**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CURRICULUM VITAE**

**I- PHẦN BẢN THÂN/PERSONAL INFORMATION**

Họ và tên khai sinh/ *Full name:*

Giới tính/ *Gender:* 🞎 Nam/*Male* 🞎 Nữ/*Female*

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Tình trạng hôn nhân/ *Marital status:*

 🞎 Độc thân/ *Single* 🞎 Đã kết hôn/ *Married* 🞎 Đã kết hôn/ *Married*

Quốc tịch/ *Nationality:*

Địa chỉ email/ *Email address:*

Địa chỉ hiện tại/ *Resident address:*

Thông tin về hộ chiếu hoặc CMND/ *Passport information or Identification Card*

- Số hộ chiếu hoặc CMND/ *Passport or ID No.:*

- Cơ quan cấp/ *Issue place:*

- Ngày cấp/ *Issue date:*

**Quá trình học tập/ *Education*** (*Từ bậc tiểu học đến nay/ From primary school until now*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ tháng năm đến tháng năm*From…..to…..*** | **Tên trường đã theo học*Name of school*** | **Địa chỉ trường*Address*** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

**II- PHẦN GIA ĐÌNH/ FAMILY INFORMATION**

**Họ và tên Bố/ *Father’s full name:***

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Nghề nghiệp/ *Occupation:*

Địa chỉ hiện tại/ *Current address:*

**Họ và tên Mẹ/ Mother’s full name:**

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Nghề nghiệp/ *Occupation:*

Địa chỉ hiện tại/ *Current address:*

**Thông tin về anh chị em ruột/*Information about the student’s brother/sister*** (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ hiện tại/ *full name, date of birth, occupation, current address*)

***Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật***/ *I hereby certify that the information provided above is true. If not, I will take full responsibility.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày/ date ….. tháng/ month …… năm/ year …...***Người khai/ Declarer***(Signature & full name/ ký và ghi rõ họ tên)* |

**Xác nhận của địa phương nơi học sinh, sinh viên cư trú**

***Confirmation of Local Authority***

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày/ date ….. tháng/ month …… 年/ year........*(*Signature & full name/ ký và ghi rõ họ tên*) |

**附录2**

***生活与学习费用参考***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **程序** | **内容** | **经费** | **标注** |
| 1 | 宿舍费 | - 四人间: 200.000VNĐ/人/月 - 八人间: 100.000VNĐ/人/月  |  |
| 2 | 电水费 | 100.000VNĐ/月 - 150.000VNĐ/月 |  |
| 3 | 生活基本 | 1.500.000VNĐ/月– 2.000.000VNĐ/月 |  |
| 4 | 签证 | * 145 USD/ 年
 |  |
| 5 | 保险 | 450.000VNĐ/年  |  |
| 6 | 太原到机场车费 | 120.000 VNĐ  |  |