|  |  |
| --- | --- |
| 已切換為{state} | Đã chuyển đổi thành {state} |
| 模擬 | Mô phỏng |
| 真實 | Thực |
| 登入效期已過 請重新登入 | Hết thời hạn đăng nhập  Vui lòng đăng nhập lại |
| 儲值 | Nạp tiền |
| 倉位 | Vị trí |
| 訪客 | Khách truy cập |
| 盈虧 | Lãi lỗ |
| 出入金紀錄 | Ghi chép xuất nhập tiền |
| 查看詳細的出入金交易活動 | Tra cứu hoạt động giao dịch xuất nhập tiền chi tiết |
| 查看特定階段的交易活動 | Tra cứu hoạt động giao dịch theo giai đoạn cụ thể |
| 前往驗證真實賬戶 | Nghiệm chứng tài khoản thực |
| 存入資金 | Gửi vào vốn |
| 出金 | Tiền chi tiêu |
| 提取資金 | Lĩnh vốn |
| 自由資金 | Vốn tự do |
| 淨值 | Giá trị ròng |
| 初始保證金 | Tiền bảo lãnh ban đầu |
| 維持保證金總額 | Duy trì tổng số tiền bảo lãnh |
| 浮動盈虧 | Lãi lỗ biến đổi |
| 平倉盈虧 | Lãi lỗ vị thế thanh lý |
| 凍結保證金 | Đóng băng tiền bảo lãnh |
| 全倉 | Ký quỹ chéo |
| 逐倉 | Vị thế giao dịch |
| 帳號資訊 | Thông tin tài khoản |
| 成為代理 | Trở thành Đại lý |
| 會員中心 | Trung tâm hội viên |
| 通知 | Thông báo |
| 成就 & 階級 | Thành tựu & cấp bậc |
| 獎勵 | Thưởng khuyến khích |
| 分享推薦碼 | Chia sẻ mã giới thiệu |
| 身份認證 | Chứng nhận danh tính |
| 設定 | Thiết lập |
| 合約屬性 | Thuộc tính Hợp đồng |
| 聲明和協議 | Tuyên bố và thỏa thuận |
| 帳戶設定 | Thiết lập tài khoản |
| 已複製推薦碼 | Đã copy mã giới thiệu |
| 我的推薦碼 | Mã giới thiệu của tôi |
| 用戶服務 | Dịch vụ người sử dụng |
| 代理服務 | Dịch vụ Đại lý |
| 切換回用戶模式 | Chuyển sang chế độ người sử dụng |
| 切換至代理模式 | Chuyển sang chế độ Đại lý |
| 代理審核中 | Đang thẩm hạch Đại lý |
| 代理權限被撤銷 | Quyền hạn Đại lý bị hủy bỏ |
| 請先驗證真實帳戶 | Vui lòng nghiệm chứng tài khoản thực |
| 等待真實帳戶審核中 | Đang chờ thẩm hạch tài khoản thực |
| 鑽石階級 | Cấp bậc kim cương |
| 會員 | Hội viên |
| 暫無行情 | Tạm thời không có trạng thái |
| 添加自選 | Thêm tự chọn |
| 交易品種 | Loại giao dịch |
| 賣出價 | Giá bán ra |
| 買入價 | Giá mua vào |
| 自選 | Tự chọn |
| 輸入交易品種 / 英文名稱 | Nhập loại giao dịch / Tên tiếng Anh |
| 可用餘額 | Số dư khả dụng |
| 多元交易產品安全 | An toàn sản phẩm giao dịch đa dạng |
| 快速下單直覺 多樣化下單工具 | Trực giác chốt đơn nhanh Công cụ chốt đơn đa dạng hóa |
| 更多交易 | Thêm nhiều gia dịch |
| 公告 | Thông báo |
| 歡迎來到{appName}~ | Chào mừng đến với {appName}~ |
| 專屬客服 | Dịch vụ Khách hàng độc quyền |
| 更方便、更快捷、更高效的服務 | Dịch vụ tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả cao hơn |
| 任務中心 | Trung tâm nhiệm vụ |
| 歡迎 ~ 立即交易全球市場 | Chào mừng ~ lập tức giao dịch thị trường toàn cầu |
| 訂單列表 | Bảng liệt kê Đơn đặt hàng |
| 活動 | Hoạt động |
| 教學 | Dạy học |
| 熱門交易 | Giao dịch phổ biến |
| 登出成功 | Đăng nhập thành công |
| 首頁 | Trang chủ |
| 資產 | Tài sản |
| 交易 | Giao dịch |
| 我的 | ... của tôi |
| 總覽 | Tổng quan |
| 用戶清單 | Danh sách người sử dụng |
| 分潤細節 | Chi tiết chia lãi |
| 推薦碼 | Mã giới thiệu |
| 交易設定 | Thiết lập giao dịch |
| 買入 | Mua vào |
| 賣出 | Bán ra |
| 手續費 | Phí thực hiện |
| 槓桿設定 | Thiết lập đòn bẩy |
| 總盈虧 | Tổng lãi lỗ |
| 開倉價 | Giá mất một vị trí |
| 止盈價格 | Giá chốt lãi |
| 止損價格 | Giá chốt lỗ |
| 單號 | Số Đơn |
| 立即成交 | Lập tức giao dịch thành công |
| 開倉保證金 | Tiền bảo lãnh mất một vị trí |
| 複製 | Copy |
| 平倉時間 | Thời gian vị thế thanh lý |
| 開倉時間 | Thời gian mất một vị trí |
| 交易方向 | Hướng giao dịch |
| 淨盈虧 | Lãi lỗ ròng |
| 資金明細 | Hóa đơn vốn |
| 掛單 | Treo Đơn |
| 隔夜費 | Phí qua đêm |
| 掛單價格 | Giá treo Đơn |
| 開倉價格 | Giá mất một vị trí |
| 平倉價格 | Giá vị thế thanh lý |
| 已複製 | Đã copy |
| 交易數量 (手) | Số lượng giao dịch (lượt) |
| 成交價格 | Giá cả giao dịch |
| 下單時間 | Thời gian chốt Đơn |
| 成交時間 | Thời gian giao dịch thành công |
| 更新時間 | Thời gian cập nhật |
| 持倉數量 | Số lượng vị thế để ngỏ |
| 平倉原因 | Nguyên nhân vị thế thanh lý |
| 浮動淨盈虧 | Lãi lỗ ròng thay đổi |
| 平倉 | Vị thế thanh lý |
| 開倉 | Mất một vị trí |
| 持倉 | Vị thế để ngỏ |
| 當前價格 | Giá trị hiện tại |
| 維持保證金 | Duy trì tiền bảo lãnh |
| 最高 | Cao nhất |
| 開盤 | Giá mở cửa giao dịch |
| 最低 | Thấp nhất |
| 方向 | Phương hướng |
| 手數 | Số lượt |
| 交易時間 | Thời gian giao dịch |
| 保證金 | Tiền bảo lãnh |
| 交易綜合費 | Phí tổng hợp giao dịch |
| 修改 | Sửa đổi |
| 訂單號 | Số Đơn đặt hàng |
| 未設置 | Chưa thiết lập |
| 數量 | Số lượng |
| 當前價值 | Giá trị hiện tại |
| 平倉成功 | Vị thế thanh lý thành công |
| 平倉手數超過持有手數 | Số lượt vị thế thanh lý vượt quá số lượt sở hữu |
| 確認平倉 | Xác nhận vị thế thanh lý |
| 開倉數量 | Số lượng mất một vị trí |
| 平倉數量 | Số lượng vị thế thanh lý |
| (可輸入數量 {range}) | (Có thể nhập số lượng {range}) |
| 持倉異動, 請重新進入 | Thay đổi vị thế để ngỏ, vui lòng vào lại |
| 現價 | Giá hiện tại |
| 讀取中 | Đang đọc |
| -- | -- |
| 開倉價值 | Giá trị mất một vị trí |
| 預估強平價 | Ước tính giá cưỡng chế thanh lý |
| 24h量 | Lượng 24h |
| 全選 | Chọn toàn bộ |
| 尚無掛單 | Không có Đơn treo |
| 開始交易 | Bắt đầu giao dịch |
| 最新價 | Giá mới nhất |
| 重置 | Thiết lập lại |
| 批量平倉 | Vị thế thanh lý theo lô |
| 交易手數超過持有手數 | Số lượt giao dịch vượt quá số lượt sở hữu |
| 確定平倉 | Xác định vị thế thanh lý |
| 限時價 | Giá thời hạn |
| 尚無紀錄 | Không có ghi chép |
| 開始時間 | Thời gian bắt đầu |
| 結束時間 | Thời gian kết thúc |
| 取消 | Hủy bỏ |
| 刪除點差 | Xóa chênh lệch giá |
| 刪除該品項點差，將會導致用戶交易的點差回到預設點差，可能會影響您的利潤。\n\n確定要刪除點差嗎？ | Xóa chênh lệch giá của sản phẩm này, sẽ khiến cho chênh lệch giá của giao dịch người sử dụng trở về giá chênh lệch mặc định, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.\n\n Có chắc chắn muốn xóa giá chênh lệch không? |
| 規費 | Lệ phí |
| 交易利潤 | Lợi nhuận giao dịch |
| 其他利潤 | Lợi nhuận khác |
| 總利潤 | Tổng lợi nhuận |
| 刪除成功 | Xóa thành công |
| 刪除失敗 | Xóa không thành công |
| 點差及手續費 | Giá chênh lệch và phí thực hiện |
| 修改成功 | Sửa đổi thành công |
| 新增 | Thêm mới |
| 修改失敗 | Sửa đổi không thành công |
