**PHỤ LỤC**

**ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ NGƯỜI DÙNG NÂNG CAO/**

APPENDIX

ADVANCED USER AND SERVICE REGISTRATION

1. **ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÂNG CAO (CẤP CIF)/**

ADVANCED SERVICE REGISTRATION (CIF GRANTED)/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dịch vụ vấn tin/**  Inquiry services | **Dịch vụ tài chính cơ bản/**  Basic financial services | **Dịch vụ đặc thù/**  Special services |
| Vấn tin tài khoản/ Account inquiry | CK trong hệ thống VTB/ Transfer within VTB system | Xuất sao kê nhanh/  Fast bank statements |
| Lịch sử giao dịch/  Transaction history | CK ngoài hệ thống VTB/ Transfer outside of VTB system | Ẩn vấn tin tài khoản  Hidden account inquiry |
| Vấn tin thẻ tín dụng/ Credit card inquiry | Chuyển tiền chứng khoán/Securities account transfer | Sao kê MT940/950  / MT940/950 statements |
| Hóa đơn điện tử/ E-bill | Chuyển tiền theo file/ Bulk transfer | Báo cáo định danh tài khoản( TK ảo)/  Account identity report (Virtual account) |
|  | Nộp NSNN (thuế, hải quân, phí hạ tầng)  Payment to State budget (taxes, navy force, infrastructure fees) | Báo cáo quản lý vốn tập trung/  Pooled fund management report |
|  | Tất toán tiền gửi CKH/Gửi tiền gửi CKH  Final settlement of term deposits/ deposit of term deposits | Xem báo cáo theo division/ Division-based report check |
|  | Chi lương tự động/  Automatic salary payment | Chi lương thủ công (xử lý qua quầy)/ Manual salary payment (over-the-counter settlement) |
|  | Chi lương ngoại tệ/  Salary payment in foreign currencies | Lệnh chi (xử lý qua quầy)/  Payment order (over-the-counter settlement) |
|  | Xem file lương/  Salary file check | Chi lương thủ công/  Manual salary payment |
|  | Bán ngoại tệ online/  Online foreign currency selling | Thanh toán hóa đơn NPP/  Distributor bill payment |
|  | Mua và chuyển tiền ngoại tệ/  Foreign currency buying and transfer | Chặn chuyển khoản ngoài danh bạ/  Out-of-list transfer blocking |
|  | Trả nợ/tất toán khoản vay/  Debt payment/final settlement of loans | Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)/  Supply chain finance (SCF) |
|  | Trả nợ/ kích hoạt/ khóa thẻ tín dụng/ Credit card debt payment/ activation/locking | Ma trận phê duyệt đặc thù theo nhóm/ Particular group-based approval matrix |
|  | Thanh toán hóa đơn/  Bill payment | Khác:/  Other: |
|  | Nộp phí công đoàn/  Labor union fee payment |  |
|  | Nộp BHXH/  Social insurance payment |  |
|  | Đăng ký trích nợ tự động/  Automatic debit registration |  |
|  | Mở khóa người dùng/  User unlocking |  |
|  | Đặt lịch chuyển tiền định kỳ/  Periodical transfer scheduling |  |
|  | Gửi chứng từ nhanh/  Fast voucher sending |  |
|  | Tra soát/  Checking |  |
|  | Khác:/  Other: |  |

1. **ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG NÂNG CAO/**

ADVANCED USER REGISTRATION

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin người dùng/**User information | | | |
| Kế toán viên (người tạo giao dịch)  Phê duyệt cấp…. (Từ cấp 1 đến cấp 5)/  Quản trị viên (chỉ tích chọn nếu là Phê duyệt)  Accountant (transaction creator)  Approval level…. (From level 1 to level 5)/  Administrator (Check only if Approving) | | | |
| Họ và tên  Full name: | | Chức vụ  Position: | |
| Số CMND hoặc Hộ chiếu  ID card or Passport no.: | | Hộp thư điện tử  Email: | |
| Quốc tịch  Nationality: | | Điện thoại  Tel.: | |
| Ngày sinh  Date of birth: | |  | |
| **Dịch vụ/**Service(s) | | | |
| **Tài khoản/**Account | **Dịch vụ/**Service(s) | | **Hạn mức/**Limit |
| Tất cả các tài khoản/ All accounts | Đăng ký theo các Dịch vụ cấp CIF (Mục I)/ Registration based on Services with CIF granted (Part I) | | Hạn mức giao dịch:  /Transaction limit:  Hạn mức ngày:/  Daily limit: |
| Khác/Other[[1]](#footnote-1) |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Phương thức xác thực/Authentication method** | | | |
| Keypass hard token  Số serial/ serial no: | | VietinBank OTP | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin người dùng/**User information | | | |
| Kế toán viên (người tạo giao dịch)  Phê duyệt cấp…. (Từ cấp 1 đến cấp 5)/  Quản trị viên (chỉ tích chọn nếu là Phê duyệt)  Accountant (transaction creator)  Approval level…. (From level 1 to level 5)/  Administrator (Check only if Approving) | | | |
| Họ và tên  Full name: | | Chức vụ  Position: | |
| Số CMND hoặc Hộ chiếu  ID card or Passport no.: | | Hộp thư điện tử  Email: | |
| Quốc tịch  Nationality: | | Điện thoại  Tel.: | |
| Ngày sinh  Date of birth: | |  | |
| **Dịch vụ/**Service(s) | | | |
| **Tài khoản/**Account | **Dịch vụ/**Service(s) | | **Hạn mức/**Limit |
| Tất cả các tài khoản/ All accounts | Đăng ký theo các Dịch vụ cấp CIF (Mục I)/ Registration based on Services with CIF granted (Part I) | | Hạn mức giao dịch:  /Transaction limit:  Hạn mức ngày:/  Daily limit: |
| Khác/Other[[2]](#footnote-2) |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Phương thức xác thực/Authentication method** | | | |
| Keypass hard token  Số serial/ serial no: | | VietinBank OTP | |

1. **YÊU CẦU KHÁC/** Other Request(s)

|  |
| --- |
|  |

1. KH có thể đăng ký người dùng sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ KH đã đăng ký cấp CIF (mục I. Đăng ký dịch vụ nâng cao) theo từng tài khoản. Khi đăng ký hạn mức giao dịch, KH lưu ý phải đảm bảo thấp hơn hoặc bằng hạn mức của Gói dịch vụ đã đăng ký

   Customers can register for users to use one or all the services which customers have registered with CIF granted (part I. Advanced service registration) for each account. When registering the transaction limit, customers should ensure that it is less than or equals to the limit of the registered Service package [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)