**PHIẾU LỆNH HỦY TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ**

**HỦY/CANCEL**

***CANCEL ORDER LIST OF CORPORATE BONDS***

Ngày giao dịch *(Date)*:….. /….. /……….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hình thức giao dịch:***(Trading method)* |[ ]  Trực tiếp*(Direct)* |[ ]  Điện thoại*(Tel)* |[ ]  Internet*(Internet)* |
| **Loại giao dịch:***(Trading type)* |[ ]  Điện tử toàn thị trường*(Electronic Put Through Public)* |[ ]  Thỏa thuận thông thường*(Normal Put Through)* |
| **Thành viên đối ứng:** *(Counterparty member(s))* | Broker ID: ……………. / Trade ID: ……………. |
| **Phương thức thanh toán:***(Payment method)* |[ ]  Thanh toán giao ngay*(Realtime payment)* |[ ]  Thanh toán cuối ngày*(End of day payment)* |
| **Chủ tài khoản** *(Customer Name)***:** ……………………………………………… | Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD *(ID/Passport/BC No.)*: ………………………….. |
| **Người được ủy quyền** *(Nominee)***:** …………………………………………… | Số CMND/CCCD/HC *(ID/Passport No.)*: ………………………………………….. |
| **Số tài khoản** *(Account Number)***:**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Số tài khoản đối ứng** *(Counterparty Account Number)***:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
| **Dành cho khách hàng***For Customer only* | **Dành cho SMDS***For SMDS only* |
| **Mã trái phiếu***Corporate bond(s)* | **Loại lệnh***Order type* | **Số lượng***Quantity* | **Giá (VND)***Price (VND)* | **Số hiệu lệnh***Order number* | **Thời gian***Time* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Đại diện SMDS / *SMDS representative****(Ký và ghi rõ họ tên/Signed, full name)* | **Nhân viên nhận lệnh / *Broker****(Ký và ghi rõ họ tên/Signed, full name)* | **Khách hàng / *Customer****(Ký và ghi rõ họ tên/Signed, full name)* |