| 查無資料 | Không có thông tin |
| 利潤 | Lợi nhuận |
| 交易概況 | Tình hình giao dịch |
| 利潤損失 | Tổn thất lợi nhuận |
| 總保證金 | Tổng tiền bảo lãnh |
| 股權 | Vốn chủ sở hữu |
| 總維持保證金 | Tổng tiền bảo lãnh được duy trì |
| 交易明細 | Hóa đơn giao dịch |
| 清除 | Thanh trừ |
| 篩選 | Sàng lọc |
| 請選擇日期 | Vui lòng chọn ngày tháng |
| 請選擇類型 | Vui lòng chọn loại hình |
| 出入金紀錄篩選 | Sàng lọc ghi chép xuất nhập tiền |
| 申請日期 | Ngày đăng ký |
| 出入金類型 | Loại hình xuất nhập tiền |
| 出入金方式 | Phương thức xuất nhập tiền |
| 請選擇出入金方式 | Vui lòng chọn phương thức xuất nhập tiền |
| 狀態 | Trạng thái |
| 請選擇狀態 | Vui lòng chọn trạng thái |
| 金額 | Số tiền |
| 出入金詳情 | Chi tiết xuất nhập tiền |
| 入金總額 | Tổng số nhập tiền |
| 出金總額 | Tổng số xuất tiền |
| 方式 | Phương thức |
| 類型 | Loại hình |
| 日期 | Ngày tháng |
| 審核中 | Đang thẩm hạch |
| 等待 | Chờ đợi |
| 完成 | Hoàn thành |
| 失敗 | Không thành công |
| 入金 | Nhập tiền |
| 尚無出入金紀錄 | Không có ghi chép xuất nhập tiền |
| 獲取資料時發生錯誤 | Phát sinh lỗi khi nhận dữ liệu |
| 處理中 | Đang xử lý |
| 入金成功 | Nhập tiền thành công |
| 出金成功 | Xuất tiền thành công |
| 未支付 | Chưa thanh toán |
| 審核失敗 | Thẩm hạch không thành công |
| 審核時間 | Thời gian thẩm hạch |
| 入金金額區間：{unit} {range} | Khoảng thời gian số nhập tiền: {unit} {range} |
| 餘額 | Số dư |
| 全部取出 | Lấy ra toàn bộ |
| 代理-出入金詳情列表 | Đại lý – Bảng liệt kê chi tiết xuất nhập tiền |
| 實時盈虧 | Lãi lỗ thời gian thực |
| 已平倉 | Đã ở vị thế thanh lý |
| 開倉價以高到低 | Giá mất một vị trí từ cao đến thấp |
| 開倉價以低到高 | Giá mất một vị trí từ thấp đến cao |
| 最久開倉時間 | Thời gian mất một vị trí lâu nhất |
| 最近開倉時間 | Thời gian mất một vị trí gần nhất |
| 時間-上 | Thời gian - Trên |
| 時間-下 | Thời gian – Dưới |
| 開倉價-上 | Giá mất một vị trí – Trên |
| 開倉價-下 | Giá mất một vị trí – Dưới |
| 模擬帳戶 | Tài khoản mô phỏng |
| 真實帳戶 | Tài khoản thực |
| 動態權益 | Quyền lợi động thái |
| 保證金水平 | Mức tiền lảo lãnh |
| 展開 | Triển khai |
| {unit}的{name}價格 | Giá cả {name} của {unit} |
| 週數 | Số tuần |
| {start} - 隔日{end} | {start} – Ngày hôm sau {end} |
| {start} - {end} | {start} - {end} |
| 單筆交易數量 | Số lượng giao dịch của một giao dịch đơn |
| {min}-{max} {unit} | {min}-{max} {unit} |
| 當前槓桿 | Đòn bẩy hiện tại |
| 下單可調節 | Chốt Đơn có thể điều tiết |
| 合約大小 | Kích thước Hợp đồng |
| 最大總持倉數量 | Tổng số lượng vị thế để ngõ tối đa |
| 收取時間 | Thời gian nhận |
| 交易時段 | Thời điểm giao dịch |
| 當前時段 | Thời điểm hiện tại |
| 下個時段 | Thời điểm tiếp theo |
| 查看更多時段 | Tra cứu thêm nhiều thời điểm |
| (匯率波動較大時, 將會進行調整) | (Khi tỷ giá hối đoái thay đổi lớn hơn, sẽ tiến hành điều chỉnh) |
| 折疊 | Gấp chồng |
| 平倉淨盈虧 | Lãi lỗ ròng vị thế thanh lý |
| 平倉價值 | Giá trị vị thế thanh lý |
| 新增推薦碼 | Thêm mã giới thiệu |
| 無 | Không có |
| 驗證Email | Nghiệm chứng Email |
| 尚未設定 | Chưa thiết lập |
| 手機號碼 | Số điện thoại di động |
| 驗證手機 | Nghiệm chứng điện thoại di động |
| Email | Email |
| 真實姓名 | Họ tên thực |
| 申請成功 | Đăng ký thành công |
| 申請審核預計會需要 | Đăng ký thẩm hạch dự tính sẽ cần |
| 3~5 | 3~5 |
| 個工作天。申請通過後，將會主動通知，就可以使用 APP 內的代理前台來邀請用戶並開始交易。 | ngày làm việc. Sau khi đăng ký được thông qua, sẽ chủ động thông báo, là có thể sử dụng sàn trước Đại lý trong APP để mời người sử dụng và bắt đầu giao dịch. |
| 回到個人設定 | Trở về thiết lập cá nhân |
| 申請完成 | Hoàn thành đăng ký |
| 送出申請 | Gửi đăng ký |
| 聯絡電話 | Điện thoại liên lạc |
| 請輸入聯絡電話 | Vui lòng nhập điện thoại liên lạc |
| 微信 | WeChat |
| 請輸入微信 | Vui lòng nhập WeChat |
| Line ID | Line ID |
| 請輸入Line ID | Vui lòng nhập Line ID |
| 立刻申請成為代理 | Lập tức đăng ký trở thành Đại lý |
| 授權夥伴與我們共享成功果實。前端服務品質至關重要，因此我們只會與夥伴合作完成此項任務。 | Đối tác được ủy quyền cùng chúng tôi hưởng kết quả thành công. Chất lượng dịch vụ hàng đầu quan trọng nhất, vì thế, chúng tôi chỉ hợp tác với đối tác để hoàn thành nhiệm vụ này. |
| 可以在短邊推測 | Có thể suy ra từ bên ngắn |
| 獲得更多收益 | Nhận thêm được nhiều lợi ích |
| 降低風險 | Giảm thấp rủi ro |
| 代理條件 | Điều kiện Đại lý |
| 代理資金明細 | Hóa đơn vốn Đại lý |
| 全部 | Toàn bộ |
| 未完成 | Chưa hoàn thành |
| 未領取 | Chưa lĩnh nhận |
| 已領取 | Đã lĩnh nhận |
| 成就獎勵領取僅限「真實賬戶」交易行為 | Lĩnh nhận thưởng khuyến khích thành tựu chỉ dành cho hành vi giao dịch “Tài khoản thực” |
| 尚無成就任務 | Không có nhiệm vụ thành tựu |
| 一鍵領\n取獎勵 | Một phím lĩnh \n nhận thưởng khuyến khích |
| 無可領取獎勵 | Không có thưởng khuyến khích có thể lĩnh nhận |
| 領取獎勵失敗 | Lĩnh nhận thưởng khuyến khích không thành công |
| 前往交易 | Vào giao dịch |
| 可使用獎勵 | Thưởng khuyến khích có thể sử dụng |
| 歷史獎勵 | Thưởng khuyến khích lịch sử |
| 獎勵來源 | Nguồn thưởng khuyến khích |
| 領取時間 | Thời gian lĩnh nhận |
| 使用期限 | Thời hạn sử dụng |
| 使用時間 | Thời gian sử dụng |
| 已使用 | Đã sử dụng |
| 已逾期 | Đã quá hạn |
| 永久使用 | Sử dụng lâu dài |
| 推薦朋友 共同獲利 | Giới thiệu bạn bè Cùng được lợi |
| 交易越多賺越多，推薦好友投資，即可獲得獎勵唷 | Giao dịch càng nhiều, kiếm được càng nhiều, giới thiệu bạn bè đầu tư, có thể giành được thưởng khuyến khích |
| 發送連結邀請 | Phát lời mời liên kết |
| 社群分享 | Chia sẻ mạng xã hội |
| 已複製至剪貼板 | Đã copy vào bảng cắt dán |
| 語言 | Ngôn ngữ |
| 系統 | Hệ thống |
| 漲跌顏色 | Màu tăng giảm |
| 通知設定 | Thiết lập thông báo |
| 檢查更新 | Kiểm tra cập nhật |
| 當前版本 | Phiên bản hiện tại |
| 清理緩存 | Xóa dọn bộ nhớ đệm |
| 清除快取失敗 | Xóa lấy nhanh không thành công |
| 綠漲紅跌 | Xanh lá cây tăng, đỏ giảm |
| 紅漲綠跌 | Đỏ tăng, xanh lá cây giảm |
| 已是最新版本 | Đã là phiên bản mới nhất |
| 已清理 {size} MB | Đã xóa dọn {size} MB |
| 尚無緩存需要清理 | Không có bộ nhớ đệm cần xóa dọn |
| 刪除 | Xóa bỏ |
| 自選編輯 | Tự chọn biên tập |
| 變更成功 | Thay đổi thành công |
