**Mẫu 04/NHĐT**

|  |  |
| --- | --- |
| Cogo V | **GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI/BỔ SUNG/KHỎA/HỦY DỊCH VỤ**  **NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ**  ***Registration for changing/addition/locking/termination of E-banking Services***  (Đối với khách hàng cá nhân/*For Individual Customer*) |

**Kính gửi Agribank Chi nhánh** /*To Agribank <DIA\_BAN> Branch*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên  *Fullname*   |  | | --- | | *<HOTEN>* |   Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  *ID/Passport No.*   |  | | --- | | *<CMND>* | | Ngày sinh  *Date of birth*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *<NS0>* | *<NS1>* | *<NS2>* | *<NS3>* | *<NS4>* | *<NS5>* | *<NS6>* | *<NS7>* |   Ngày cấp  *Date of issue*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *<NC0>* | *<NC1>* | *<NC2>* | *<NC3>* | *<NC4>* | *<NC5>* | *<NC6>* | *<NC7>* | | Mã số thuế cá nhân  *Tax No.*   |  | | --- | | *<MST\_KH>* |   Nơi cấp  *Place of issue*   |  | | --- | | *<NOICAP>* | |
| Địa chỉ liên hệ/*Contact Address*   |  | | --- | | *<DIACHI>* | | | |
| Đề nghị Quý Ngân hàng/*Request Agribank*: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Dịch vụ đề nghị thay đổi/bổ sung/khóa/hủy/** *Service Request for changing/addition/locking/termination* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internet Banking (<https://ibank.agribank.com.vn/ibank>)  Agribank E-Mobile Banking | | | | | | | | | | SMS Banking  Bankplus  Agribank Mplus | | | | | | | | | | | |
| **II. Yêu cầu dịch vụ/** *Requestment of Customer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Khởi tạo lại Mật khẩu đăng nhập/ *Reset accessing password*  Khóa tên đăng nhập/*Lock user*  Mở khóa tên đăng nhập/*Unlock user*  Khóa dịch vụ tài chính/thanh toán/ *Lock financial/payment services*  Mở khóa dịch vụ tài chính/thanh toán/ *Unlock financial/payment services* | | | | | | | | | | Khóa thiết bị xác thực/*Lock authentical device*  Mở khóa thiết bị xác thực/*Unlock authentical device*  Cấp lại thiết bị xác thực/*Reprovide authentical device*  Hủy dịch vụ/*Terminate services* | | | | | | | | | | | |
| **III. Thay đổi thông tin đăng ký/** *Modify information of registration* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Thay đổi tài khoản sử dụng**  *Modify using account*   * 1. ………………………………   2. ………………………………   3. ………………………………   4. ……………………………… | | | | Bổ sung  *Add* | | | | | Hủy bỏ  *Terminate* | | | **Thay đổi số điện thoại**  *Modify mobile No.*   1. ……………………………… 2. ……………………………… 3. ……………………………… 4. ……………………………… | | | | | | | Bổ sung  *Add* | | Hủy bỏ  *Terminate* |
| **Thay đổi dịch vụ/***Change services* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Dịch vụ tài chính *Financial services* | | Bổ sung  *Add* | | | | Hủy bỏ  *Terminate* | | | | 1. Dịch vụ thanh toán *Payment services* | | | | | | Bổ sung  *Add* | | | | Hủy bỏ  *Terminate* | |
| **Thay đổi Phương thức xác thực giao dịch/***Change Authentical Method* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. SMS OTP | Hủy bỏ  *Terminate* | | Bổ sung:  *Add* | | | | | SĐT sử dụng/*Mobile No.* | | | | | Thay đổi:  *Change* | | | | | SĐT sử dụng/*Mobile No.* | | | |
| 1. Soft OTP | Hủy bỏ  *Terminate* | | Bổ sung:  *Add* | | | | | Loại/*Type* | | | | | SĐT sử dụng/*Mobile No.* | | | | | | | | |
| 1. Token OTP | Hủy bỏ  *Terminate* | | Bổ sung:  *Add* | | | | | Loại/*Type* | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Thay đổi thông tin đăng ký/** *Modify information of registration* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Thay đổi Hạn mức giao dịch đặc biệt đối với chuyển khoản/** *Change special transaction limit for transfer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hạn mức đặc biệt   *Special Limit* | | | Hủy bỏ  *Terminate* | | | | Thay đổi:  *Change:* | | | | Hạn mức đề nghị mới  VND  *New special Limit* | | | | | | | | | | |
| 1. Tài khoản sử dụng hạn mức đặc biệt   *Acct. using special Limit* | | | | | | | | | | | | Hủy bỏ  *Terminate* | | | | | Thay đổi  *Change* | | | | |
| Tài khoản mới  *New account*   |  | | --- | |  | | | | | | Hạn mức giao dịch lần  *Entry limit*   |  | | --- | | VND | | | | | | | | | | | Hạn mức giao dịch ngày  *Day limit*   |  | | --- | | VND | | | | | | | |
| **IV. Xác nhận của khách hàng** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bằng việc ký vào Bản yêu cầu này, Tôi xác nhận:   1. Những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác 2. Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử đính kèm và hướng dẫn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank được đăng tải trên địa chỉ website http://www.agribank.com.vn   *By signing this form, I hereby confirm that:*   1. *The information provided above is complete, true and correct.* 2. *I have read, understood and accepted the Terms and Conditions of E-Banking services enclosed with this registration and E-Banking service instruction posted on Agribank website at http://www.agribank.com.vn* | | | | | | | | | | | | | | Ngày*/Date: : / /\_\_\_\_\_*  **Khách hàng/***Customer*  (Ký, ghi rõ họ tên)  *(Signature and fullname)*  *<HOTEN>* | | | | | | | |
| **V. Phần dành cho ngân hàng/***For bank only* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ngày/*Date: / /\_\_\_\_\_\_*  **Giao dịch viên**/*Teller*  (Ký, ghi rõ họ tên*)*  *(Signature and fullname)*  *<GDV>* | | | | | Ngày/*Date: / /\_\_\_\_\_\_*  **Kiểm soát viên/***Supervisor*  (Ký, ghi rõ họ tên*)*  *(Signature and fullname)*  *<KSV>* | | | | | | | | | | Ngày/*Date: / /\_\_\_\_\_\_*  **Giám đốc/***Director*  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên*)*  *(Signature, stamp and fullname)* | | | | | | |