**Bản dự trù kinh phí sơ bộ**

# Chi phí mặt bằng, nội thất

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục** | **Số tiền** |
| Thuê mặt bằng (6 tháng) | 120.000.000 |
| Lắp đặt điện, nước | 20.000.000 |
| Quầy thu ngân, pha chế | 15.000.000 |
| Sơn sửa, trang trí, biển hiệu | 15.000.000 |
| **Tổng** | **170.000.000** |

# Chi phí trang thiết bị

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục** | **Số tiền** |
| Tủ lạnh | 8 - 15.000.000 |
| Máy xay sinh tố | 5 - 15.000.000 |
| Cốc, thìa, đĩa | 3 - 5.000.000 |
| Bàn ghế | 10.000.000 |
| Máy pha cà phê | 5 - 15.000.000 |
| Bóng đèn | 2.000.000 |
| Máy tính tiền, in hóa đơn | 3.000.000 |
| Tủ quầy pha chế | 15.000.000 |
| **Tổng** | **51 ~ 85.000.000** |

# Chi phí nguyên vật liệu ban đầu (cho 1 tháng)

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục** | **Số tiền** |
| Café | 1.000.000 |
| Sữa | 500.000 |
| Đường | 500.000 |
| Siro | 2.000.000 |
| Nước hoa quả | 2.000.000 |
| Trái cây | 2.000.000 |
| Nước giải khát | 2 - 5.000.000 |
| **Tổng** | **10.000.000** |

# Các chi phí khác

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục** | **Số tiền** |
| Marketing, quảng cáo | 10.000.000 ( lớn hơn) |
| Băng rôn, hoa khai trương | 3.000.000 |
| Tiền thuê nhân viên | 3 - 6tr/người x 3 người  = 9 - 15.000.000 |
| **Tổng** | **33.000.000** |

1. **Chi phí dự phòng, phát sinh rủi ro : 30.000.000**

**Tổng vốn dự tính : 300 ~ 330.000.000**