Mẫu số: 01/ĐK/NTTĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHỜ THU TỰ ĐỘNG**

**KIÊM GIẤY ỦY QUYỀN TRÍCH TÀI KHOẢN**

(Áp dụng đối với khách hàng là Cá nhân)

**Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)**

**<CHINHANH>**

Họ và tên: **<HOTEN>**

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: <CMND> cấp ngày: <NGAYCAP> tại: <NOICAP>

Là chủ tài khoản số: <SOTK> mở tại <CHINHANH>.

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho <CHINHANH> định kỳ hàng tháng trích nợ số tiền từ tài khoản tiền gửi số: <SOTK> của tôi tại quý ngân hàng để thanh toán tiền hóa đơn dịch vụ cho các nhà cung cấp theo liệt kê dưới đây, với hạn mức không vượt quá: <HANMUC> đ/ngày.

(*Bằng chữ: <BANGCHU>)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dịch vụ** | **Nhà cung cấp** | **Số thuê bao/ mã khách hàng** |
| <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_CKB\_MOBI> Điện thoại di động trả sau | MobiFone | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_STB\_MOBI> |
| <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_CKB\_VIETTEL> Điện thoại di động trả sau | Viettel | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_STB\_VIETTEL> |
| <DKNT\_DTDD\_HOMEPHONE\_CKB\_VIETTEL> Điện thoại HomePhone | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_HOMEPHONE\_STB\_VIETTEL> |
| <DKNT\_DTDD\_CODINH\_CKB\_VIETTEL> Điện thoại cố định(PSTN) | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_CODINH\_STB\_VIETTEL> |
| <DKNT\_DTDD\_ADSL\_CKB\_VIETTEL> Internet ADSL | Mã KH/ TKADSL: <DKNT\_DTDD\_ADSL\_STB\_VIETTEL> |
| <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_CKB\_SPHONE> Điện thoại di động trả sau | S-Fone | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_STB\_SPHONE> |
| <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_CKB\_VNPT> Di động trả sau VinaPhone | VNPT  Hải Dương | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_TRASAU\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_CODINH\_CKB\_VNPT> Điện thoại cố định | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_CODING\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_GPHONE\_CKB\_VNPT> Dịch vụ GPhone | Số Thuê bao: <DKNT\_DTDD\_GPHONE\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_VNN\_CKB\_VNPT> MegaVNN | Mã thanh toán: <DKNT\_DTDD\_VNN\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_WAN\_CKB\_VNPT> MegaWAn | Mã thanh toán: <DKNT\_DTDD\_WAN\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_FTTH\_CKB\_VNPT> FTTH | Mã thanh toán: <DKNT\_DTDD\_FTTH\_STB\_VNPT> |
| <DKNT\_DTDD\_MYTV\_CKB\_VNPT> My TV | Mã thanh toán: <DKNT\_DTDD\_MYTV\_STB\_VNPT> |

**Thời hạn ủy quyền:**

<COTHOIHAN> Từ ngày: <TUNGAY> đến ngày: <DENNGAY>

<VOTHOIHAN> Hoặc từ ngày ký ủy quyền đến ngày tôi thông báo cho <CHINHANH> về việc hủy sử dụng dịch vụ này.

Tôi cam kết những thông tin trên là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những thông tin đã đăng ký.

|  |  |
| --- | --- |
| Giao dịch viên | <DIABAN>, <NGAY\_THANG\_NAM>  Chủ tài khoản  Kiểm soát viên |