 **ĐOÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TẠI CANADA – HOA KỲ 2025**

**20 – 30/8/2025 Tại Canada – Hoa Kỳ**

**Mẫu 1**

**ĐĂNG KÝ THAM GIA**

**I. Thông tin doanh nghiệp**

1. Tên Công ty:…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tên giao dịch quốc tế:…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..Fax:………………………………………………………………………………………………………………………

5. Email: Website (*bắt buộc*):

6. Họ và tên Giám đốc/Tổng Giám đốc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… .

. Di động: Email:

7. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...

8.Cán bộ phụ trách: Chức vụ:

Di động: Email:

9. Loại hình doanh nghiệp:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Nhà nước | * Dân doanh | * Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. |

1. Qui mô doanh nghiệp:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * trên 1000 lao động | * từ 300 tới 1000 lao động. | * dưới 300 lao động |

1. Mặt hàng kinh doanh chính: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
2. Thị trường xuất khẩu chính: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
3. Các chứng chỉ chất lượng an toàn thực phẩm quốc tế mà doanh nghiệp đã đạt được: *(bắt buộc,đánh dấu vào ô vuông)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| * ISO | * FSSC | * BRC | * HACCP | * KOSHER | * HALAL |
| * IFS | * GLOBAL GAP | * USDA Organic | * EU Organic Farming | * MSC | * VIETGAP |
| * Khác (*đề nghị ghi rõ*) | |  | | | |

1. Kim ngạch xuất khẩu (tính bằng USD):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm | Tổng doanh thu | Kim ngạch xuất khẩu | Kim ngạch XK sang Canada, Hoa Kỳ |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |

1. Mặt hàng xuất khẩu sang Canada, Hoa Kỳ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên mặt hàng/dịch vụ | Số lượng (tấn) | Kim ngạch (USD) |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |

1. Đã tham dự Triển lãm nước ngoài:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Tên Triển lãm | Nước tổ chức | Nhà nước hỗ trợ | DN tự chịu chi |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |

…………………………………ngày……………tháng……………năm 2025.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)