**KẾ HOẠCH KINH DOANH**

1. Thông tin cơ sở & chủ cơ sở:
* Tên dự án:
* Giới thiệu về dự án:
* Ý tưởng về dự án:
* Mục tiêu của dự án
1. Thông tin cá nhân của chủ cơ sở:
* Họ và tên:
* Sinh ngày:
* Giới tính:
* Số điện thoại:
* Email:
* Địa chỉ thường trú:
* Địa chỉ kinh doanh:
* Tình trạng hôn nhân:
* Dạng khuyết tật:
1. Mô tả cơ sở:
* Giới thiệu sơ lược về cơ sở:
* Thu nhập từ kinh doanh:
1. Nội dung của kế hoạch
* Đối tượng khách hàng:
* So sánh với các mô hình tương tự đang có:
* Tính khả thi của dự án:
* Sản phẩm và dịch vụ của dự án:
* Đối thủ cạnh tranh:
* Sự khác biệt:
* Kênh bán hàng:
* Chiến lược cạnh tranh:
* Kế hoạch marketing:
* Rủi ro có thể gặp phải:
* Nhân sự:
1. Tài sản cố định:
* Kê khai chi tiết:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Vốn đang có:
2. Vốn vay để kinh doanh thêm, phát triển cơ sở:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Số lượng** | **Tổng giá trị** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tổng số vốn cần vay:  |

1. Thu nhập thêm:
2. Kế hoạch hoàn vốn
* Vốn vay: 15.000.000 đồng
* Tỷ suất góp vốn vào Quỹ Điều Hành và Tương Trợ (QĐHTT) của Hội AVNES: 0.3%/tháng
* Thời hạn vay: 2 năm
* Hình thức trả: Theo quý, 3 tháng/lần, trả tiền gốc và tỷ suất **0.3**%/tháng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngày tháng năm** | **Quý (3 tháng)** | **Tiền gốc (đ)** | **Trả tiền gốc (đ)** | **Tỷ suất đóng vào QĐHTT trong 3 tháng 0.3%/tháng** | **Tổng cộng (đ)** |
| 1 |  | Quý 1 | 15.000.000 | 1.875.000 | 135.000 | 2.010.000 |
| 2 |  | Quý 2 | 13.125.000 | 1.875.000 | 118.125 | 1.993.125 |
| 3 |  | Quý 3 | 11.250.000 | 1.875.000 | 101.250 | 1.976.250 |
| 4 |  | Quý 4 | 9.375.000 | 1.875.000 | 84.375 | 1.959.375 |
| 5 |  | Quý 5 | 7.500.000 | 1.875.000 | 67.500 | 1.942.500 |
| 6 |  | Quý 6 | 5.625.000 | 1.875.000 | 50.625 | 1.925.625 |
| 7 |  | Quý 7 | 3.750.000 | 1.875.000 | 33.750 | 1.908.750 |
| 8 |  | Quý 8 | 1.875.000 | 1.875.000 | 16.875 | 1.891.875 |
|  |  |  | **15.000.000** | **15.000.000** | **607.504** | **15.607.504** |

TP. Cần Thơ, ngày tháng năm

 Người vay vốn