| 拖動 | Lôi kéo |
| 創建價格提醒 | Nhắc lập giá cả |
| 當 | Khi |
| 達到以下價格時提醒我 | đạt đến giá cả sau đây thì hãy nhắc tôi |
| 提醒列表 | Bảng liệt kê nhắc nhở |
| 創建提醒成功 | Tạo lời nhắc thành công |
| 已成功刪除提醒 | Đã thành công xóa bỏ lời nhắc |
| 我的委託 | Ủy quyền của tôi |
| 尚無持倉 | Không có vị thế để ngỏ |
| 價格漲跌幅 | Phạm vi tăng giảm giá cả |
| 5分鐘 | 5 phút |
| 1小時 | 1 tiếng |
| 今日 | Hôm nay |
| 價格變化區間 | Khoảng thay đổi giá cả |
| 最低價 | Giá thấp nhất |
| 最高價 | Giá cao nhất |
| 成交量 | Lượng giao dịch thành công |
| 已加入個人自訂品種 | Đã gia nhập loại tự đặt cá nhân |
| 已移除個人自訂品種 | Đã gỡ bỏ loại tự đặt cá nhân |
| 委買量 | Lượng ủy quyền mua |
| 委賣量 | Lượng ủy quyền bán |
| 縮起 | Co rút |
| 市場關閉－僅接受掛單交易 | Đóng thị trường – Chỉ nhận giao dịch Đơn treo |
| 行情 | Giá thị trường |
| 數據 | Số liệu |
| 詳情 | Chi tiết |
| 交易中 | Đang giao dịch |
| 僅接受掛單 | Chỉ nhận Đơn treo |
| 全倉模式 | Chế độ ký quỹ chéo |
| 此交易為全倉交易，虧損金額會超過保證金金額。  當持續虧損導致賬戶達到強平線時，其他訂單將會被陸續強平，賬戶資金將全部虧損！  建議您設定止盈和止損價格，能夠更有效率的控制資金情況！ | Giao dịch này là giao dịch ký quỹ chéo, số tiền lỗ tổn sẽ vượt quá số tiền bảo lãnh.  Khi tiếp tục lỗ tổn khiến tài khoản đạt đến mức cưỡng chế thanh lý, Đơn đặt hàng khác sẽ tiếp tục bị cưỡng chế thanh lý, vốn trong tài khoản sẽ lỗ toàn bộ!  Đề nghị bạn thiết lập giá cả chốt lãi và chốt lỗ, có thể kiểm soát tình hình vốn có hiệu suất hơn! |
| 全倉模式說明 | Thuyết minh chế độ ký quỹ chéo |
| 變更最愛列表成功 | Thay đổi Bảng liệt kê yêu thích nhất thành công |
| 品種 | Loại |
| 添加 | Thêm |
| 查無相關品種 | Không có loại có liên quan |
| 建立日期 | Ngày lập |
| 商品 | Sản phẩm |
| 市價 | Giá thị trường |
| 交易模式 | Chế độ giao dịch |
| 限價 | Giá giới hạn |
| 交易保證金 | Tiền bảo lãnh giao dịch |
| 合計支付 | Tổng cộng thanh toán |
| 需付保證金 | Tiền bảo lãnh phải thanh toán |
| 總計（元） | Tổng cộng (tệ) |
| 止損須在限制範圍內 | Chốt lỗ phải trong phạm vi giới hạn |
| 止盈須在限制範圍內 | Chốt lãi phải trong phạm vi giới hạn |
| 手數須在限制範圍內 | Số lượt phải trong phạm vi giới hạn |
| 預估虧損 | Lỗ dự tính |
| 預估盈利 | Lãi dự tính |
| 尚未輸入限價 | Chưa nhập giá giới hạn |
| 限價須在限制範圍內 | Giá giới hạn phải trong phạm vi giới hạn |
| 掛單設定成功 | Thiết lập Đơn treo thành công |
| 開倉成功 | Mất một vị trí thành công |
| 明細 | Hóa đơn |
| 市價單 | Đơn giá thị trường |
| 限價單 | Đơn giá giới hạn |
| 當價格滿足條件時{action} | Khi giá cả thỏa mãn điều kiện {action} |
| 請輸入掛單價格 | Vui lòng nhập giá cả Đơn treo |
| 當前僅可接受掛單交易 | Hiện tại chỉ có thể nhận giao dịch Đơn treo |
| 槓桿 | Đòn bẩy |
| 交易手數 | Số lượt giao dịch |
| 價值 | Giá trị |
| 確認賣出 | Xác nhận bán ra |
| 確認買入 | Xác nhận mua vào |
| 保證金餘額不足 | Số dư tiền bảo lãnh không đủ |
| 立即入金 | Nhập tiền tức thời |
| 交易數量已達上限 | Số lượng giao dịch đã đạt giới hạn tối đa |
| 目前交易數量已達上限 無法進行交易，請稍候再試 | Hiện tại số lượng giao dịch đã đạt giới hạn tối đa  Không thể tiến hành giao dịch, vui lòng chờ thử lại sau |
| 無法切換為{tradeMode}模式 | Không thể chuyển sang chế độ {tradeMode} |
| 需要無倉位、無當前持倉。才能夠切換，請立即前往倉位進行平倉 | Phải không có vị thế, không có vị thế để ngỏ hiện tại, mới có thể chuyển đổi, vui lòng lập tức vào vị thế để tiến hành vị thế thanh lý. |
| 前往倉位 | Vào vị thế |
| 目前持倉數量 | Số lượng vị thế để ngỏ hiện tại |
| 設置追蹤止損距離 | Thiết lập khoảng cách chốt lỗ được theo dõi |
| 預計盈虧 | Lãi lỗ dự tính |
| 查看持倉 | Tra cứu vị thế để ngỏ |
| 查看掛單 | Tra cứu Đơn treo |
| 繼續交易 | Tiếp tục giao dịch |
| 暫無資料 | Tạm thời không có dữ liệu |
| 無法找到想要的解答？ | Không thể tìm thấy giải đáp như mong muốn? |
| 請聯絡我們 | Vui lòng liên hệ với chúng tôi |
| 請先登入 | Trước tiên vui lòng đăng nhập |
| 聯匯 | Tỷ giá hối đoái liên kết |
| 模擬交易下無法使用此功能 | Không thể sử dụng chức năng này trong giao dịch mô phỏng |
| 確認 | Xác nhận |
| 功能關閉中 | Chức năng đang bị đóng |
| USD | USD |
| 手 | Lượt |
| X | X |
| 登出 | Đăng xuất |
| 登入 | Đăng nhập |
| 止損 | Chốt lỗ |
| 止盈 | Chốt lãi |
| 追蹤止損 | Theo dõi chốt lỗ |
| 點差 | Giá chênh lệch |
| 品項 | Hạng mục |
| 代理條件-交易點差及手續費範圍列表 | Điều kiện Đại lý – Bảng liệt kê phạm vi phí thanh toán và giá chênh lệch trong giao dịch |
| 交易品項 | Hạng mục giao dịch |
| 請選擇交易品項 | Vui lòng chọn hạng mục giao dịch |
| 請選擇交易方向 | Vui lòng chọn phương hướng giao dịch |
| 請選擇槓桿設定 | Vui lòng chọn thiết lập đòn bẩy |
| 持倉篩選器 | Bộ sàng lọc vị thế để ngỏ |
| 開倉篩選器 | Bộ sàng lọc mất một vị trí |
| 平倉篩選器 | Bộ sàng lọc vị thế thanh lý |
| 目前持倉 | Vị thế để ngỏ hiện tại |
| 當前價 | Giá hiện tại |
| 撤銷 | Hủy |
| 確定撤單? | Chắc chắn hủy Đơn? |
| 掛單價 | Giá Đơn treo |
| 刪除推薦碼 | Xóa bỏ mã giới thiệu |
| 刪除該推薦碼，將會導致已經發出去的連結可能會失效。 已使用該推薦碼註冊的用戶則不會受到影響。  確定要刪除推薦碼嗎？ | Xóa bỏ mã giới thiệu này, sẽ khiến cho liên kết đã phát ra có thể sẽ mất hiệu lực.  Người sử dụng đã sử dụng mã giới thiệu này để đăng ký, thì sẽ không bị ảnh hưởng.  Có chắc chắn muốn xóa bỏ mã giới thiệu không? |
| 註冊 | Đăng ký |
| 開戶 | Mở tài khoản |
| 已複製推薦碼連結 | Đã copy liên kết mã giới thiệu |
| 交易日期 | Ngày giao dịch |
| 取消掛單成功 | Hủy bỏ Đơn treo thành công |
| 委託異動, 請重新進入 | Ủy quyền thay đổi, vui lòng vào lại |
| 更多 | Nhiều hơn |
| BOLL | BOLL |
| KDJ | KDJ |
| MACD | MACD |
| MA | MA |
| RSI | RSI |
| WR | WR |
| 收盤 | Giá đóng cửa giao dịch |
| 漲跌值 | Giá trị tăng giảm |
| 漲跌幅 | Phạm vi tăng giảm |
| 加載失敗 | Tải thêm không thành công |
| 無法獲取到資料 | Không thể có được dữ liệu |
| 1分 | 1 phút |
| 5分 | 5 phút |
| 15分 | 15 phút |
| 30分 | 30 phút |
| 周線 | Tuyến tuần |
| 月線 | Tuyến tháng |
| 日線 | Tuyến ngày |
| 分潤細節篩選器 | Bộ sàng lọc chi tiết chia lãi |
| 分潤 | Chia lãi |
| 用戶 | Người sử dụng |
| 請選擇用戶 | Vui lòng chọn người sử dụng |
| 請選擇商品 | Vui lòng chọn sản phẩm |
| 優惠 | Ưu đãi |
