**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ BÁN NGOẠI TỆ**

(APPLICATION FOR SELLING FOREIGN CURRENCY)

Kính gửi: <CHI\_NHANH\_1>.

*To: Agribank <CHI\_NHANH\_1\_EN>.*

Tên tôi là *(Name)*: <KH\_HOTEN>.

Địa chỉ thường trú *(Address)*: <KH\_DIACHI>.

Loại giấy tờ tùy thân *(Type of ID)*: <KH\_UQMNT\_LOAIGIAYTOTUYTHAN>.

Số giấy tờ tùy thân *(ID Number)*: <KH\_CMND> Cấp ngày *(Date of issue)*: <KH\_NGAYCAPCMND>.

Nơi cấp *(Place of issue)*: <KH\_NOICAPCMND>.

Số điện thoại liên hệ *(Tel number)*: <KH\_DTDD1>.

Số tài khoản *(Account number)* (VND): <KH\_UQMNT\_STK>.

Tại Agribank chi nhánh *(Agribank branch*): <UQMNT\_CHI\_NHANH>.

Tôi đề nghị <CHI\_NHANH\_1> tự động mua ngoại tệ từ nguồn tiền nhận được của tôi theo tỷ giá chuyển khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch, sau khi đã thu phí dịch vụ theo biểu phí quy định hiện hành của Agribank và Ghi có số tiền nội tệ vào tài khoản của tôi như trên.

*(I would like to ask Agribank <CHI\_NHANH\_1\_EN> to buy foreign currency automatically from my received amount at the exchange rate at the moment of transaction, after deducting the service fee according to the current fee schedule of Agribank and deposit the local currency into my account as above).*

Tôi xin cam kết: đồng ý với mức tỷ giá giao dịch mà <CHI\_NHANH\_1> áp dụng mà không có bất kỳ ý kiến, khiếu nại nào.

*(I commit: agree with the applied exchange rate of transaction by Agribank <CHI\_NHANH\_1\_EN> without any comments or appeals).*

Thời hạn hiệu lực của Giấy đề nghị bán ngoại tệ *(Validity of the Application for selling foreign currency)*:

<UQMNT\_CHK\_STC> Áp dụng cho Lệnh chuyển tiền có số tham chiếu *(Applicable for Payment Order with reference number)*: <UQMNT\_STC>.

<UQMNT\_CHK\_NSTC> Áp dụng cho các Lệnh chuyển tiền trong khoảng thời gian từ ngày ký văn bản này đến khi có văn bản khác thay thế (*Applicable* *for Payment Orders in the period from the date of signing this application until a replacement document).*

*<DIA\_BAN>, ngày (date) <NGAY\_HIENTAI> tháng (month) <THANG\_HIENTAI> năm (year) <NAM\_HIENTAI>*

**Người đề nghị (Customer’s signature)**

<KH\_HOTEN>