|  |  |
| --- | --- |
| **GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM** |  |

**BẢO HIỂM TỬ KỲ - 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM** | | | Số Hợp đồng: | **8000000001** |
| Ngày Phát hành: | | **31/01/2019** | Ngày đáo hạn: | 30/01/2029 |
| Ngày hiệu lực hợp đồng: | | **31/01/2019** |  |  |
| Thời hạn hợp đồng: | | **10 năm** | Định kỳ đóng phí: | **Hàng năm** |
| Thời hạn đóng phí: | | **10 năm** | Đơn vị tính: | **VNĐ** |
| Bên mua bảo hiểm: **TRẦN VĂN A** | | | Số CMND/ Hộ chiếu: | **012223456789** |
| Người được bảo hiểm:  **TRẦN VĂN A** | | | Số CMND/ Hộ chiếu: | **012223456789** |
| Giới tính: **Nam** | Ngày sinh: **20/10/1990** | | Tuổi lúc phát hành hợp đồng: **29** | |

**THÔNG TIN SẢN PHẨM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quyển lợi sản phẩm chính** | **Số tiền bảo hiểm** | **Phí bảo hiểm năm đầu** |
| Tử vong / Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 10.000.000 | **50.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quyển lợi sản phẩm bổ trợ Tai nạn tăng cường** | **Số tiền bảo hiểm** | **Phí bảo hiểm năm đầu** |
| ***Quyền lợi bảo hiểm chính*** | | |
| *Tử vong do Tai nạn* | 100.000.000 | **250.000** |
| *Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn* | 100.000.000 |
| *Thương tật một phần vĩnh viễn do Tai nạn* | *Theo bảng tỉ lệ (\*)* |
| *Gãy xương do Tai nạn* | *Theo bảng tỉ lệ (\*)* |
| ***Quyền lợi bảo hiểm tăng cường*** | | |
| *Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn giao thông công cộng hoặc Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam* | 200.000.000 | **30.000** |
| *Điều trị chấn thương do Tai nạn thể thao* | 2.000.000 | **30.000** |
| *Nằm viện do Tai nạn* | 200.000 | **150.000** |

*(\*) được quy định trong**Quy tắc và Điều khoản sản phẩm*

*Tất cả các quyền lợi bảo hiểm tuân theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.*

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ BIDV MetLife,

***Thay mặt và đại diện cho Công ty***

**Sharma Gaurav**

**Tổng Giám đốc**