| 工資 | Tiền công |
| 註冊時間 | Thời gian đăng ký |
| 輸入分潤細節搜尋條件 | Nhập điều kiện tìm kiếm chi tiết chia lãi |
| 請輸入搜尋條件 | Vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm |
| 下級用戶清單篩選 | Chọn lọc danh sách người sử dụng cấp dưới |
| 請選擇推薦碼 | Vui lòng chọn mã giới thiệu |
| 下級用戶清單 | Danh sách người sử dụng cấp dưới |
| 暫無用戶資料 | Tạm thời không có thông tin người sử dụng |
| 輸入下級用戶清單搜尋條件 | Nhập điều kiện tìm kiếm danh sách người sử dụng cấp dưới |
| 搜尋結果 | Kết quả tìm kiếm |
| 輸入推薦碼搜尋條件 | Nhập điều kiện tìm kiếm mã giới thiệu |
| 請選擇動作 | Vui lòng chọn động tác |
| 查看清單 | Tra cứi danh sách |
| 編輯 | Biên tập |
| 請輸入戶名 | Vui lòng nhập tên tài khoản |
| 編輯推薦碼 | Biên tập mã giới thiệu |
| 新增成功 | Thêm mới thành công |
| 名稱 | Tên gọi |
| 備註 | Ghi chú |
| 請輸入備註 | Vui lòng nhập ghi chú |
| 儲存 | Lưu |
| 尚有資料未填寫 | Còn có dữ liệu chưa điền |
| 編輯點差及手續費 | Biên tập giá chênh lệch và phí thực hiện |
| 新增點差及手續費 | Thêm giá chênh lệch và phí thực hiện |
| 類別 | Loại |
| 請選擇類別 | Vui lòng chọn loại |
| 請選擇品項 | Vui lòng chọn hạng mục |
| 代號 | Mã số |
| 請輸入代號 | Vui lòng nhập mã số |
| 調整點差 | Điều chỉnh giá chênh lệch |
| 調整手續費 | Điều chỉnh phí thực hiện |
| 超出手續費範圍 | Vượt quá phạm vi phí thực hiện |
| 超出點差範圍 | Vượt quá phạm vi giá chênh lệch |
| 輸入交易設定搜尋條件 | Nhập điều kiện tìm kiếm thiết lập giao dịch |
| 總分潤 | Tổng lãi chia |
| 用戶分潤篩選器 | Bộ sàng lọc chia lãi cho người sử dụng |
| 用戶分潤報表 | Bảng báo cáo chia lãi cho người sử dụng |
| 輸入搜尋條件 | Nhập điều kiện tìm kiếm |
| 未領取分潤 | Chưa lĩnh nhận lãi chia |
| 取出分潤 | Lĩnh lãi chia |
| 分潤概況 | Tình hình chia lãi |
| 代理條件頁 | Trang điều kiện Đại lý |
| 入金返利 | Hàn lãi nhập tiền |
| 交易手數返利 | Hoàn lãi số lượt giao dịch |
| 最低工資 | Tiền công thấp nhất |
| 最低工資獲得條件 | Điều kiện lĩnh tiền công thấp nhất |
| 交易點差及手續費範圍 | Phạm vi giá chênh lệch và phí thực hiện giao dịch |
| 請選擇品種 | Vui lòng chọn loại sản phẩm |
| 當前非交易時段 | Hiện tại không phải là thời điểm giao dịch |
| 該品項暫時無法交易 | Hạng mục này tạm thời không thể giao dịch |
| 您確定要放棄修改嗎？ | Bạn có chắc chắn muốn từ bỏ sửa đổi không? |
| 設置止損價格 | Thiết lập giá cả chốt lỗ |
| 設置止盈價格 | Thiết lập giá cả chốt lãi |
| 修改持倉單 | Sửa đổi Đơn vị thế để ngỏ |
| 部份單號平倉失敗! | Một phần số Đơn ở vị thế để ngỏ không thành công! |
| 查無此單號 | Không có số Đơn này |
| 未知錯誤({code}) | Bị lỗi chưa biết ({code}) |
| 調整保證金 | Điều chỉnh tiền bảo lãnh |
| 調整後預估強平價 | Giá cưỡng chế thanh lý dự tính sau khi điều chỉnh |
| 追加 | Thêm vào |
| 最多可追加 | Tối đa có thể thêm vào |
| 請輸入金額 | Vui lòng nhập số tiền |
| 請輸入{min}元以上金額 | Vui lòng nhập số tiền trên {min} tệ |
| 請輸入{max}元以下金額 | Vui lòng nhập số tiền dưới {max} tệ |
| 指標 | Chỉ tiêu |
| 默認設置 | Thiết lập mặc định |
| UP | UP |
| DN | DN |
| MB | MB |
| 時間週期 | Chu kỳ thời gian |
| 帶寬 | Băng thông |
| K | K |
| D | D |
| J | J |
| 計算週期 | Chu kỳ tính |
| 移動平均週期1 | Chu kỳ di chuyển bình quân 1 |
| 移動平均週期2 | Chu kỳ di chuyển bình quân 2 |
| DIF | DIF |
| DEA | DEA |
| 短週期 | Chu kỳ ngắn |
| 長週期 | Chu kỳ dài |
| 週期 | Chu kỳ |
| 圖表類型 | Loại hình biểu đồ |
| 蠟燭圖 | Sơ đồ nến |
| 分時圖 | Sơ đồ phút giờ |
| 修改掛單 | Sửa đổi Đơn treo |
| 請輸入您的掛單價格 | Vui lòng nhập giá cả Đơn treo của bạn |
| 下級用戶專用 | Người sử dụng cấp dưới chuyên dụng |
| 銀行轉帳 | Chuyển khoản ngân hàng |
| 提交申請中 | Đang gửi đăng ký |
| 提交出金申請 | Gửi đăng ký xuất tiền |
| 相關提示: | Gợi ý liên quan: |
| 客戶出金所指定之帳號，必需是開戶時所指定之出金銀行帳號。 電子交易系統之線上出金申請時間為每個營業日上午8：00~14：00 | Số tài khoản xuất tiền do khách hàng chỉ định, nhất định phải là số tài khoản ngân hàng xuất tiền được chỉ định khi mở tài khoản.  Thời gian đăng ký xuất tiền trực tuyến của hệ thống giao dịch điện tử là 8:00~14:00 vào mỗi ngày kinh doanh. |
| 出金申請完成 | Hoàn thành đăng ký xuất tiền |
| 審核預計會需要 3-5 個工作天。 通過後，您將會收到資金轉帳通知。 | Thẩm hạch dự tính cần 3-5 ngày làm việc.  Sau khi thông qua, bạn sẽ nhận được thông báo chuyển khoản vốn. |
| 已完成申請 | Đã hoàn thành đăng ký |
| 額度 | Hạn ngạch |
| 出金帳戶設定 | Thiết lập tài khoản xuất tiền |
| 您目前沒有任何出金帳戶，請按下方或右上角「+」按鈕新增後 進行審核。 | Bạn hiện tại không có bất kỳ tài khoản xuất tiền nào, vui lòng nhấn vào nút “+” ở phía dưới hoặc góc trên bên phải để thêm mới,  sau đó tiến hành thẩm hạch. |
| 新增出金帳戶 | Thêm tài khoản xuất tiền |
| 未過審 | Chưa thẩm hạch |
| 目前無出金方式，如要新增出金帳戶，請聯繫客服人員 | Hiện tại không có phương thức xuất tiền, nếu cần thêm tài khoản xuất tiền, vui long liên hệ với nhân viên Dịch vụ Khách hàng |
| 獲取交易帳戶中 | Đang có được tài khoản giao dịch |
| PAY | PAY |
| 立即入金享受交易 | Lập tức nhập tiền để hưởng giao dịch |
| 最低{value} | Tối thiểu {value} |
| {min}-{max} | {min}-{max} |
| 重要提醒 | Lời nhắc quan trọng |
| 請使用本人的帳戶轉帳 帳戶有效期限為 24 小時 轉帳金額務必一致 請勿重複轉帳 | Vui lòng sử dụng tài khoản đích thân người sử dụng để chuyển khoản  Thời hạn có hiệu lực của tài khoản là 24 tiếng  Số tiền chuyển khoản phải đồng nhất  Không được chuyển khoản trùng lặp |
| 獲得轉帳資訊 去轉帳 | Có được thông tin chuyển khoản để chuyển khoản |
| 我已瞭解上述資訊 | Tôi đã hiểu thông tin trên |
| 入金金額 | Số nhập tiền |
| 請於 | Vui lòng tại |
| 完成轉帳 | Hoàn thành chuyển khoản |
| 收款銀行及代碼 | Ngân hàng nhận và mã số |
| 收款帳戶 | Tài khoản nhận |
| 已完成轉帳 | Đã hoàn thành chuyển khoản |
| 注意事項： 轉帳金額與申請金額不一致，則無法轉帳成功。 超過有效期限，則無法轉帳成功。 請不要重複匯款。 | Những điều cần chú ý:  Số tiền chuyển khoản không khớp với số tiền đăng ký, thì không thể chuyển khoản thành công.  Vượt quá thời hạn có hiệu lực, thì không thể chuyển khoản thành công.  Không được chuyển khoản trùng lặp. |
| 溫馨提示:如遇入金問題， 請第一時間聯繫 | Gợi ý nhỏ: Nếu có vấn đề về nhập tiền,  vui lòng liên hệ ngay |
