**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**COVERED WARRANT SUBSCRIPTION FORM

**(CHỨNG QUYỀN CHPG2109)**

**I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN/** INDIVIDUALINVESTOR’S INFORMATION

**Họ và tên**/*Full name*:……………………………………………………………………………………

**Số CMND/CCCD**/*Trading code*: ………………………………………………………………………

**Ngày cấp**/*Issued date*: ………………….. **Nơi cấp**/*Issued place*: …………………………...

**Quốc tịch**/*Nationality*: ………………………………………………………………………………….

**Số tài khoản GDCK**/ *Trading account number*:……………………………………………….

**Mở tại CTCK**/*Open at securities company*:………………………………………………………

Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập/cổ đông nội bộ/người có liên quan của công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? *Is investor the founding shareholder/internal shareholder/related person of the Company of underlying stock?*

**□ Có**/Yes □ **Không**/No

**Địa chỉ**/Address: ………………………………………………………………………………………

**Số điện thoại**/Mobile phone:……………………………………………………………………………

**Email:** …………………………………………………………………………………………………..

**II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN /** SUBSCRIPTION DETAILS

**Tôi muốn đăng ký mua chứng quyền được phát hành bởi VCSC như sau**

*I request to subscribe covered warrant issued by VCSC as below:*

1. **THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN/** Covered warrant’s information:

**Tên chứng quyền/***Covered warrant’ name*: Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A2

**Mã chứng quyền**/ *Covered warrant’ ticket:* CHPG2109

**Loại chứng quyền/***Type:*Chứng quyền Mua/*Call covered warrant:* Mua

**Kỳ hạn/***Period:* sáu (06) tháng

**Tỷ lệ chuyển đổi/***Conversion rate*: 1:1

**Giá phát hành**/*issue price*: 4.000 đồng

**Giá thực hiện/***Exercise price:* 55.000 đồng

**Thanh toán khi đáo hạn/***Payment on due date:* Bằng tiền/*by cash*

**Tài khoản nộp tiền/Bank account:**

* **Tên tài khoản**/*Account name*: **Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt**
* **Số tài khoản**/*Account number*:: **119.10.0003.69732**
* **Tại**/*At*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
* **Nội dung**/*Content:* <Tên khách hàng> <Số tài khoản chứng khoán> đăng ký mua <số lượng chứng quyền> CHPG2109

<Investor name> <Securities account number> register to buy <covered warrant amount> CHPG2109

1. **NỘI DUNG ĐĂNG KÝ/** *Subscription information*:

**Số lượng đăng ký mua**/*subscription quantity:……………………* chứng quyền

**Giá trị mua bằng số**/subscription value in number):…………………………………………………

**Giá trị mua bằng chữ**/subscription value in words):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/Commitments:

Tôi tại đây cam kết/I hereby commit that:

1. Đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch phát hành bởi VCSC

*I read, understood, agreed and shall comply with the Prospectus of Covered Warrant issued by VCSC*

2. Xác nhận các thông tin trong bản đăng ký này là chính xác, đầy đủ .

*Confirmed all the registered information in this form is accurate.*

**Ngày/***Date* (dd/mm/yyyy)...............................................................

|  |  |
| --- | --- |
| XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  INVESTOR’S CONFIRMATION |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH** For Issuing Agency | | |
| **Nhân viên môi giới**/(Broker staff)…………………………………………………………………………….. | | |
| **Nhân viên giao dịch/**  Issuing Agency staff **(Ký, ghi rõ họ tên)**/  (Sign, full name) | **Kiểm soát/**  Supervisor **(Ký, ghi rõ họ tên)/**  (Sign, full name) | **Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phát hành/** Representative of Issuing Agency **(Ký, ghi rõ họ tên)/**  (Sign, full name) |

**IV. CÁC HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP /** REQUIRED DOCUMENTS

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm** Covered warrant Subscription Form |
| 1. **Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư** Certified copy of ID card/passport of Investor |
| 1. **(\*) Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)( Bản photo)**   The Bank confirmation on opening the capital contributed account (CCA) or the indirect investment capital account (for foreign Investors only)(one photocopy) |
| 1. **(\*) Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho nước ngoài) )( Bản photo)** Confirmation of securities trading code (STC) from Vietnam Securities Depository (VSD) (for foreign Investors only) (one photocopy) |
|  |