**XIN CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG ABC.**

**QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN CÁC LOẠI TIỀN GỬI CÓ NHU CẦU THEO BẢNG SAU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã tiền gửi/ | Loai tiền gửi | Kỳ hạn trả lãi | Lãi suất (%/năm) | Số tiền gửi  (ngàn VND) |
| 0\_MaGD | Tiền gửi thanh toán cá nhân | Trả lãi hằng tháng | 0.2 |  |
| 15\_MaGD | Tiết kiệm an sinh >= 12 tháng đến < 24 tháng, Gửi góp không theo định kỳ hàng tháng | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| 1\_MaGD | TG trực tuyến < 12T | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| 3\_MaGD | Tiết kiệm linh hoạt < 12T | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| 4\_MaGD | TGTK có kỳ hạn < 12 tháng | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| 6\_MaGD | Tiết kiệm linh hoạt >= 12 đến < 24T | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| 8\_MaGD | TGTK dự thưởng >= 12 đến < 24 tháng | Trả lãi khi đến hạn |  |  |
| Mã nơi gửi | Nơi gửi | Đánh dấu x nếu có gửi ở đây | | |
| 00\_PGD | Quận 1, phường Nguyễn Thái Bình |  | | |
| 02\_PGD | Quận 1, phường Tân Định |  | | |
| 03\_PGD | Quận Gò Vấp, phường 4 |  | | |
| 05\_PGD | Quận 1, phường Bến Nghé |  | | |
| 06\_PGD | Quận 1, phường Đakao |  | | |
| 07\_PGD | Quận 5, phường 2 |  | | |
| 08\_PGD | Bà Rịa Vũng Tàu |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng lãi suất tham khảo | |
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
| 1 tháng | 4.2 |
| 2 tháng | 4.2 |
| 3 tháng | 4.7 |
| 6 tháng | 5.2 |
| 9 tháng | 5.4 |
| 12 tháng | 6.5 |
| 24 tháng | 6.5 |