| 在線客服 | với Dịch vụ Khách hàng trực tuyến |
| 客服人員會協助您迅速入金。 服務宗旨:秉承「用戶至上」真誠「 用心為您服務」。 | Nhân viên Dịch vụ Khách hàng sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng nhập tiền.  Tôn chỉ phục vụ: Giữ vững “Người sử dụng là thượng đế” chân thành  “tận tâm phục vụ bạn”. |
| 輸入推薦碼 | Nhập mã giới thiệu |
| 請輸入推薦碼 | Vui lòng nhập mã giới thiệu |
| 推薦碼將會影響您的帳號獎勵 以及交易費用的相關折扣。 輸入後將無法更改，請確認代 理或朋友提供給您的推薦碼是 否正確再輸入。 | Mã giới thiệu sẽ ảnh hưởng thưởng khuyến khích số tài khoản của bạn  và chiết khấu liên quan của phí giao dịch.  Sau khi nhập, sẽ không thể sửa đổi, vui lòng xác nhận Đại lý  hoặc bạn bè cung cấp mã giới thiệu cho bạn  có chính xác hay không, sau đó nhập vào. |
| 輸入驗證碼 | Nhập mã nghiệm chứng |
| 立即驗證 | Lập tức nghiệm chứng |
| 請輸入信箱 | Vui lòng nhập Email |
| 已成功驗證信箱 | Đã nghiệm chứng thành công Email |
| 使用者驗證資料 | Thông tin nghiệm chứng của người sử dụng |
| 英文姓名 | Họ tên tiếng Anh |
| 地址 | Địa chỉ |
| 職業 | Nghề nghiệp |
| 就業狀態 | Trạng thái việc làm |
| 交易經驗 | Kinh nghiệm giao dịch |
| 開戶原因 | Nguyên nhân mở tài khoản |
| 收入 | Thu nhập |
| 總財富 | Tổng tài sản |
| 收入與財富來源 | Nguồn thu nhập và tài sản |
| 手持證件照 | Giấy tờ chứng minh cầm tay |
| 如需修改驗證資料，請洽客服人員 | Nếu cần sửa đổi thông tin nghiệm chứng, vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ Khách hàng |
| 投資 | Đầu tư |
| 對沖 | Bù trừ |
| 投機 | Đầu cơ |
| 在職中 | Tại chức |
| 自營 | Tự kinh doanh |
| 待業 | Chờ việc |
| 學生 | Học sinh |
| 退休 | Nghỉ hưu |
| 超過 USD200,000 | Vượt quá 200.000 USD |
| USD100,000 - 200,000 | 100.000 – 200.000 USD |
| USD50,000 - 100,000 | 50.000 – 100.000 USD |
| USD20,000 - 50,000 | 20.000 – 50.000 USD |
| USD20,000 以下 | 20.000 USD trở xuống |
| 請先填入真實姓名 | Vui lòng điền họ tên thực |
| 請先填入英文姓名 | Vui lòng điện họ tên tiếng Anh |
| 尚未選擇國家 | Chưa chọn quốc gia |
| 尚未填入地址 | Chưa điền địa chỉ |
| 尚未選擇職業別 | Chưa chọn nghề nghiệp |
| 尚未選擇就業狀態 | Chưa chọn trạng thái việc làm |
| 尚未選擇交易經驗 | Chưa chọn kinh nghiệm giao dịch |
| 尚未選擇開戶原因 | Chưa chọn nguyên nhân mở tài khoản |
| 尚未選擇收入範圍 | Chưa chọn phạm vi thu nhập |
| 尚未選擇總財產範圍 | Chưa chọn phạm vi tổng tài sản |
| 尚未選擇收入與總財產範圍範圍 | Chưa chọn phạm vi thu nhập và tổng tài sản |
| 衛生保健 | Chăm sóc sức khỏe |
| 一般商業 | Thương mại nói chung |
| 軍人 | Quân nhân |
| 農牧業 | Ngành nông nghiệp, chăn nuôi |
| 新聞廣告業 | Ngành thời sự, quảng cáo |
| 公共事業 | Ngành sự nghiệp quần chúng |
| 治安人員 | Nhân viên an ninh |
| 交通運輸業 | Ngành giao thông vận chuyển |
| 製造業 | Ngành chế tạo |
| 宗教團體 | Đoàn thể tôn giáo |
| 資訊業 | Ngành thông tin |
| 木材森林業 | Ngành lâm nghiệp, vật liệu gỗ |
| 文教機關 | Cơ quan văn hóa giáo dục |
| 建築工程業 | Ngành công trình kiến trúc |
| 家庭管理 | Quản lý gia đình |
| 一般職業 | Ngành nghề nói chung |
| 礦業採石業 | Ngành khai thác mỏ quặng |
| 餐旅業 | Ngành du lịch, nhà hàng |
| 娛樂業 | Ngành giải trí |
| 服務業 | Ngành dịch vụ |
| 運動人員 | Vận động viên |
| 漁業 | Ngành đánh bắt cá |
| 儲蓄 | Lưu trữ |
| 薪資收入 | Thu nhập tiền lương |
| 租金 | Tiền thuê |
| 貸款 | Tiền vay ngân hàng |
| 退休金 | Tiền nghỉ hữu |
| 遺產 | Di sản thừa kế |
| 不足一年 | Chưa đủ 1 năm |
| 一年以上兩年未滿 | Trên 1 năm, chưa đủ 2 năm |
| 兩年以上四年未滿 | Trên 2 năm, chưa đủ 4 năm |
| 四年以上 | Trên 4 năm |
| 無經驗 | Không có kinh nghiệm |
| 步驟1 - 個人資料驗證 (1/4) | Bước 1 – Nghiệm chứng thông tin cá nhân (1/4) |
| 共9題 | Tổng 9 đề |
| 下一步, 文件驗證 | Bước tiếp theo, nghiệm chứng giấy tờ |
| 國家或地區 | Quốc gia hoặc khu vực |
| 請輸入信用卡或護照的英文名稱 | Vui lòng nhập tên tiếng Anh trên thẻ tín dụng hoặc hộ chiếu |
| 職業別 | Nghề nghiệp |
| 請選擇職業別 | Vui lòng chọn nghề nghiệp |
| 請輸入身分證上的名字 | Vui lòng nhập họ tên trên CMT |
| (可多選) | (Có thể chọn nhiều mục) |
| 去完成 | Đi hoàn thành |
| 領取 | Lĩnh nhận |
| 每日任務 | Nhiệm vụ mỗi ngày |
| 尚無每日任務 | Không có nhiệm vụ mỗi ngày |
| 每日任務獎勵領取僅限「真實賬戶」交易行為 | Thưởng khuyến khích nhiệm vụ mỗi ngày chỉ được là hành vi giao dịch “Tài khoản thực” |
| 升跌顏色 | Màu tăng giảm |
| 資料為空 | Thông tin để trống |
| 連線逾時 | Nối kết quá hạn |
| 糟糕 出現了一個錯誤 | Thôi xong, đã xuất hiện một lỗi |
| 賬號密碼錯誤 | Tài khoản, mật khẩu bị lỗi |
| 賬戶已停權 | Tài khoản đã bị đóng |
| 交易資金不足 | Số tiền giao dịch không đủ |
| 交易只可開倉 | Giao dịch chỉ được mất một vị trí |
| 交易只可平倉 | Giao dịch chỉ được ở vị thế thanh lý |
| 更新資料失敗 | Cập nhật thông tin không thành công |
| 此品項當前不可交易 | Hạng mục này hiện không thể giao dịch |
| 手機號格式錯誤 | Định dạng số điện thoại di động bị lỗi |
| 手機驗證碼錯誤 | Mã nghiệm chứng số điện thoại di động bị lỗi |
| 請先清空持倉 | Vui lòng dọn sạch vị thế để ngỏ |
| 資金不足 | Không đủ vốn |
| 請先綁定銀行卡 | Trước tiên vui lòng ràng buộc thẻ ngân hàng |
| 戶名需與賬號名稱相同 | Tên người sử dụng phải khác với tên tài khoản |
| 發生未預期錯誤 | Phát sinh lỗi không dự tính trước |
| 請先切換狀態為實盤交易 | Trước tiên vui lòng chuyển sang trạng thái giao dịch thực |
| 前筆訂單尚未完成 | Đơn đặt hàng trước chưa hoàn thành |
| 金額超出範圍 | Số tiền vượt quá phạm vi |
| 入金通道維護中 | Đang bảo trì kênh nhập tiền |
| 漲停跌停時停止交易 | Ngừng giao dịch khi đạt giới hạn tăng và giới hạn giảm |
| 已領取{n}個獎勵 | Đã lĩnh nhận {n} phần thưởng khuyến khích |
| 已領取「{n}」 | Đã lĩnh nhận {n} |
| 我知道了 | Tôi đã biết |
| 前往歷史獎勵 | Vào thưởng khuyến khích lịch sử |
| 今日不再提醒 | Hôm nay sẽ không nhắc thêm |
| 使用信箱註冊 | Sử dụng Email để đăng ký |
| 請填寫您的電子信箱 | Vui lòng điền Email của bạn |
| 註冊成功 | Đăng ký thành công |
| 輸入信箱收到的驗證碼 | Nhập mã nghiệm chứng nhận được từ Email |
| 註冊即代表您同意我們的 | Đăng ký nghĩa là bạn đồng ý với |
| 隱私和政策. | quyền riêng tư và chính sách của chúng tôi. |
| 已有帳號？ | Đã có tài khoản? |
