**KHAI BÁO THÔNG TIN NHẬN NỢ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Nhập | Hiển thị thông tin | |
| 1 | Ngày, tháng, năm nhận nợ | <GNN\_NGAY\_NHAN\_NO> | <DNTC\_KHV>; <KHV\_DIA\_CHI>; <HDV\_MA\_HD\_VAY> ngày <HDV\_NGAY\_HD\_VAY>. | |
| 2 | Số CMND/Căn cước | <KHV\_CMT> |
| 3 | Dư nợ hiện tại: | <GNN\_DU\_NO\_TRUOC> | Hạn mức tín dụng: <HDV\_TONG\_HAN\_MUC\_TIN\_DUNG> đồng. | |
| 4 | Số tiền giải ngân lần này | <GNN\_SO\_TIEN\_NHAN\_NO> | Vượt quá hạn mức/ Tổng dư (1+2) | |
| 5 | Lãi suất cho vay | <HDV\_LAI\_SUAT> |  | |
| 6 | Hạn trả nợ gốc | <GNN\_HAN\_TRO\_NO\_GOC> |  | |
| 7 | Hạn trả nợ lãi | <HDV\_PHUONG\_THUC\_TRA\_LAI> | | |
| 8 | Mục đích SD tiền vay lần này | <GNN\_MUC\_DICH\_SU\_DUNG\_TIEN\_VAY>. | | |
| 9 | Chứng từ giải ngân lần này | <CHUNG\_TU\_GIAI\_NGAN> | | |
| Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, cụ thể như sau: | | | | |
| TT | Người thụ hưởng | Số tài khoản | Ngân hàng | Số tiền |
| 1 | <GNN\_NGUOI\_THU\_HUONG\_1> | <GNN\_SO\_TAI\_KHOAN\_1> | <GNN\_NGAN\_HANG\_1> | <GNN\_SO\_TIEN\_NHAN\_NO\_1> |
| 2 | <GNN\_NGUOI\_THU\_HUONG\_2> | <GNN\_SO\_TAI\_KHOAN\_2> | <GNN\_NGAN\_HANG\_2> | <GNN\_SO\_TIEN\_NHAN\_NO\_2> |
| 3 | <GNN\_NGUOI\_THU\_HUONG\_3> | <GNN\_SO\_TAI\_KHOAN\_3> | <GNN\_NGAN\_HANG\_3> | <GNN\_SO\_TIEN\_NHAN\_NO\_3> |
| Tổng cộng | | | | <GNN\_SO\_TIEN\_NHAN\_NO> |

***<CHI\_NHANH\_TEN\_CN\_VIET\_THUONG>***