**ベトナム社会主義共和国**

**独立−自由−幸福**

**−−-0O0−−-**

**職業・収入証明書**

**……. Điền tên công ty 経営株式会社**

本社：…………….. Điền địa chỉ trụ sở chính của công ty (nếu có)

支店住所：………….Địa chỉ chi nhánh hiện tại đang làm việc (nếu có)

電話場号：….. Số điện thoại công ty

税ナンバー：……. Điền mã số thuế

経営分野： Ngành nghề kinh doanh (Ví dụ;自動車部品、電気用品，電子設備。。。)

**以下の内容を証明します。**

氏名：…….Nguyễn Văn A ( Tên người được chứng nhận)

身分証明書番号：…………….( Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)

住所：……(Điền địa chỉ ví dụ :LONG HUNG, VAN GIANG, HUNG YEN)

当社に勤務しています。

職役：………( Điền tên chức vụ trong công việc ví dụ HUNG YEN支店の市場管理部長)

期間：…….. (Điền thời gian làm việc ví dụ 2004年９月〜現在)

Nguyễn Văn Aさんの収入は、以下の表になります。この収入は、税品各種を引かれた供与と賞与です。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 収入（ベトナムドン）  Cột điền thu nhập bằng tiền Việt Nam | ドン／ドルレート  Tỷ giá quy đổi | 収入（ドル計算）  Cột điền thu nhập bằng tiền đô la Mỹ |
| 2009 | 459 000 000 | 19 100 | 24 031 |
| 2010 | 511 208 000 | 19 780 | 25 844 |
| 2011 | 537 000 000 | 20 769 | 25 855 |

ハノイ2012年11月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイン・印済み