**「盛安电子责任有限公司獎助河內國家大學交流獎助金」申請表**

**ĐƠN XIN HỌC BỔNG ANNEX**

申請日期Thời gian nộp đơn： 年Năm 月Tháng 日Ngày

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名Họ tên |  | | | | 出生年月日Ngày tháng năm sinh | 年Năm 月Tháng 日Ngày | | | |
| 身份證號碼Số CMTND |  | | | | | 性別Giới tính | | □男Nam □女Nữ | |
| 系 所Khoa | 系(研究所) Khoa  年級Năm thứ 班Lớp | | | | | | | | |
| 學業成績Điểm học tập | Năm học 2020-2021: | | | | 品德成績  Kết quả rèn luyện |  | | | |
| 家庭狀況Tình trạng gia đình | 父Bố(姓名Họ tên) | |  | | 職業  Nghề nghiệp |  | | | |
| 母Mẹ (姓名Họ tên) | |  | | 職業  Nghề nghiệp |  | | | |
| 通訊地址  電話 Địa chỉ, điện thoại | 戶籍地址  Địa chỉ quê quán | |  | | | | | | |
| 通訊處  Địa chỉ liên hệ | |  | | | | | | |
| 電話  Điện thoại cố định | |  | | 手機  Điện thoại di động |  | | | |
| E-Mail | |  | | | | | | |
| 應檢附之文件（請勾選）Giấy tờ kèm theo (Đánh dấu xác nhận) | | | | | | | | | |
| 1 | 自傳（中文版/越文或英文版）各1份，總計2份Bảng thông tin sinh viên  (Tiếng Trung, Tiếng Việt) | | | | | | | |  |
| 2 | 前一學年度學業成績單Bảng điểm năm học 2022-2023 | | | | | | | |  |
| 3 | 學生品德成績證明書 Giấy xác nhận kết quả rèn luyện năm học 2022-2023 | | | | | | | |  |
| 4 | 語言成績證明文件（中文係學生）  Bảng thành tích ngoại ngữ (Sinh viên Khoa Trung, nếu có) | | | | | | | |  |
| 本人未受公費待遇及未領其他相同性質獎學金，上述資料正確，特此陳明。  本欄簽章視同「具結」。  Bản thân chưa nhận được phúc lợi công cộng và chưa nhận được học bổng loại tương tự.  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là chính xác và xin chịu trách nhiệm về thông tin đã khai | | | | | | | | | |
| **Xác nhận của Phòng CT&CT SV**  簽 署 Ký tên  （印章Đóng dấu） | | | | **Sinh viên ký tên**  申請人簽名蓋章 | | | | | |
| 審核結果  Kết quả  thẩm duyệt  (của nhà tài trợ) | | □同意Đồng ý  □不同意 Không đồng ý | | 簽 署 Ký tên  （印章Đóng dấu） | | |  | | |