**TRANG KÝ – PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG KHCN CỦA TTĐ VÀ CGPD**

(Trang ký đính kèm TTTD số: <Application ID>)

**I.THÔNG TIN HỒ SƠ KÝ**

1. Tên khách hàng vay: <1>

2. Mã hồ sơ trên hệ thống LOS: <1.1>

3. Sản phẩm: <4>

4. Số CMND/HC/CCCD: <3>

5. Thời hạn cấp tín dụng: <6>

6. Số tiền đề nghị cấp tín dụng/Hạn mức đề nghị cấp tín dụng: <7>

7. Thời điểm cán bộ thẩm định hoàn thành báo cáo: <1.5>

8. Thời điểm phê duyệt hồ sơ trên hệ thống LOS: <1.6>

**II. MỤC KÝ**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ THẨM ĐỊNH**  Ký bởi:  Ngày ký:  Xác thực bởi:  <Họ và tên người ký> | **CHUYÊN GIA PHÊ DUYỆT**  Ký bới:  Ngày ký:  Xác thực bởi:  <Họ và tên người ký> |

|  |
| --- |
| **Phê duyệt** |
| **1**. **Cán bộ thẩm định**  Họ và tên: <14>  Đề xuất của CV Tái thẩm định: <15>  Điều kiện bổ sung: <16>  Thời điểm làm báo cáo: <17> |
| **2. Chuyên gia phê duyệt:**  Họ và tên: Nguyễn Thị Test  Số tiền cấp tín dụng CGPD phê duyệt: 10 vnđ  Thời hạn: 1000 năm  Điều kiện phê duyệt bổ sung: <21>  Đồng ý cấp tín dụng cho khách hàng.  Không đồng ý cấp tín dụng cho khách hàng <22>  Đồng ý cấp tín dụng cho khách hàng với điều kiện bổ sung  Thời điểm xét duyệt trên hệ thống: <23> |

**THẨM ĐỊNH & PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG KHCN CỦA TTĐ VÀ CGPD**

(Áp dụng với sản phẩm cấp tín dụng xử lý qua hệ thống LOS )

**THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên khách hàng vay: <1>

2. Mã hồ sơ trên hệ thống LOS: <1.1>

3. Sản phẩm: <4>

4. Số CMND/HC/CCCD: <3>

5. Thời hạn cấp tín dụng: <6>

6. Số tiền đề nghị cấp tín dụng/Hạn mức đề nghị cấp tín dụng: <7>

7. Thời điểm cán bộ thẩm định hoàn thành báo cáo: <1.5>

8. Thời điểm phê duyệt hồ sơ trên hệ thống LOS: <1.6>

*(Đề xuất thẩm định và phê duyệt tín dụng bao gồm các phụ lục đính kèm: Phân tích nguồn thu và các thông tin bổ sung theo yêu cầu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Thông tin hồ sơ** | |
| **Tên khách hàng:** <1> | **Sản phẩm:** <4> |
| **CIF:** <2> | **Phương thức cấp tín dụng:** <5> |
| **Số CMND/HC/CCCD:** <3> | **Thời hạn cấp tín dụng:** <6> |
| **Số tiền đề nghị cấp tín dụng/Hạn mức đề nghị cấp tín dụng:** <7> | |
| **Tài sản đảm bảo (nếu có):**  Loại tài sản: <8>  Giá trị TSĐB: <9>  Tỷ lệ vay/Giá trị TSĐB: <10>  Khả năng chuyển nhượng: <11>  Tình trạng sử dụng: <12>  Quan hệ của chủ TS và người đề xuất cấp tín dụng: <13> | |