|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Ban hành kèm theo Quy chế chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ)* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Mẫu 05/CQSHTP**

**KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU**

- Ngày giao dịch:

- Tổng khối lượng giao dịch:

- Chi tiết kết quả giao dịch như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên/ Mã trái phiếu (nếu có) | Tổ chức phát hành | Ngày phát hành | Kỳ hạn | Mệnh giá (VNĐ) | Nhà đầu tư bán trái phiếu (\*) | | | | | | Nhà đầu tư mua trái phiếu (\*) | | | | | | Tổng số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu | Số lượng nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch |
| Cá nhân | NHTM | Công ty chứng khoán | Quỹ đầu tư | Doanh nghiệp bảo hiểm | Tổ chức khác | Cá nhân | NHTM | Công ty chứng khoán | Quỹ đầu tư | Doanh nghiệp bảo hiểm | Tổ chức khác |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Số lượng trái phiếu nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sở hữu

**Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị**