|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **-------------------------------------------** |

**GIẤY NHẬN NỢ**

**Số:** …

Kèm theo Hợp Đồng Tín Dụng số 30.03 HTTD/2017-HĐCVHM/NHCT326-Tự động hóa Tân phát ngày 31 tháng 03 năm 2016 giữa Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát (“**Bên Vay**”) và Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánhThăng Long (“**Bên Cho Vay**”)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Số Tiền Cam Kết Cho Vay/ Hạn Mức Cho Vay | | | : | 30.000.000.000 VNĐ | |
| * Số tiền đã giải ngân/Dư nợ gốc của Hợp đồng Tín dụng trước ngày nhận nợ này | | | : | ……………….. VNĐ | |
| **Ông Nguyễn Quốc Đạt – Giám đốc công ty** đại diện hợp pháp và nhân danh Bên Vay không hủy ngang và vô điều kiện nhận nợ và cam kết thanh toán bằng Việt Nam Đông cho Bên Cho Vay toàn bộ số nợ gốc và lãi của Khoản Nợ được giải ngân theo Giấy Nhận Nợ này (“**Khoản Nợ**”) với chi tiết như sau: | | | | | |
| * Khoản Nợ giải ngân theo Giấy Nhận Nợ này | : | ……………….. VNĐ (Bằng chữ: | | |
| * Mục đích sử dụng Khoản Nợ | : | Thanh toán tiền mua hàng hóa phục vụ SXKD | | |
| * Ngày giải ngân Khoản Nợ | : | …/…/….. | | |
| * Ngày trả nợ | : | …/…/…. | | |
| * Thời hạn trả nợ | : | 06 tháng | | |
| * Lãi suất vay vốn: | : | 6.8%/ năm (theo chương trình Kết nối khách hàng tiềm năng) | | |

