# สัญญาค้ำประกัน

ทำที่………………………….

วันที่………เดือน……...……....... พ.ศ…………

สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………......….…อายุ……….ปี   
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่........................... อยู่บ้านเลขที่………………..ตรอก/ซอย...……..............ถนน……………………………แขวง/ตำบล….….....……………เขต/อำเภอ…………….……………จังหวัด…………………........ สังกัดหน่วยงานราชการ …………………………กระทรวง………………………….ระดับ………………. บัตรข้าราชการเลขที่…………………….....ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า **“เจ้าหนี้”**

กับ…………………………………….อายุ……….ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่............................. อยู่บ้านเลขที่………………..ตรอก/ซอย........................ถนน……………  
แขวง/ตำบล….….....……………เขต/อำเภอ…………….……………จังหวัด…………………… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า **“ผู้ค้ำประกัน”**

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

**ข้อ 1.** ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าหนี้” ได้ทำสัญญา...............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสัญญา.................................. ฉบับลงวันที่…....เดือน……………………..พ.ศ……………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา” ซึ่งผู้ค้ำประกัน  
ได้ทราบและเข้าใจสัญญาเป็นอย่างดีแล้วนั้น

ผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันเข้าค้ำประกันลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าลูกหนี้ปฏิบัติผิดนัดผิดข้อตกลงตามสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระต่อเจ้าหนี้หรือทำให้เจ้าหนี้เสียหาย  
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันตกลงยินยอมชำระหนี้หรือค่าเสียหายบรรดาที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้ก่อน และผู้ค้ำประกันตกลงร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ตลอดไป   
จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้สินเชิงแล้ว

**ข้อ 2.** หากเจ้าหนี้ผ่อนผันหรือผ่อนเวลาใด ๆ ให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกันตกลง ยินยอมรับการผ่อนผันนั้นด้วย โดยเจ้าหนี้ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ และผู้ค้ำประกันจะไม่ถือการผ่อนผันเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของตนเป็นอันขาด

**ข้อ 3.** ผู้ค้ำประกันตกลงจะไม่ถอนค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าลูกหนี้จะหลุดพ้นความผูกพันความรับผิดกับเจ้าหนี้

**ข้อ 4.** ในกรณีที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นประการใด ไม่ว่าคราวหนึ่งคราวใด ผู้ค้ำประกันยังคงมีความผูกผันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้   
และจะไม่ยกเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

**ข้อ 5.** ผู้ค้ำประกันตกลงสละสิทธิที่จะยกเอาบรรดาข้อต่อสู้ต่าง ๆ ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้มาเพื่อปฏิเสธความรับผิดของตนตามหนังสือนี้อย่างเด็ดขาด

**ข้อ 6.** การบอกกล่าวทวงถาม หรือส่งเอกสารใดไปยังผู้ค้ำประกันตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือนี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และผู้ค้ำประกันได้ทราบนับแต่วันที่คำบอกกล่าวหรือเอกสารพึงไปถึงตามปกติ

สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ  
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้อ่านโดยตลอดแล้วยืนยันว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายถือไว้เป็นพยานฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหนี้

(....................................................)

ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ำประกัน

(....................................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน

(....................................................)

ลงชื่อ..................................................... พยาน

(....................................................)

\*สัญญานี้เป็นแบบสัญญาทั่วไป กรุณาปรับใช้ตามความเหมาะสม หากมีข้อสงสัย สัญญามีมูลค่ามาก ซับซ้อน กรุณาปรึกษานักกฎหมาย   
หรือทนายความ และหากต้องการติดต่อใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ [info@legalclinic.co.th](mailto:info@legalclinic.co.th)

**Note**

1. หนี้ (ตามสัญญาเงินกู้) ที่ค้ำประกันต้องสมบูรณ์ (มาตรา 681)
2. ผู้ค้ำประกันมีสิทธิยกข้อต่อสู้ของผู้กู้ได้ว่าไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินขึ้นต่อสู้ผู้ให้กู้ได้ (มาตรา 694)
3. สัญญาค้ำประกันต้องระบุหนี้ไว้ให้ชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงหนี้ที่ระบุไว้
4. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สามารถกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะลูกหนี้ได้   
    หากกำหนด = โมฆะ (มาตรา 681/1)
5. แต่ถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคล = สามารถกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมได้
6. หากตามสัญญากู้ฉบับเดียวกันมีผู้ค้ำประกันหลายคน (ไม่ว่าจะค้ำประกันพร้อมกันหรือไม่)   
    = ผู้ค้ำประกันต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม   
    หรือหากตกลงกันไว้เป็นพิเศษระหว่างผู้ค้ำประกันก็เป็นไปตามสัญญา
7. หากบังคับตามสัญญาค้ำประกันแล้วไม่พอชำระหนี้

= ลูกหนี้ต้องรับผิดในส่วนที่เหลือ

1. ข้อตกลงลดหนี้ที่ผู้ให้กู้ทำกับผู้กู้ (ลดหนี้ตามสัญญากู้เงิน รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระ  
    ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น)  
    = ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตกลง

การเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้

1. ผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด
2. ไม่สามารถเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนหนังสือไปถึงไม่ได้
3. หากผู้ให้กู้ไม่บอกกล่าว หรือบอกกล่าวเกินเวลา = ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิด (ผู้ให้กู้ฟ้องผู้ค้ำประกันไม่ได้)

สิทธิของผู้ค้ำประกัน

1. ขอให้เรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ก่อน (มาตรา 688)
2. ขอให้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของผู้กู้ก่อน (มาตรา 689)
3. ขอให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันก่อน (มาตรา 690)