| 使用手機號碼註冊 | Sử dụng số điện thoại di động để đăng ký |
| 請輸入您的手機號碼 | Vui lòng nhập số điện thoại di động của bạn |
| 輸入密碼 | Nhập mật khẩu |
| 輸入邀請碼(非必填) | Nhập mã lời mời (không bắt buộc) |
| 輸入簡訊收到的驗證碼 | Nhập mã nghiệm chứng nhận được từ tin nhắn |
| 超過一百個以上的交易品項 | Hơn 100 hạng mục giao dịch |
| 二十四小時隨時交易 | Giao dịch mọi lúc trên 24 tiếng |
| 免佣金以及低點差 | Không cần hoa hồng và giá chênh lệnh tháp |
| 免費的獨家見解 | Kiến giải độc quyền miễn phí |
| 歡迎 | Chào mừng |
| 新使用者註冊 | Người sử dụng mới đăng ký |
| 您還沒註冊嗎? | Bạn chưa đăng ký chăng? |
| 審核需要 3-5 個工作天，如有任何問題請聯絡客服人員。 | Thẩm hạch cần 3-5 ngày làm việc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ Khách hàng. |
| 如欲修正或刪除出金帳戶，請聯繫客服人員進行處理。 | Nếu cần sửa đổi hoặc xóa bỏ tài khoản xuất tiền, vui lòng liên hệ với nhân viên Dịch vụ Khách hàng để xử lý. |
| 未過審原因 | Nguyên nhân chưa thông qua thẩm hạch |
| 申請修改 | Đăng ký sửa đổi |
| 信用卡線上刷卡 | Quẹt thẻ tín dụng trực tuyến |
| 提供每月5至10次的免費跨行轉帳 | Hàng ngày cung cấp 5 đến 10 lần miễn phí chuyển khoản sang ngân hàng khác |
| 天天刷享超高1.88%現金回饋 | Ngày nào cũng quẹt được hưởng 1,88% tiền mặt đáp tạ |
| 推薦入金方式 | Phương thức nhập tiền được khuyến nghị |
| 其餘入金方式 | Phương thức nhập tiền còn lại |
| 請選擇出金方法 | Vui lòng chọn phương thức nhập tiền |
| 24 小時內出金次數已達上限 請於 24 小時後再次提交申請。 | Số lần xuất tiền trong vòng 24 giờ đã đạt giới hạn tối đa  Vui lòng gửi đăng ký lại sau 24 giờ. |
| 目前不是出金時間 請於以下時段再次申請出金 | Hiện không phải là thời gian xuất tiền  Vui lòng đăng ký xuất tiền lại vào thời điểm sau |
| 出金方式 | Phương thức xuất tiền |
| 其餘出金方式 | Phương thức xuất tiền còn lại |
| 如欲申請資產出金，請切換回用戶模式進行申請。 | Nếu muốn đăng ký xuất tiền tài sản, vui lòng chuyển đổi về chế độ người sử dụng để đăng ký. |
| 如欲申請其他出金方式，請前往 | Nếu muốn đăng ký phương thức xuất tiền khác, vui lòng vào |
| 帳戶管理 | quản lý tài khoản |
| 進行申請。 | để đăng ký. |
| 審核中的出金申請 | Đăng ký xuất tiền đang thẩm hạch |
| 您沒有任何出金帳戶，請前往申請出金帳戶並認證後，再次申請出金。 | Bạn không có bất kỳ tài khoản xuất tiền nào, vui lòng vào đăng ký tài khoản xuất tiền và chứng nhận, sau đó đăng ký xuất tiền lại lần nữa. |
| 前往申請出金帳戶 | Vào đăng ký tài khoản xuất tiền |
| 請選擇出金方式 | Vui lòng chọn phương thức xuất tiền |
| 下一步 | Bước tiếp theo |
| 無綁定帳戶, 不可選擇 | Không có tài khoản ràng buộc, không được chọn |
| 無可使用帳戶 | Không có tài khoản có thể sử dụng |
| 每週 | Hàng tuần |
| 一 | Thứ Hai |
| 二 | Thứ Ba |
| 三 | Thứ Tư |
| 四 | Thứ Năm |
| 五 | Thứ Sáu |
| 六 | Thứ Bảy |
| 日 | Chủ nhật |
| {start}至{end} | {start} đến {end} |
| {start}-{end} | {start} - {end} |
| 當前出金通道關閉中無法出金 | Hiện tại kênh xuất tiền đang đóng, không thể xuất tiền |
| 可能原因如下: 1.出金通道因每日出金到達上限無法再次出金 2.系統維護中 | Nguyên nhân có khả năng như sau:  1. Do kênh xuất tiền đã xuất tiền đạt giới hạn tối đa, không thể xuất tiền thêm.  2. Đang bảo trì hệ thống |
| 密碼重設成功 | Thiết lập lại mật khẩu thành công |
| 確認並提交 | Xác nhận và gửi đi |
| 請輸入新密碼 | Vui lòng nhập mật khẩu mới |
| 登入成功 | Đăng nhập thành công |
| 立刻註冊 | Lập tức đăng ký |
| 忘記密碼？ | Quên mật khẩu? |
| 驗證電話 | Nghiệm chứng điện thoại |
| 已成功綁定電話 | Đã ràng buộc điện thoại thành công |
| 圖表設置 | Thiết lập biểu đồ |
| 技術指標 | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 保證金比例過低提示! ({percent}%) | Gợi ý tỷ lệ tiền bảo lãnh quá thấp! ({percent}%) |
| 修改密碼 | Sửa đổi mật khẩu |
| 確認變更 | Xác nhận thay đổi |
| 設置 | Thiết lập |
| 帳戶資訊 | Thông tin tài khoản |
| 國家 | Quốc gia |
| 請輸入名稱或區碼 | Vui lòng nhập tên gọi hoặc mã khu vực |
| 信用卡刷卡 | Quẹt thẻ tín dụng |
| 提交資料中 | Đang gửi thông tin |
| 請輸入正確的日期 | Vui lòng nhập ngày chính xác |
| 請輸入有效的銀行卡號 | Vui lòng nhập số thẻ ngân hàng có hiệu lực |
| 請輸入正確的安全碼 | Vui lòng nhập mã an toàn chính xác |
| 卡號 | Số thẻ |
| 有效日期 | Ngày có hiệu lực |
| CVV 安全碼 | Mã an toàn CVV |
| 持卡人姓名 | Họ tên người cầm thẻ |
| MM | MM |
| YY | YY |
| 請輸入信用卡號 | Vui lòng nhập số thẻ tín dụng |
| 安全碼 | Mã an toàn |
| 交易成功 | Giao dịch thành công |
| 刷卡金額 | Số tiền quẹt thẻ |
| 刷卡時間 | Thời gian quẹt thẻ |
| 匯率 | Tỷ giá hối đoái |
| 立刻前往交易 | Lập tức vào giao dịch |
| 身份證明文件 | Giấy tờ CMT |
| 缺少身分證正面 | Thiếu mặt trước CMT |
| 缺少身分證反面 | Thiếu mặt sau CMT |
| 請上傳護照 | Vui lòng tải lên hộ chiếu |
| 缺少駕照正面 | Thiếu mặt trước Giấy phép lái xe |
| 缺少駕照反面 | Thiếu mặt sau Giấy phép lái xe |
| 請上傳戶口名簿/居留證 | Vui lòng tải lên Sổ hộ khẩu / Thẻ cư trú |
| 下一步, 身分驗證 | Bước tiếp theo, nghiệm chứng danh tính |
| 點擊上傳或拍攝身份證明文件正面 | Nhập tải lên hoặc chụp mặt trước CMT |
| 點擊上傳或拍攝身份證明文件反面 | Nhập tải lên hoặc chụp mặt sau CMT |
| 點擊上傳或拍攝護照 | Nhập tải lên hoặc chụp hộ chiếu |
| 點擊上傳或拍攝駕照正面 | Nhập tải lên hoặc chụp mặt trước Giấy phép lái xe |
| 點擊上傳或拍攝駕照反面 | Nhập tải lên hoặc chụp mặt sau Giấy phép lái xe |
| 點擊上傳或拍攝戶口名簿/居留證 | Nhập tải lên hoặc chụp mặt Sổ hộ khẩu / Thẻ cư trú |
| 步驟2 - 文件驗證(2/4) | Bước 2 – Nghiệm chứng giấy tờ (2/4) |
| 共1題 | Tổng 1 đề |
| 請確保文件內容顯示您的全名、出生日期、證件開立日期 | Vui lòng đảm bảo nội dung văn bản hiển thị họ tên, ngày sinh, ngày cấp giấy tờ của bạn |
| 合格文件 | Giấy tờ hợp lệ |
| 照片清晰 解析度高 證件四角皆有入鏡 | Ảnh chụp rõ nét  Độ phẩn giải cao  4 góc giấy chứng minh đều trong ống kính |
| 不合格文件 | Giấy tờ không hợp lệ |
| 照片模糊、反光 解析度過低 證件四角被裁切 | Ảnh chụp mờ, phản quang  Độ phân giải quá thấp  4 góc giấy chứng minh bị cắt ngang |
| 請先上傳手持證件照 | Vui lòng tải lên ảnh chứng minh thư cầm tay |
| 完成身份證明上傳 | Hoàn thành tải lên giấy tờ chứng minh |
| 點擊上傳或拍攝 手持身分證或護照的自拍照 | Nhấp tải lên hoặc chụp hình  CMT cầm tay hoặc ảnh tự chụp hộ chiếu |
| 手持證件照自拍上傳時,須符合以下條件 | Khi tải lên ảnh tự chụp giấy tờ cầm tay, phải phù hợp các điều kiện sau |
