|  |  |
| --- | --- |
|  Mã số hồ sơ |  |
| Ngày nộp hồ sơ |  |
| (Do cơ quan điều hành Quỹ ghi) |

 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

**---o0o---**

 **ĐƠN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN**

 **Kính gửi: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng**

 Tôi tên là: …… đại diện hợp pháp của chủ đầu tư dự án, kính đề nghị Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho chúng tôi được vay vốn thực hiện dự án ứng dụng/chuyển giao khoa học công nghệ theo chi tiết sau:

 Số tiền đề nghị vay: …… VNĐ (Bằng chữ)

 Mục đích sử dụng tiền vay:

 Thời hạn vay: 36 tháng

 Dưới đây, xin gửi kèm theo các thông tin và giấy tờ liên quan tới đề nghị vay vốn để Quỹ xem xét cho vay số tiền trên:

1. **Thông tin của bên đề nghị vay vốn**

Tên chủ đầu tư: **CÔNG TY ….**

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: … – Đăng kí ngày …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp.

Ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Vốn điều lệ: đồng

Tài khoản: tại Ngân hàng

Mã số thuế:

 Đại diện pháp lý chủ đầu tư dự án:

Chức vụ:

CMND số: Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng Ngày cấp:

1. **Thông tin về dự án đề nghị vay vốn**
* Tên dự án:
* Quyết định phê duyệt dự án số:
* Tổng mức đầu tư được phê duyệt: đồng, trong đó:
* Vốn tự có: đồng
* Vốn vay huy động: đồng
* Vốn vay ngân hàng thương mại: đồng
* Hình thức đầu tư:
* Địa điểm đầu tư:
* Mục tiêu/sản phẩm của dự án:
* Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng từ đến tháng
* Mô tả công nghệ ứng dụng:
* Sơ đồ sản xuất chế biến
1. **Tóm tắt phương án sử dụng vốn vay**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các hạng của mục tiêu dự án | Kinh phí thực hiện (triệu VNĐ) | ĐỀ NGHỊ VAY VỐN | Nguồn vốn tự có | Nguồn vốn vay khác |
| Mua sắm trang thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ | Nguyên nhiên vật liệu chính | Mua thiết kế, phần mềm, bí quyết công nghệ, quyền sử dụng sáng chế | Thuê chuyên gia nước ngoài | Khác | Tổng cộng |
| Mua thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sản xuất thử nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đầu tư hạ tầng mở rộng sản xuất kết hợp du lịch canh nông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Phương án trả nợ**
2. Nguồn trả nợ:
* Từ nguồn thu nhập dự án: tiền lãi thu được của sản phẩm dự án.
* Các nguồn khác.
1. Kế hoạch trả nợ
* Giả lập giải ngân ngày
* Thời gian bắt đầu tính lãi:
* Kỳ hạn trả lãi:
* Kỳ hạn trả gốc:
* Lý do: Dự án mới bắt đầu triển khai, cần thời gian chạy thử ra sản phẩm và bán hàng.
* Kỳ hạn trả nợ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Thời gian | Số dư nợ gốc | Số tiền trả nợ (VNĐ) |
| Trả Gốc | Lãi (5.5%) | Tổng gốc + lãi |
| Năm  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Năm  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Năm  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | Cộng |   |  |  |  |

1. **Đảm bảo tiền vay**

Vay thế chấp tài sản:

1. **Cam kết**

*Chúng tôi cam kết:*

1. Bảo đảm và chịu trách nghiệm về sự chính xác và tính trung thực, pháp lý của hồ sơ vay vốn được gửi đến Quỹ.
2. Khi đã được quỹ quyết định cho vay sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết trong hợp đồng tín dụng và theo các quy định của Quỹ.

Rất mong sự hợp tác và hỗ trợ của quý Quỹ

Trân trọng!

 Lâm Đồng, ngày tháng năm

 CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

**PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG**

**Tên dự án**:

**Thời gian thực hiện**:

**Kinh phí**:

**Đơn vị thực hiện**:

**Địa điểm thực hiện**:

**Hình thức đầu tư**:

**PHẦN II: NỘI DUNG DỰ ÁN**

1. **Sự cần thiết**:
2. **Mục tiêu dự án**
3. **Tình hình thị trường tiêu thụ**
	1. **Trên Thế giới**
	2. **Tại Việt Nam**
4. **Tình hình lao động:**
5. **Sản phẩm:**
6. **Công nghệ và quy trình sản xuất:**
7. **Dự toán kinh phí:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **THÀNH TIỀN** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

1. **Hiệu quả dự án**
	1. **Hiệu quả kinh tế**
		1. **Doanh thu dự kiến/năm sản xuất ổn định**:

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Giá bán dự kiến** | **Thành tiền** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Cộng:**  |  |

* + 1. **Chi phí**
			1. **Chi phí khấu hao**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tài sản khấu hao** | **Nguyên giá** | **Giá trị KH/năm** |
| Khấu hao TSCD nhà xưởng |  |  |
| Khấu hao TSCD thiết bị đầu tư mới |  |  |
| … |  |  |
| **Cộng** |  |  |

* + - 1. **Chi phí lao động**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số người** | **Số tháng** | **Thành tiền** | **Nguồn vốn** |
| **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng**  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **Chi phí về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm trong quá trình thử nghiệm**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tổng số chi phí | Trong đó theo sản phẩm | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng chi phí sản xuất**  |  |  |  |  |  |

* + - 1. **Chi phí hỗ trợ công nghệ, nghiên cứu**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị đo** | **Số lượng** | **Tổng số** | **Nguồn vốn** |
| **Kinh phí** | **Tỷ lệ** (%) | **Vốn vay Quỹ** | **Vốn vay NHTM** | **Tự có** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | *5* | *6* | *7* | 8 | 9 |
| *1* | *3* |   |   |   |   |   |   |   |
| **A** | **Chi phí hỗ trợ cho các hạng mục công nghệ (kể cả công nghệ nhập)** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 3 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 4 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| **B** | **Chi phí đào tạo công nghệ** |  |  |  |   |   |   |   |
| 1 |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2 |  |  |  |  |   |   |   |   |
|   | **Cộng** |  |  |   |   |   |

* + 1. **Hiệu quả**

Đơn vị tính: Triệu đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung | Số tiền  | Ghi chú |
| Tổng Doanh thu |  |  |
| Tổng chi phí |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  |  |
| Thời gian hòa vốn |  |  |

* 1. **Hiệu quả xã hội**
1. **Kết luận và kiến nghị**