|  |  |
| --- | --- |
| **Số/No.: …./QĐ-Mcredit-BKS** | *Hà Nội, ngày «NGAY\_1» tháng «THANG\_1» năm «NAM\_1»*  *Hanoi, «MONTH\_EN» «DAY\_EN», «YEAR\_EN»* |

**QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

**V/v/On: «ten\_cuoc\_kiem\_toan\_1»**

**BAN KIỂM SOÁT MCREDIT CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI**

**MCREDIT’S SUPERVISORY BOARD OF MB SHINSEI FINANCE LIMITED LIABILITY COMPANY**

* *Căn cứ XXX*
* *Pursuant to XXX*

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES**

**Điều 1/ Article 1:**

1. **Mục tiêu cuộc kiểm toán/ Purpose(s) of the audit:**

«muc\_tieu\_cuoc\_kiem\_toan\_1»

1. **Phạm vi rà soát/ Scope of review:**

«pham\_vi\_kt\_new\_1»

**Kỳ kiểm toán**: từ «thoi\_hieu\_kt\_1» đến «thoi\_hieu\_kt\_2»

**Audit period**: from «thoi\_hieu\_kt\_1» to «thoi\_hieu\_kt\_2»

1. **Thời gian kiểm toán trực tiếp tại đơn vị/ Direct audit time at the unit**

* **Từ «NGAY\_BD\_TD» đến «NGAY\_KT\_TD»**
* **From «NGAY\_BD\_TD» to «NGAY\_KT\_TD»**

1. **Nhân sự thực hiện kiểm toán/ Auditors:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên/Name** | **Vai trò/Role** |
|  |  | Trưởng đoàn kiểm toán |
|  |  | Trưởng nhóm kiểm toán |
|  |  | Kiểm toán viên – Thành viên |

**Điều 2**/ **Article 2:** XXX

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This decision is valid from the signing date.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận/Recipients:***   * Hội đồng Thành viên MCredit;   *MCredit’s Members’ Council;*   * Ủy ban Điều hành;   *EXCO;*   * Cơ quan Kiểm toán nội bộ;   *Internal Audit Office;*   * Các Khối/Phòng/Ban và cá nhân như điều 5;   *Division(s)/Center(s), Office(s) and Department(s) as described in Article 5;*   * Lưu: Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội bộ.   *Archive: Supervisory Board, Internal Audit Office.* | **TM. BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  ***HEAD OF SUPERVISORY***  **[Họ tên]** |