Kính gửi: Công đoàn cơ sơ các Trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp cùng Liên Đoàn Lao Động Huyện Dương Minh Châu triển khai chương trình trợ vốn cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các trường nhằm hỗ trợ phần vốn giúp cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thêm vốn để phát triển kinh tế gia đình, gia tâm thu nhập.

Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động Tổ chức tài chính vi mô CEP sẽ triển khai trong buổi họp giao ban 10/11/2017 sắp tới. Nhằm nắm bắt và hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn tới và có kế hoạch ngay trong tháng 11 và 12 năm 2017. Các công đoàn trao đổi với công đoàn viên có nhu cầu đăng ký vay vốn. Đăng ký với công đoàn trường và công đoàn trường đăng ký với LĐLD Huyện trước ngày 8/11/2017 để tổ chức tài chính vi mô CEP chuẩn bị hồ sơ và phát trong buổi họp giao ban ngày 10/11/2017

Thông tin về sản phẩm:

* Thời hạn: 10 tháng , 12 tháng, 15 tháng …. đến 36 tháng
* Lãi suất: lãi suất bình quân: 0.65%/tháng ( lãi suất tính trên dư nợ ban đầu)
* Hạn mức vay: Cho vay tối đa không quá 30.000.000đ/CBNV, tùy theo thu nhập của người vay ( tổng số tiền ( vốn + lãi) góp mõi tháng không vượt quá 30% lương)
* Tiết kiệm theo khoản vay: là số tiền góp mõi tháng được tính bằng 1% /số tiền vay. Số tiền tiết kiệm sẽ được chi nhánh trả lại cho người vay ( nếu có nhu cầu) vào cuối đợt vay và kèm theo tiền lãi tiết kiệm.

|  |
| --- |
| **CÁCH TÍNH TRẢ GÓP HÀNG THÁNG (Tăng thu nhập Công nhân viên)** |
| **ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/9/2016** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mức vay:** | **1,000,000** | **đồng** |  | **Lãi suất:** | **0.65%** | **/tháng** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Thời hạn(tháng)** | **Số tiền thu các kỳ đầu** | **Số tiền thu kỳ cuối** | **Tổng cộng** |
| **Vốn** | **Lãi** | **Tiết kiệm** | **Cộng** | **Vốn** | **Lãi** | **Tiết kiệm** | **Cộng** | **Vốn** | **Lãi** | **Tiết kiệm** | **Cộng** |
| 10 | 100,500 | 6,500 | 10,000 | **117,000** | 95,500 | 6,500 | 10,000 | **112,000** | 1,000,000 | 65,000 | 100,000 | **1,165,000** |
| 12 | 83,500 | 6,500 | 10,000 | **100,000** | 81,500 | 6,500 | 10,000 | **98,000** | 1,000,000 | 78,000 | 120,000 | **1,198,000** |
| 15 | 67,500 | 6,500 | 10,000 | **84,000** | 55,000 | 6,500 | 10,000 | **71,500** | 1,000,000 | 97,500 | 150,000 | **1,247,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Người lập bảng** |