**BÀI 7**

**Bảng Phân Tích Khả Năng Thanh Toán Lãi Ngân Hàng**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ví dụ** | **Thu nhập**  **bình quân**  **tháng** | **Chi phí mỗi**  **tháng** | **Khoản dư**  **mỗi tháng** | **Khoản tiền có thể thanh**  **toán cho ngân hàng** | |
| **Tiền** | **Tỷ lệ** |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BƯU CHÍNH VIỆT NAM** | | | **PHIẾU RÚT TIỀN** | | **TK1** | |
| BƯU CỤC | | |
| Khách hang  (Viết mạnh tay) | Họ tên |  | |  | |  |
| Địa chỉ |  | |  | |  |
| Số CMND |  | |  | |  |
| Tài khoản |  | |  | |  |
| Số tiền |  | |  | |  |
| Bằng chữ |  | |  | |  |

**BẢNG KÊ KHAI TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KÊ KHAI**  **TÀI SẢN** | **TÀI SẢN LƯU ĐỘNG** | **BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐỘNG SẢN** |
| + Tiền mặt hiện có. + Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn.  + Cổ phiếu.  + Sổ ngân hàng.  + Trị giá bảo hiểm. | + Trị giá đất hiện hữu.  + Trị giá nhà hiện hữu.  + Xe, máy móc.  + Vàng bạc châu báu.  + Các khoản tiền do hợp tác đầu tư. |
| Tổng cộng = A | Tổng cộng = B |
| **KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ** | **NỢ NGẮN HẠN** | **NỢ DÀI HẠN** |
| + Tiền điện, nước, gas, điện thoại, giao tế, tiền tiêu vặt,…  + Thanh toán nợ vay ngắn hạn. | + Tiền nhà, trả góp mua xe, du lịch,…  + Mua dụng cụ gia đình, nhạc cụ,… |
| Tổng cộng = C | Tổng cộng = D |
| **TÀI SẢN THỰC SỰ CÓ** | | |
| **Tổng Tài Sản – Tổng khoản nợ phải trả = (A + B) – (C + D)** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đồ vật | **Đánh giá thế chấp** | |
| 1 | Vàng |  |
| 2 | Hột xoàn |  |
| 3 | Đá quý |  |
| 4 | Đồng hồ |  |
| 5 | Xe |  |
| 6 | Đồ điện |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CỬA HÀNG HOA TƯƠI B & R** | | | |
|  |  | |  |
| Price: 30$ | Price: 15$ | | Price: 55$ |
| … | … | | … |
| Người giao:  Điện thoại:  Địa chỉ: | | Người giao:  Điện thoại:  Địa chỉ: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công Ty GIA NGUYÊN** | **BẢNG GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH THÁNG** | | | | | | | |
| ☞ | | Sản phẩm:  Số lượng: | | | Sản phẩm:  Số lượng: | | Tổng cộng |
|  | Giá thành | Đơn giá | Thành tiền | | Đơn giá | Thành tiền |  |
| Chi phí |  |  |
| Nguyên  liệu | |  | |  | | |  |
| Nhận  công | |  | |  | | |  |
| Chi phí  Khác | |  | |  | | |  |
| Người lập bảng: | | | | | | | |