***SƠ ĐỒ TỔ CHỨC***

***LỰA CHỌN HÌNH THỨC PHÁP LÍ CHO DOANH NGHIỆP***

1. ***Cơ sở kinh doanh của bạn sẽ hoạt động dưới hình thức nào:***

* ***Công ty TNHH Business Crew.***

1. ***Lý do chọn hình thức pháp lý này:***

* **Công ty TNHH có rủi ro thấp cho người góp vốn.**
* **Dễ dàng kiểm soát vốn góp và chuyển nhượng vốn góp.**
* **Không bị giới hạn về ngành nghề kinh doanh*.***
* **Số lượng thành viên công ty ít, dễ quản lý.**

1. ***Các chủ sở hữu của doanh nghiệp:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên** | **Mô tả các kỹ năng** |
| Trần Quang Chánh | *Tư vấn sản phẩm, sale, thuyết trình.* |
| Huỳnh Hữu Lợi | *Lên kế hoạch.* |
| Đoàn Quốc Dũng | *Document, thiết kế, tìm kiếm.* |
| Nguyễn Thành Nhân | *Kiểm duyệt sản phẩm.* |
| Nguyễn Ngọc Thanh Tâm | *Chăm sóc khách hàng.* |
| Trần Bình Nguyên | *Document, thiết kế.* |

1. ***Đăng ký kinh doanh:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ở đâu** | **Như thế nào** | **Khi nào** | **Chi phí** |
| *Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM* | Online | 24/07/2020 | 200.000 VNĐ |

***XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP***

|  |  |
| --- | --- |
| **Điều kiện** | **Mô tả** |
| Cất giữ và vận chuyển nguyên sản phẩm |  |
| Chỗ làm việc |  |
| Kiểm soát an toàn thực phẩm |  |
| Dây chuyền đóng gói |  |
| Trang thiết bị chăm sóc sức khỏe, phúc lợi |  |
| Nhà xưởng |  |
| Tổ chức công việc |  |

***XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU***

***Phân biệt các loại chi phí:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hạng mục** | **Vốn đầu tư** | **Vốn lưu động** |
| Xe tải vận chuyển ( cũ ) | 178.000.000 VNĐ |  |
| Thiết bị đóng gói bao bì | 52.000.000 VNĐ |  |
| Tiền điện, nước | 3.000.000 VNĐ / 1 tháng |  |
| Thiết bị văn phòng | 6.000.000 VNĐ |  |
| Thuê kho | 18.000.000 VNĐ / 1 tháng |  |
| Thuê văn phòng | 12.000.000 VNĐ / 1 tháng |  |
| Phí cấp phép kinh doanh, thuế | 1.800.000 VNĐ / tháng |  |
| Phí bảo trì, quảng cáo | 500.000 VNĐ / 1 tháng |  |

**Bài tập thực hành số 17: Vốn đầu tư ban đầu**

**Tài sản cố định**

**Công cụ và thiết bị:**

Dựa trên số liệu ước tính hàng bán ra và 100% năng lực sản xuất, doanh nghiệp sẽ cần những công cụ, thiết bị sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chi tiết** | **SL cần** | **Đơn giá** | **Tổng giá trị (đồng)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  | ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên nhà cung cấp** | **Địa chỉ** | **Phone/fax** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Phương tiện vận chuyển:**

Dựa trên nhu cầu vận chuyển và tiếp thị, doanh nghiệp sẽ cần những loại xe cộ nào sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chi tiết** | **SL cần** | **Đơn giá** | **Tổng giá trị (đồng)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  | ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên nhà cung cấp** | **Địa chỉ** | **Phone/fax** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Thiết bị văn phòng:**

Doanh nghiệp cần các loại thiết bị văn phòng sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chi tiết** | **SL cần** | **Đơn giá** | **Tổng giá trị (đồng)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  | ? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên nhà cung cấp** | **Địa chỉ** | **Phone/fax** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tổng hợp số liệu:**

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu và ước tính vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tài sản** | **Tổng giá trị (đồng)** |
| Công cụ và thiết bị |  |
| Phương tiện vận chuyển |  |
| Thiết bị văn phòng |  |
| Cửa hàng bán lẻ |  |
| Nhà xưởng (thuê hoặc xây mới) |  |
| Đất đai |  |
| … |  |
| **Tổng cộng** | ? |