|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CÔNG NGHỆ TECHLAB**  **-------------------**  Số: ${noticontractNumber} | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---------------**  *Hà Nội, ngày ${createdDay} tháng ${createdMonth} năm ${createdYear}* |

**THÔNG BÁO**

**V.v: Thông tin liên quan đến Khoản Vay**

Kính gửi: Ông/Bà **${lenderName}**

Công Ty gửi Thông Báo liên quan tới tài sản cho vay của Ông/Bà **${lenderName}** tại Ứng Dụng như sau:

1. **THÔNG TIN BÊN VAY**

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN VAY** | **: Ông/Bà ${borrowerName}** |
| CC/CCCD | : ${borrowerId} |
| Ngày cấp | : ${borrowerIdIssuedDate} |
| Nơi cấp | : ${borrowerIdIssuedAt} |
| Địa chỉ | : ${borrowerAddress} |
| Điện thoại | : ${borrowerPhone} |
| Email | : ${borrowerEmail} |

1. **CĂN CỨ LIÊN QUAN TỚI KHOẢN VAY**

Khoản Vay giữa Bên Vay và Bên Cho Vay được xác định qua (các) tài liệu sau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu** | **Số** | **Ngày phát hành** |
| ${table1.Stt} | ${table1.Name} đây là tên | ${table1.Number} | ${table1.CreateDate} |

1. **NỘI DUNG KHOẢN VAY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Khoản Vay | : ${amount} VNĐ (Bằng chữ: ${amountByWord} đồng) |
| 2.2 | Tỷ Suất Lợi Nhuận khi hoàn trả Khoản Vay đúng hạn | : ${returnRate}%/năm |
| 2.3 | Ngày Giải Ngân | : ${disbursementDate} |
| 2.4 | Ngày Bắt Đầu Tính Lợi Nhuận | : ${profitStartDate} |
| 2.5 | Ngày Đáo Hạn | : ${dueDate} |
| 2.6 | Ngày Hoàn Trả | : ${returnDate} |
| 2.7 | Lợi Nhuận | : ${profit} VNĐ (Bằng chữ: ${profitByWord} đồng) |
| 2.8 | Tổng Tiền Thanh Toán (đã bao gồm Khoản Vay và Lợi Nhuận sau khi trừ thuế TNCN) trong trường hợp Bên Vay thanh toán Khoản Vay đúng hạn | : ${totalReturn} VNĐ (Bằng chữ: ${totalReturnByWord} đồng |
| 2.9 | Thuế TNCN Bên Cho Vay chịu | : ${tax} VNĐ (Bằng chữ: ${taxByWord} đồng) |
| 2.10 | Tỷ Suất Lợi Nhuận khi Bên Cho Vay yêu cầu Bên Vay hoàn trả Khoản Vay trước hạn | : ${earlyReturnRate}%/năm |
| 2.11 | Phí yêu cầu thanh toán Khoản Vay trước hạn mà Bên Cho Vay chịu | : ${earlyReturnFee} VNĐ (Bằng chữ: ${earlyReturnFeeByWord} đồng) |
| 2.12 | Tỷ Lệ Phần Trăm Bồi Thường khi Bên Vay chậm trễ thanh toán Khoản Vay | : ${penaltyRate}%/năm |
| 2.13 | Thời Hạn Vay | : ${duration} (${durationbyword}) ngày |

1. **DANH SÁCH TÀI SẢN BẢO ĐẢM**
2. Tài Sản Bảo Đảm là chứng khoán

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày bắt đầu/Ngày sửa đổi/bổ sung TSBĐ** | **Số lượng** | **Tổ chức phát hành** | **Giá trị (VND)** | **Hồ sơ, tài liệu**  **liên quan** | **Trạng thái** |
| ${stockUpdatedDate} | ${stockVolume} | Tên tổ chức phát hành: ${stockIssuing}  Mã số thuế: ${stockIssuingTaxNo}  Mã trái phiếu:  ${stockIssuingBondNo} | ${stockValue} |  | ${stockStatus} |
|  |  |  |  |  |  |

1. Tài Sản Bảo Đảm là Hợp đồng tiền gửi/Thẻ tiết kiệm/Sổ tiết kiệm tại Ngân hàng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày bắt đầu/Ngày sửa đổi/bổ sung TSBĐ** | **Hợp đồng tiền gửi/Thẻ tiết kiệm/Sổ tiết kiệm** | **Chủ sở hữu** | **Số** | **Giá trị (VND)** | **Đơn vị nhận Hợp đồng tiền gửi/Thẻ tiết kiệm/Sổ tiết kiệm** | **Ngày phát hành** | **Ngày đến hạn** | **Trạng thái** |
| ${savingContractUpdatedDate} | ${savingContractName} | ${savingContractOwner} | ${savingContractNo} | ${savingContractValue} | ${savingContractIssuing} | ${savingContractCreatedDate} | ${savingContractExpireDate} | ${savingContractStatus} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mọi thắc mắc của Người dùng liên quan đến Thông Báo này vui lòng liên hệ qua email [hotro@tikop.vn](mailto:hotro@tikop.vn) hoặc các hình thức tiếp nhận thông tin khác được Công Ty công bố tại Ứng Dụng.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB**  **GIÁM ĐỐC**  **Đã ký**  **ĐẶNG BẢO LINH** |