**Biểu mẫu 01**

**LÃI SUẤT HUY ĐỘNG**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BTV, ngày tháng 4 năm 2022*

*của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh)*

**1. Tiền gửi cá nhân**

*Đơn vị: %/năm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kỳ hạn** | **Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ** | **Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng** | **Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ** | **Sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt** |
| Không kỳ hạn | 0,1 |  |  |  |
| 01 tháng | 3,1 |  | 3,09 |  |
| 02 tháng | 3,1 | 3,09 | 3,08 |  |
| 03 tháng | 3,4 | 3,39 | 3,37 |  |
| 06 tháng | 4,0 | 3,96 | 3,92 | 3,1 |
| 09 tháng | 4,0 | 3,94 | 3,88 | 3,1 |
| 12 tháng | 5,5 | 5,36 | 5,21 | 3,1 |
| 18 tháng | 5,5 | 5,29 | 5,08 | 4,0 |
| 24 tháng | 5,5 | 5,22 | 4,95 | 4,0 |
| 36 tháng |  |  |  | 4,0 |
| 48 tháng |  |  |  | 4,0 |
| 60 tháng |  |  |  | 4,0 |

**2. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế**

*Đơn vị: %/năm*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kỳ hạn** | **Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ** | **Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng** | **Lãi suất lĩnh lãi đầu kỳ** |
| Không ký hạn | 0,1 |  |  |
| 01 tháng | 3,0 |  | 2.99 |
| 02 tháng | 3,0 | 2,99 | 2.98 |
| 03 tháng | 3,3 | 3,29 | 3,27 |
| 06 tháng | 3,7 | 3,67 | 3,63 |
| 09 tháng | 3,7 | 3,65 | 3,60 |
| 12 tháng | 4,8 | 4,69 | 4.58 |
| 18 tháng | 4,8 | 4,64 | 4.47 |
| 24 tháng | 4,8 | 4,59 | 4,38 |