Đầu Tư, 1 ngày thông báo mẫu dấu (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)