|  |  |
| --- | --- |
| Agribank - Full logo - Color  <CHI\_NHANH> | **Mẫu 49/THE**  *<DIA\_BAN>, ngày <NGAY> tháng <THANG> năm <NAM>* |

##### GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP QUỸ ATM

Kính gửi: <KINH\_GUI>

Người đề nghị: <NGUOI\_DE\_NGHI>

Phòng: <PHONG>

Kính đề nghị Giám đốc phê duyệt tiếp quỹ ATM, cụ thể như sau:

ATM ID: <ATM\_ID>

Địa điểm lắp đặt ATM: <DIA\_DIEM\_ATM>

Đơn vị: VND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại tiền  (mệnh giá) | Số tờ | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | 50.000 | <SO\_TO\_50> | <THANH\_TIEN\_50> |  |
| 2 | 100.000 | <SO\_TO\_100> | <THANH\_TIEN\_100> |  |
| 3 | 200.000 | <SO\_TO\_200> | <THANH\_TIEN\_200> |  |
| 4 | 500.000 | <SO\_TO\_500> | <THANH\_TIEN\_500> |  |
| **Tổng cộng** | | | **<TONG\_TIEN\_SO>** |  |

Số tiền bằng số: <TONG\_TIEN\_SO> VND

(Bằng chữ: <TONG\_TIEN\_CHU> đồng chẵn)

Ban quản lý ATM có trách nhiệm thực hiện tiếp quỹ ATM theo đúng quy định hiện hành.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LẬP BẢNG**  ***<NGUOI\_DE\_NGHI>*** | **KIỂM SOÁT**  ***<KSV>*** | **GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT** |