| 請保留頭頂至下巴完整輪廓 | Vui lòng giữ nguyên từ đỉnh đầu đến cằm |
| 身份證置於臉旁勿遮住臉部 | Không được che khuất phần mặt trên CMT |
| 手指請勿遮住證件文字 | Không được để ngón tay che khuất chữ trên CMT |
| 步驟4 - 證明身份(4/4) | Bước 4 – Chứng minh danh tính (4/4) |
| 請先上傳信件照片 | Vui lòng tải lên ảnh thư |
| 請先上傳帳單照片 | Vui lòng tải lên ảnh hóa đơn |
| 信件 | Thư |
| 帳單 | Hóa đơn |
| 證明身份 | Chứng minh danh tính |
| 點擊上傳或拍攝信件 | Nhấp tải lên hoặc chụp thư |
| 點擊上傳或拍攝帳單 | Nhấp tải lên hoặc chụp hóa đơn |
| 步驟3 - 證明身份(3/4) | Bước 3 – Chưng minh danh tính (3/4) |
| 重新上傳 | Tải lên lại |
| 加入照片 | Thêm ảnh |
| 拍照 | Chụp ảnh |
| 從相簿中選取 | Chọn từ trong bộ ảnh |
| 去入金 | Đi nhập tiền |
| 身份驗證 | Nghiệm chứng danh tính |
| 上傳送審資料成功 | Tải lên thông tin gửi đi thẩm hạch thành công |
| 證明身份流程完成, 恭喜獲得 {award} | Hoàn thành quy trình chứng minh danh tính, chúc mừng có được  {award} |
| 將會需要 1-5 個工作天，確認驗證完畢，您就可以入金，享受交易了 | Sẽ cần 1-5 ngày làm việc, xác nhận hoàn thành nghiệm chứng, bạn có thể nhập tiền, hưởng thụ giao dịch |
| 回首頁 | Trở về trang chủ |
| (已讀) | (Đã đọc) |
| 輸入搜索條件 | Nhập điều kiện tìm kiém |
| 搜索結果 | Kết quả tìm kiếm |
| 請輸入搜索條件 | Vui lòng nhập điều kiện tìm kiếm |
| 搜索無資料 | Không tìm thấy thông tin |
| 用戶協議 | Thỏa thuận người sử dụng |
| 今日不再通知 | Hôm nay không thông báo thêm |
| 保證金比例 | Tỷ lệ tiền bảo lãnh |
| 保證金比例風險過高 | Rủi ro tỷ lệ tiền bảo lãnh quá cao |
| 暫不更新 | Tạm thời không cập nhật |
| 全面更新 | Cập nhật toàn diện |
| 版本 | Phiên bản |
| 發現新版本 | Phát hiện phiên bản mới |
| 下載中 | Đang tải về |
| 立即更新 | Lập tức cập nhật |
| 發送驗證碼 | Gửi phát mã nghiệm chứng |
| 區碼 | Mã khu vực |
| 最多可選 {max} 項 | Tối đa có thể chọn {max} mục |
| 最少需選 {min} 項 | Tối thiểu phải chọn {min} mục |
| 微信或LINE ID欄位須擇一填寫 | Phải chọn một trong hai cột WeChat hoặc LINE ID để điền |
| Line Id格式有誤 | Định dạng Line Id bị lỗi |
| 微信格式有誤 | Định dạng WeChat bị lỗi |
| 代號不得為空 | Mã số không được để trống |
| 代號格式錯誤 | Định dạng mã số bị lỗi |
| 帳號不得為空 | Số tài khoản không được để trống |
| 帳號格式有誤 | Định dạng số tài khoản bị lỗi |
| 戶名不得為空 | Người sử dụng không được để trống |
| 戶名格式有誤 | Định dạng người sử dụng bị lỗi |
| Email格式錯誤 | Định dạng Email bị lỗi |
| Email不得為空 | Email không được để trống |
| 手機號不得為空 | Số điện thoại di động không được để trống |
| 手機號格式有誤 | Định dạng số điện thoại di động bị lỗi |
| 密碼格式錯誤 | Định dạng mật khẩu bị lỗi |
| 密碼不得為空 | Mật khẩu không được để trống |
| 驗證碼格式錯誤 | Định dạng mã nghiệm chứng bị lỗi |
| 驗證碼不得為空 | Mã nghiệm chứng không được để trống |
| 推薦碼不得為空 | Mã giới thiệu không được để trống |
| 推薦碼格式有誤 | Định dạng mã giới thiệu bị lỗi |
| 尚無平倉 | Không có vị thế thanh lý |
| 尚無開倉 | Không có mất một vị trí |
| 尚無可使用獎勵 | Không có thưởng khuyến khích có thể sử dụng |
| 尚無歷史獎勵 | Không có thưởng khuyến khích lịch sử |
| 請輸入PIN碼 | Vui lòng nhập mã PIN |
| 生物辨識 | Nhận dạng sinh trắc học |
| 驗證成功 | Nghiệm chứng thành công |
| 驗證失敗 | Nghiệm chứng không thành công |
| 掃描指紋或臉部進行身份驗證 | Quét vân tay hoặc mặt để nghiệm chứng danh tính |
| 掃描指紋進行身份驗證 | Quét vân tay để nghiệm chứng danh tính |
| 觸摸感應 | Chạm cảm ứng |
| 無法識別指紋, 請在嘗試一次 | Không thể nhận dạng vân tay, vui lòng thử lại lần nữa |
| 指紋識別成功 | Nhận dạng vân tay thành công |
| 指紋驗證 | Nghiệm chứng vân tay |
| 指紋辨識需求 | Nhu cầu nhận dạng vân tay |
| 去設定 | Đi thiết lập |
| 指紋辨識尚未開啓或設定 | Nhận dạng vân tay chưa mở hoặc chưa thiết lập |
| 生物辨識驗證被禁用, 請執行鎖定以及解鎖螢幕後以重新啓用 | Nghiệm chứng nhận dạng sinh trắc học bị cấm dùng, vui lòng khóa và mở khóa màn hình, sau đó khởi động lại từ đầu |
| 好的 | Vâng |
| 市價成交 | Giao dịch giá thị trường thành công |
| 指價成交 | Giao dịch giá chỉ định thành công |
| 止盈成交 | Giao dịch chốt lãi thành công |
| 止損成交 | Giao dịch chốt lỗ thành công |
| 時間強平 | Cưỡng chế thanh lý theo thời gian |
| 資金強平 | Cưỡng chế thanh lý theo số vốn |
| 雲端跟單 | Theo Đơn từ Đám Mây |
| 套利指標1分鐘 | Chỉ tiêu ứng dụng lãi 1 phút |
| 套利指標3分鐘 | Chỉ tiêu ứng dụng lãi 3 phút |
| 套利指標5分鐘 | Chỉ tiêu ứng dụng lãi 5 phút |
| 實時平均策略 | Sách lược thời gian thực bình quân |
| 跟單成交 | Giao dịch theo Đơn thành công |
| 合約強平 | Cưỡng chế thanh lý theo Hợp đồng |
| 還需等待 {seconds} 秒 | Còn phải chờ {seconds} giây |
| 請選擇區碼 | Vui lòng chọn mã khu vực |
| 驗證碼已發送 | Đã phát mã nghiệm chứng |
| 溫馨提醒 | Lời nhắc nhỏ |
| 是否要登出？ | Có đăng xuất không? |
| 暫無公告 | Tạm thời không thông báo |
| 新增帳戶設定 | Thêm thiết lập tài khoản |
| 編輯帳戶設定 | Biên tập thiết lập tài khoản |
| 選擇 | Chọn |
| 請選擇金流類別 | Vui lòng chọn loại dòng tiền |
| 帳號 | Số tài khoản |
| 其他欄位 | Cột khác |
| 請輸入帳號 | Vui lòng nhập số tài khoản |
| 請輸入 | Vui lòng nhập |
| 審核圖片等 | Hình ảnh thẩm hạch |
| 請提供包含戶名為您本人的存摺封面或銀行卡照片。 | Vui lòng cung cấp tên tài khoản là bìa sổ tiết kiệm hoặc ảnh thẻ ngân hàng của bạn. |
| 點擊上傳 | Nhấp để tải lên |
| 送出等待審核 | Gửi đi chờ thẩm hạch |
| 已提交審核 | Đã gửi thẩm hạch |
| 已重新提交審核 | Đã gửi lại thẩm hạch |
| 不得為空 | Không được để trống |
| 帳戶餘額 | Số dư tài khoản |
| 請輸入額度 | Vui lòng nhập hạn ngạch |
| 出金金額最低額度：USD | Hạn ngạch thấp nhất số tiền xuất: USD |
| 最高單筆出金金額：USD | Số tiền xuất một lần tối đa: USD |
| 需支付手續費金額：USD | Số tiền phí thực hiện cần thanh toán: USD |
| 說明 | Giải thích |
| 手續費收取規則 | Quy tắc thu phí thực hiện |
| 提取金額 | Số tiền lĩnh |
| 關閉 | Đóng |
| 24小時免費出金次數 | Số lần xuất tiền miễn phí 24 giờ |
| 24小時可出金次數 | Số lần có thể xuất tiền 24 giờ |
| 請選擇出金帳戶 | Vui lòng chọn tài khoản xuất tiền |
| 出金帳戶 | Tài khoản xuất tiền |
| 出金金額區間{start}-{end} | Khoảng cách số tiền xuất {start}-{end} |
