|  |  |
| --- | --- |
| UỶ BAN NHÂN DÂN  ${district\_name}  **PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH**

**Số:${contract\_code}**

*${first\_date}*

*${change\_date}*

**1. Tên hộ kinh doanh** (*ghi bằng chữ in hoa*): ${vietnamese\_name}

**2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh**: ${company\_address}

|  |  |
| --- | --- |
| Điện thoại:${phone} | Fax: ${fax} |
| Email:${email} | Website:${website} |

**3. Ngành, nghề kinh doanh**: ${business\_type} (${business\_annotation})

**4. Vốn kinh doanh**: ${business\_capital} (${business\_character\_capital})

**5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh** (*ghi một trong các chủ thể sau*)*:* ${own\_type}

**6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*):${own\_fullname} | | | |
| Giới tính:${own\_sex} | | | |
| Sinh ngày: ${own\_birthday} | Dân tộc:${own\_ethnicity} | | Quốc tịch: ${own\_national} |
| Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ${own\_idcard\_type} | | | |
| Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ${own\_idcard\_code} | | | |
| Ngày cấp: ${own\_idcard\_date} | | Nơi cấp: ${own\_idcard\_place} | |
| Địa chỉ thường trú:${own\_persistance\_residence} | | | |
| Địa chỉ liên lạc: ${own\_living\_place} | | | |

**7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh** (*chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh*)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thành viên | Quốc tịch | Địa chỉ liên lạc | Địa chỉ thường trú | Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **TRƯỞNG PHÒNG**  (*Ký, ghi họ tên và đóng dấu*) |