Duy trì trả lãi tự động:  Không;  Có, Số Tài khoản thanh toán: 112002617997, Ngày trả lãi đầu tiên: …/…/….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chúng tôi chỉ thị Bên Cho Vay Giải Ngân Khoản nợ này: | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Thanh toán cho Bên thụ hưởng, cụ thể như sau: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | | **Bên thụ hưởng** | | **Ngân hàng** | **Số tài khoản** | | **Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn** | | | | | **Mặt hàng/Mục đích** | **Số tiền trên hóa đơn/hợp đồng** | | **Số tiền nhận nợ** | |
| **Số Hoá đơn /Hợp đồng** | | **Ngày** | | |
| 1 | | <thuHuong1> | | <nganHang1> | <soTaiKhoan1> | | <soHoaDon1> | | <ngay1> | | | <matHang1> | <tienHoaDon1> USD | | <tienNhanNo1> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 2 | | <thuHuong2> | | <nganHang2> | <soTaiKhoan2> | | <soHoaDon2> | | <ngay2> | | | <matHang2> | <tienHoaDon2> USD | | <tienNhanNo2> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 3 | | <thuHuong3> | | <nganHang3> | <soTaiKhoan3> | | <soHoaDon3> | | <ngay3> | | | <matHang3> | <tienHoaDon3> USD | | <tienNhanNo3> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 4 | | <thuHuong4> | | <nganHang4> | <soTaiKhoan4> | | <soHoaDon4> | | <ngay4> | | | <matHang4> | <tienHoaDon4> USD | | <tienNhanNo4> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 5 | | <thuHuong5> | | <nganHang5> | <soTaiKhoan5> | | <soHoaDon5> | | <ngay5> | | | <matHang5> | <tienHoaDon5> USD | | <tienNhanNo5> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 6 | | <thuHuong6> | | <nganHang6> | <soTaiKhoan6> | | <soHoaDon6> | | <ngay6> | | | <matHang6> | <tienHoaDon6> USD | | <tienNhanNo6> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 7 | | <thuHuong7> | | <nganHang7> | <soTaiKhoan7> | | <soHoaDon7> | | <ngay7> | | | <matHang7> | <tienHoaDon7> USD | | <tienNhanNo7> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 8 | | <thuHuong8> | | <nganHang8> | <soTaiKhoan8> | | <soHoaDon8> | | <ngay8> | | | <matHang8> | <tienHoaDon8> USD | | <tienNhanNo8> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 9 | | <thuHuong9> | | <nganHang9> | <soTaiKhoan9> | | <soHoaDon9> | | <ngay9> | | | <matHang9> | <tienHoaDon9> USD | | <tienNhanNo9> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 10 | | <thuHuong10> | | <nganHang10> | <soTaiKhoan10> | | <soHoaDon10> | | <ngay10> | | | <matHang10> | <tienHoaDon10> USD | | <tienNhanNo10> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 11 | | <thuHuong11> | | <nganHang11> | <soTaiKhoan11> | | <soHoaDon11> | | <ngay11> | | | <matHang11> | <tienHoaDon11> USD | | <tienNhanNo11> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 12 | | <thuHuong12> | | <nganHang12> | <soTaiKhoan12> | | <soHoaDon12> | | <ngay12> | | | <matHang12> | <tienHoaDon12> USD | | <tienNhanNo12> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 13 | <thuHuong13> | | <nganHang13> | | | <soTaiKhoan13> | | <soHoaDon13> | | <ngay13> | | <matHang13> | <tienHoaDon13> USD | <tienNhanNo13> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 14 | <thuHuong14> | | <nganHang14> | | | <soTaiKhoan14> | | <soHoaDon14> | | <ngay14> | | <matHang14> | <tienHoaDon14> USD | <tienNhanNo14> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 15 | <thuHuong15> | | <nganHang15> | | | <soTaiKhoan15> | | <soHoaDon15> | | <ngay15> | | <matHang15> | <tienHoaDon15> USD | <tienNhanNo15> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 16 | <thuHuong16> | | <nganHang16> | | | <soTaiKhoan16> | | <soHoaDon16> | | <ngay16> | | <matHang16> | <tienHoaDon16> USD | <tienNhanNo16> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 17 | <thuHuong17> | | <nganHang17> | | | <soTaiKhoan17> | | <soHoaDon17> | | <ngay17> | | <matHang17> | <tienHoaDon17> USD | <tienNhanNo17> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 18 | <thuHuong1> | | <nganHang18> | | | <soTaiKhoan18> | | <soHoaDon18> | | <ngay18> | | <matHang18> | <tienHoaDon18> USD | <tienNhanNo18> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 19 | <thuHuong19> | | <nganHang19> | | | <soTaiKhoan19> | | <soHoaDon19> | | <ngay19> | | <matHang19> | <tienHoaDon19> USD | <tienNhanNo19> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| 20 | <thuHuong20> | | <nganHang20> | | | <soTaiKhoan20> | | <soHoaDon20> | | <ngay20> | | <matHang20> | <tienHoaDon20> USD | <tienNhanNo20> USD  Tương đương  ……………...  VNĐ | |
| **TỔNG** | | | | | | | | | | | | | <tong1> USD | | ……………… | |

Giấy lĩnh tiền mặt/Lệnh Chi (hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương) chuyển tiền thanh toán cho Bên thụ hưởng theo danh sách trên được ký bởi người có mẫu chữ ký đăng ký tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam còn hiệu lựcvà đóng dấu hợp lệ.

04 (Bốn)bản gốc của Giấy Nhận Nợ này được ký, đóng dấu hợp lệ và gửi cho Bên Cho Vay. Giấy Nhận Nợ này là một phần không tách rời của Hợp Đồng Tín Dụng và được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng <month> năm <year>  ***CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT***  Chữ ký: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Họ tên:  Chức vụ: |

***NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG***

*Ngày … tháng … năm <year>*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * - Số TKTV: ……………… * - Mã Dealer (nếu có): 000022 * *-*Mã CB PKH/PBL/PGD trên BDS: VUMINHLONG | **CBPKH/PBL/PGD** | **TP.KH/P.BLPGD** | **GIÁM ĐỐC/TP.PGD** |