**FORM THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG**

A- Thông tin thẩm định

Người thẩm định:

Thời gian thẩm định:

Kết quả thẩm định

B - Thông tin khách hàng

1. Thông tin cơ bản:

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên: {customer\_fullname} | Số điện thoại: {customer\_phone} |
| Địa chỉ hiện tại: | {customer\_address} |
| Địa chỉ trên hộ khẩu: |  |
| Nghề nghiệp: Công chức/Nhân viên văn phòng | Chức vụ: |
| Cơ quan làm việc: |  |
| Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: {customer\_identity\_number} | Ngày cấp CMND/Hộ chiếu: {customer\_identity\_date} |
| Số GPLX: {customer\_driver\_licence} | Ngày cấp GPLX: {customer\_licence\_number} |

1. Hình ảnh giấy tờ cơ bản ( bắt buộc )
2. Hình ảnh Hộ khẩu ( Các trang )

|  |
| --- |
| Hình ảnh hộ khẩu: |
| {procedure\_household} |
| Ghi chú thẩm định: {procedure\_household\_note} |
| Kết luận: {procedure\_household\_conclusion} |

1. Hình ảnh CMND/CCND:

|  |  |
| --- | --- |
| Ảnh chụp CMND ( mặt trước ) | Ảnh chụp CMND ( mặt sau ) |
| {procedure\_identity\_front} | {procedure\_identity\_back} |
| Ghi chú: {procedure\_identity\_note} | |
| Kết luận thẩm định: {procedure\_identity\_conclusion} | |

1. Hình ảnh GPLX ( Mặt trước)

|  |  |
| --- | --- |
| Ảnh chụp GPLX ( Mặt trước) | Ảnh chupj GPLX ( Mặt sau) |
| {procedure\_driver\_licence\_front} | {procedure\_driver\_licence\_back} |
| Ghi chú thẩm định: {procedure\_licence\_note} | |
| Kết luận thẩm định: {procedure\_licence\_conclustion} | |

1. Hình ảnh thông tin khác

|  |
| --- |
| Hình ảnh thông tin tham khảo khác |
| {procedure\_other} |

C. Thông tin lịch trình thuê xe:

1. Mục đích thuê xe: {rental\_purpose}
2. Lịch trình thuê xe : {rental\_schedule}
3. Ngày bắt đầu nhận xe: {estimate\_receive\_datetime}
4. Ngày trả xe: {estimate\_return\_datetime}
5. Thời gian thuê xe: {estimate\_rental\_duration}

Kết luận thẩm định: {approve\_conclusion}

D. Thông tin thêm

Địa chỉ mạng xã hội sử dụng:

Thông tin thêm người thân:

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm tin cậy | Kết quả |
|  |  |