

**LỊCH TRẢ LÃI HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG SỐ «Code»**

Ngày: 26/09/2014

Khách hàng: Ông/Bà

Số tiền vay:«LoanAmount»

Ngày rút tiền:

Thời hạn: «InterestKey»

Định kỳ trả nợ:

Lãi suất: Nếu là Fixed A hoặc là Fixed B, thì hiển thị giá trị field **Interest Rate:(\*) ;** Còn nếu là Periodic Automatic, thì hiển thị tổng giá trị: **Interest Rate:(\*) + Int Spread:**

«TableEnd:Info»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kỳ** | **Ngày trả** | **Số tiền phải trả** | **Dư nợ còn lại** |
|  |  |  | «TableEnd:Items» |

Tp.HCM, Ngày 26 tháng 09 năm 2014

**Bên vay** **Bên cho vay**