*MB01.MSME.2022*

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN CẤP TÍN DỤNG

*(Áp dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ)*

## Kính gửi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT (NGÂN HÀNG BẢN VIỆT)

## – Chi nhánh/ Phòng giao dịch………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên Tổ chức:** | |  | | | | | | | | |
| Địa chỉ: | |  | | | | | | | | |
| GĐKKD/GPĐT: | |  | | | | | | Cấp ngày: | |  |
| Điện thoại: | |  | | | | | | Fax: | |  |
| Người đại diện: | |  | | | | | | Chức vụ: | |  |
| Văn bản ủy quyền số: | |  | | | | | | Ngày: | |  |
| **Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp cho tôi khoản tín dụng với nội dung sau:** | | | | | | | | | | |
| 1. **Cấp tín dụng ngắn hạn** | | | | | | | | | | |
| 1. Số tiền/hạn mức đề nghị | | …………………………………………...VNĐ, trong đó: | | | | | | | | |
| Vay vốn: …..…………………………VNĐ | | | | | Phát hành BL/LC/CK: ……………… VNĐ | | | |
| Thẻ tín dụng: ………………………... VNĐ | | | | | Thấu chi: …………………………… VNĐ | | | |
| 1. Mục đích cấp tín dụng | |  | | | |  | | | | |
| 1. Phương thức CTD | | Từng lần | | | | Hạn mức tín dụng | | | | |
| 1. Thời hạn vay | | …… tháng | | | | | | | | |
| 1. Thời hạn cấp hạn mức CTD | | …… tháng | | | | | | | | |
| 6. Phương án trả nợ | | | | | | | | | | |
| **Chỉ tiêu kinh doanh** | | **Giá trị** | |  | **Nhu cầu vốn** | | | | | **Giá trị** |
| Doanh thu kế hoạch | |  | | **1** | Giá vốn + chi phí dự kiến | | | | |  |
| Giá vốn hàng bán dự kiến | |  | | **2** | **Nhu cầu vốn lưu động** | | | | |  |
| Chi phí bán hàng và quản lý | |  | | **3** | Vốn tự có | | | | |  |
| Chi phí tài chính | |  | | **4** | Vay khác | | | | |  |
| LN trước thuế | |  | | **5** | **Vay NH Bản Việt (=3-4-5)** | | | | |  |
| LN sau thuế | |  | | **6** | **Phát hành BL/CL/CK** | | | | |  |
| 1. **Tài sản bảo đảm** | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Loại tài sản** | **Tên Tài sản** | | | **Chủ sở hữu** | | | | | **Quan hệ với bên vay** |
| 1 | Bất động sản |  | | |  | | | | |  |
| 2 | MMTB/PTVT |  | | |  | | | | |  |
| … | Khác |  | | |  | | | | |  |
| 1. **Chúng tôi đồng ý sử dung các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng Bản Việt:**    Thẻ tín dụng KHDN  Internet Banking | | | | | | | | | | |
| 1. **Đăng ký sử dụng dịch vụ khác của Ngân hàng Bản Việt:** | | | | | | | | | | |
| Gói quản lý dòng tiền Ưu việt | | | Chi hộ lương | | | | | | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| Nộp thuế điện tử | | | Thanh toán quốc tế | | | | | | Thu chi hộ tiền mặt | |
| **Cam kết của khách hàng**  Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã nêu trong Giấy đề nghị này;  Dùng nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập khác để ưu tiên thanh toán cho các khoản nợ gốc và lãi, phí phát sinh đúng kỳ hạn cho Ngân hàng Bản Việt;  Báo cáo tài chính mà khách hàng cung cấp để Ngân hàng Bản Việt thẩm định làm cơ sở cho vay là báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  Trong trường hợp có khó khăn không trả được nợ, Ngân hàng Bản Việt có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ đồng thời chúng tôi sẽ có trách nhiệm dùng các tài sản và thu nhập khác để trả nợ;  Chúng tôi xin cam kết những thông tin nêu tại giấy đề nghị này là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết của mình. | | | | | | | | | | |
| Xác nhận của đồng sở hữu hoặc Bên thứ bacó tài sản bảo đảm cho khoản vay*..........., ngày......tháng......năm............* | | | | ..........., *ngày*.......*tháng*......*năm*........  **Bên đề nghị**  *(Đóng dâu, ký và ghi rõ họ tên)* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG: BẢNG PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | |
| **A. Thông tin người điều hành** | | | | | | | | |
| 1 | Thời gian Anh/chị làm trong lĩnh vực này? |  | | | | | | |
| 2 | Anh/chị đã làm tại DN được bao lâu ? |  | | | | | | |
| **C. Thông tin doanh nghiệp** | | | | | | | | |
| 1. **Ngành nghề, cơ cấu tổ chức & cơ sở vật chất** | | | | | | | | |
| 3 | Thời gian hoạt động thực tế của doanh nghiệp? (bao gồm hộ kinh doanh/ DNTN) | … tháng:  Thời gian hoạt động của DN hiện tại: …. tháng  Thời gian hình thức trước (hộ kinh doanh/…): …. tháng (nếu có) | | | | | | |
| Doanh nghiệp có thay đổi ngành nghề / loại hình/ quy mô vốn so với thời gian đăng ký không? | Không thay đổi  Có thay đổi:… | | | | | | |
| 4 | Trong 03 tháng vừa qua, Doanh nghiệp có phát sinh thành viên góp vốn mới không? | Không phát sinh  Có phát sinh: thành viên góp vốn mới là … chiểm …% tổng vốn điều lệ DN. | | | | | | |
| 5 | Ngành kinh doanh chính chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất? | Ngành nghề chính: ……………………………………tỷ lệ:…….%  Ngành nghề khác: ………………..……………………tỷ lệ:…….% | | | | | | |
| 6 | Anh chị mô tả về hoạt động kinh doanh? | … | | | | | | |
| 7 | Số loại sản phẩm của công ty? | 1 sản phẩm, 1 thương hiệu  1 sản phẩm, nhiều thương hiệu | | | | Nhiều sản phẩm, một thương hiệu  Nhiều sản phẩm, nhiều thương hiệu | | |
| 8 | Ngành kinh doanh có tính mùa vụ không? | Không mùa vụ | | | | | Có mùa vụ: tháng …. | |
| 9 | Doanh nghiệp có văn phòng / Cửa hàng/ Chi nhánh/ hệ thông đại lý hay không? | Văn phòng: | | Thuê  Sở hữu | | | | |
| Chi nhánh: | | Thuê  Sở hữu | | | | |
| Đại lý: | | Toàn quốc  Vùng/ miền | | | | |
| 10 | MMTB / nhà xưởng phục vụ hoạt động SXKD? | Nhà xưởng: | | Thuê  Sở hữu | | | | |
| MMTB | | Thuê  Sở hữu Công suất : ……………% | | | | |
| 1. **Thông tin đầu vào , đầu ra và quy trình SXKD** | | | | | | | | |
| 11 | Mặt hàng đầu vào của doanh nghiệp là gì? | … | | | | | | |
| 12 | Số lượng đối tác đầu vào của doanh nghiệp? | Từ 4 trở xuống  Từ 5 đến 9  Từ 10 trở lên | | | | | | |
| 13 | Phương thức thanh toán (đầu vào) | Trả trước hoặc trả chậm dưới 7 ngày  Trả chậm 7 ngày đến 30 ngày  Trả chậm hơn 30 ngày | | | | | | Tiền mặt  Chuyển khoản |
| 14 | Thời gian sản xuất đến khi thành phẩm? | ….. ngày | | | | | | |
| 15 | Phạm vi hoạt động (thị trường đầu ra)? | Trong tỉnh  Trong nước (nhiều tỉnh) | | | Tỉnh và một số tỉnh lân cận  Trong và ngoài nước | | | |
| *Chi tiết :* | | | | | | |
| 16 | Số lượng khách hàng đầu ra chính? | Dưới 5  Từ 5 đến 9  Từ 10 trở lên | | | | | | |
| % Doanh thu từ 3 khách hàng lớn nhất? | Từ 50% trở lên  Từ 25% đến dưới 50%  Dưới 25% | | | | | | |
| 17 | Phương thức thanh toán (đầu ra) | Trả trước hoặc trả chậm dưới 7 ngày  Trả chậm 1 tuần đến 30 ngày  Trả chậm hơn 30 ngày | | | | | | Tiền mặt  Chuyển khoản |
| 1. **Thông tin tài chính & uy tín thanh toán** | | | | | | | | |
| 18 | Doanh thu năm vừa qua của công ty ? |  | | | | | | |
| Tăng trưởng so với năm trước ? | Tăng trưởng :…..%  Giữ nguyên  Giảm:…..% | | | | | | |
| 19 | Lợi nhuận trong năm qua của công ty ? |  | | | | | | |
| 20 | Công ty có quan hệ với TCTD nào hay không?  Thông tin các khoản CTD đó ? | Không  Đã tất toán  Có | Tên TCTD: ……..  *Chi tiết:* | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG** | **BVB – CHI NHÁNH/ PGD……..** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

1. *Phần dành riêng cho ngân hàng, không yêu cầu khách hàng ký và đóng dấu.* [↑](#footnote-ref-1)