| 帳戶狀態 | Trạng thái tài khoản |
| 請選擇入金方法 | Vui lòng chọn phương pháp nhập tiền |
| 目前暫時無法提供任何入金方式 請稍後再試 | Hiện tại tạm thời không thể cung cấp bất kỳ phương thức nhập tiền nào  Vui lòng thử lại sau |
| 聯絡客服 | Liên lạc Dịch vụ Khách hàng |
| 請選擇入金方式 | Vui lòng chọn phương thức nhập tiền |
| 請選擇入金帳戶 | Vui lòng chọn tài khoản nhập tiền |
| 入金帳戶 | Tài khoản nhập tiền |
| 入金金額區間： | Khoảng cách số tiền nhập: |
| 溫馨提示:如遇入金問題，請第一時間聯繫 | Gợi ý nhỏ: Nếu có vấn đề về nhập tiền, vui lòng liên lạc ngay |
| ，客服人員會協助您迅速入金。 | , nhân viên Dịch vụ Khách hàng sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng nhập tiền. |
| 客服QQ:{phone} | QQ Dịch vụ Khách hàng:{phone} |
| 服務宗旨:秉承“用戶至上”真誠“用心為您服務”。 | Tôn chỉ phục vụ: Giữ vững “Khách hàng là thượng đế” chân thành “tận tâm phục vụ quý khách”. |
| 請輸入入金金額： | Vui lòng nhập số tiền nhập: |
| 入金金額區間：USD {min} ~ {max} | Khoảng cách số tiền nhập: USD {min} ~ {max} |
| 請使用本人的帳戶轉帳 帳戶有效期限各家銀行不同 請留意入金帳戶是否正確 轉帳金額務必一致 請勿重複轉帳 | Vui lòng sử dụng tài khoản của bản thân để chuyển khoản  Thời hạn có hiệu lực của tài khoản sẽ khác nhau tùy theo các Ngân hàng khác nhau  Vui lòng chú ý tài khoản nhập tiền có chính xác hay không  Số tiền chuyển khoản phải đồng nhất  Không được chuyển khoản trùng lặp |
| 我已了解上述資訊 | Tôi đã hiểu thông tin nêu trên |
| 倉位模式 | Chế độ tạo vị thế |
| 調整倉位模式僅對當前交易訂單生效。 | Điều chỉnh chế độ tạo vị thế chỉ có hiệu lực đối với Đơn đặt hàng giao dịch hiện tại. |
| 什麼是全倉和逐倉模式？ | Chế độ ký quỹ chéo và vị thế giao dịch là gì? |
| 逐倉模式 | Chế độ vị thế giao dịch |
| 在全倉下，賬戶裡所有可用餘額都可以充當擔保資產，維持保證金要求以避免被強制平倉。如果強制平倉，全部相對應的可用餘額可能會損失。 | Khi ký quỹ chéo, toàn bộ số dư có thể sử dụng trong tài khoản đều được bổ sung làm tài sản đảm bảo, duy trì yêu cầu tiền bảo lãnh để tránh bị cưỡng chế thanh lý. Nếu cưỡng chế thanh lý, thì toàn bộ số dư có thể sử dụng tương ứng có thể sẽ bị tổn thất. |
| 在逐倉保證金下，一定數量保證金被分配到倉位上，可手動調整倉位保證金。如果倉位保證金虧損到低於維持保證金水平，倉位將會被強平。在強制平倉的狀況下，您可能會損失起始保證金和加入到此倉位的追加保證金。 | Tại tiền bảo lãnh ở vị thế giao dịch, tiền bảo lãnh với số lượng nhất định bị phân vào tạo vị thế, có thể điều chỉnh tiền bảo lãnh tạo vị thế bằng tay. Nếu tiền bảo lãnh tạo vị thế thấp hơn mức tiền bảo lãnh duy trì, thì tạo vị thế sẽ bị cương chế thanh lý. Trong trường hợp cưỡng chế thanh lý, bạn có thể sẽ tổn thất tiền bảo lãnh ban đầu và tiền bảo lãnh thêm vào tạo vị thé này. |
| 確定 | Chắc chắn |
| 您可為該持倉增加或減少保證金 | Bạn có thể tăng hoặc giảm tiền bảo lãnh của vị thế để ngỏ này |
| 增加保證金，將獲得更安全的 | Tăng tiền bảo lãnh, sẽ càng an toàn hơn |
| 減少保證金，將獲得更多 | Giảm tiền bảo lãnh, sẽ có thêm nhiều |
| 可用保證金 | Tiền bảo lãnh có thể sử dụng |
| ，但同時持倉風險變大。 | , nhưng đồng thời rủi ro vị thế để ngõ sẽ lớn hơn. |
| 提醒： 調整保證金，僅改變持倉風險，不影響訂單交易總額和訂單盈虧。 | Xin nhắc:  Điều chỉnh tiền bảo lãnh, chỉ thay đổi rủi ro vị thế để ngỏ, không ảnh hưởng tổng số tiền giao dịch của Đơn đặt hàng và lãi lỗ của Đơn đặt hàng. |
| 您的倉位已更變為 | Vị thế của bạn đã thay đổi thành |
| 模式 | Chế độ |
| 持倉量已達到上限 | Lượng vị thế để ngỏ đã đạt giới hạn tối đa |
| 目前持倉量已達上限 無法進行交易 | Hiện tại lượng vị thế để ngỏ đạt giới hạn tối đa  Không thể tiến hành giao dịch |
| 真實帳戶審核中 | Đang thẩm hạch tài khoản thực |
| 真實帳戶驗證未通過 | Nghiệm chứng tài khoản thực chưa thông qua |
| 認證中 | Đang chứng nhận |
| 已通過 | Đã thông qua |
| 已通過 | Đã thông qua |
| 安全登出 | Đăng xuất an toàn |
| 最新 | Mới nhất |
| 您所輸入的止盈價格無效 | Giá cả chốt lãi mà bạn nhập không có hiệu lực |
| 您所輸入的止損價格無效 | Giá cả chốt lỗ mà bạn nhập không có hiệu lực |
| 有效的追蹤止損距離為：{min}-{max}點 | Khoảng cách theo dõi chốt lỗ có hiệu lực là: {min}-{max} điểm |
| 追蹤止損須在限制範圍內 | Theo dõi chốt lỗ phải trong phạm vi giới hạn |
| 契約規模 | Quy mô Hợp đồng |
| 掛單價格須在限制範圍內 | Giá cả Đơn treo phải trong phạm vi giới hạn |
| 調整保證金須在限制範圍內 | Điều chỉnh tiền bảo lãnh phải trong phạm vi giới hạn |
| 您的身份證證資料審核中，請耐心等待 | Thông tin chứng nhận danh tính của bạn đang thẩm hạch, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi |
| 證明身份流程完成 | Hoàn thành quy trình chứng minh danh tính |
| 您的身分證資料未通過，請重新提交驗證資料 | Thông tin CMT của bạn chưa thông qua, vui lòng gửi lại thông tin nghiệm chứng |
| 編輯資料 | Biên tập thông tin |
| 其餘註冊方式 | Phương thức đăng ký còn lại |
| 密碼強度不足，請至少輸入 6 個字元 | Cường độ mật khẩu không đủ, vui lòng nhập ít nhất 6 ký tự |
| 使用{method}取回密碼 | Sử dụng {method} để lấy lại mật khẩu |
| 電話 | Điện thoại |
| 密碼變更成功, 請重新登入 | Thay đổi mật khẩu thành công, vui lòng đăng nhập lại |
| 手機登入 | Đăng nhập điện thoại di động |
| 信箱登入 | Đăng nhập Email |
| 帳戶封鎖中,無法登入 | Tài khoản đang bị khóa, không thể đăng nhập |
| 可能原因如下:  1. 交易行為異常   2. 同 IP 多帳號註冊  3. 出入金行為異常 | Nguyên nhân khả năng như sau:  1. Hành vi giao dịch bất thường  2. Cùng một IP đăng ký nhiều số tài khoản  3. Hành vi xuất nhập tiền bất thường |
| 如需解鎖,請聯繫 | Nếu cần mở khóa, vui lòng liên hệ |
| 客服人員 | nhân viên Dịch vụ Khách hàng |
| 您已登出 | Bạn đã đăng xuất |
| 已在別的裝置上登入，因此從這台裝置登出，請您重新登入 | Đã đăng nhập trên thiết bị khác, vì vậy đăng xuất từ thiết bị này, vui lòng đăng nhập lại |
| 提示 | Gợi ý |
| 尚未完成/通過身分驗證 請通過身分驗證後，再進行入金 | Chưa hoàn thành / thông qua nghiệm chứng danh tính  Vui lòng tiến hành nhập tiền lại sau khi thông qua nghiệm chứng danh tính |
| 前往驗證身份 | Vào nghiệm chứng danh tính |
| 值 | Giá trị |
| 身分證 | CMT |
| 護照 | Hộ chiếu |
| 駕照 | Giấy phép lái xe |
| 戶口名簿 / 居留證 | Sổ hộ khẩu / Thẻ cư trú |
| 設置提醒 | Thiết lập lời nhắc |
| 下一步, 證明身份 | Bước tiếp theo, chứng minh danh tính |
| 縣市 | Huyện / thành phố |
| 區 | Khu |
| 詳細地址 | Địa chỉ chi tiết |