**Chính sách Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ tại VietinBank Securities áp dụng từ 05/06/2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Lãi suất** **thông thường** | **Gói lãi suất M1** | **Gói lãi suất M2** | **Gói lãi suất M3** |
| **DNBQ/ngày** **trong quý** | Dưới (<) 3 tỷ | Từ (≥) 3 tỷ - dưới (<) 5 tỷ | Từ (≥) 5 tỷ - dưới (<) 10 tỷ | Từ (≥) 10 tỷ |
| **Lãi suất trong hạn** | 0.0326%/ngày tương đương 11.899%/năm | 0.0302%/ngày tương đương 11.023% /năm | 0.0274% ngày, tương đương 10.001 %/năm | 0.026% ngày, tương đương 9.49%/năm |
| **Lãi suất quá hạn** | 150% Lãi suất trong hạn |