####

***Used for: USTH bachelor students of 2022 enrollment***

**ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NĂM HỌC 2022-2023**

***SCHOLARSHIP APPLICATION FORM, ACADEMIC YEAR 2022-2023***

|  |  |
| --- | --- |
| **Phần dành cho USTH*/ For USTH only*:**Ngày nhận đơn/ *Date of receiving*: ………………… …………….Kết quả xét học bổng/ *Scholarship result:* ☐ Đạt/ *Accepted* ☐ Không đạt/ *Rejected* | **Chú ý/*Note:***  |
| **Phần dành cho thí sinh/ *For applicant only:*** |

|  |
| --- |
|  **THÔNG TIN CÁ NHÂN/ *PERSONAL INFORMATION*** |
| 1. Số báo danh/ Admission ID: …………………………………………………… Ảnh/ Photo 2. Họ và tên / *Full name:* ……………………………………………………………. 3. Ngày sinh/ *Date of birth:*………………………………………………………….4. Giới tính/*Gender:* ☐ Nam*/ Male*  ☐ Nữ/ *Female* 5. Ngành học/ *Major:* ………………………………..……………………………….6. Khoa/ *Department:* …………………..……………………………………………7. Quốc tịch / *Nationality*: …………………………………………………………… 8. Điện thoại /*Mobile phone:* ……………………………………………………….9. Email: ………………………………………………………………………………. |
| **ĐĂNG KÝ LOẠI HỌC BỔNG/ *SCHOLARSHIP CATERGORY*** |
| Sinh viên có thể đăng ký nhiều loại học bổng nếu thỏa mãn điều kiện/ *Student can apply for more than one scholarship if meets the requirements:* Tiêu chí học bổng được quy định trong Quy định học bổng năm học 2022-2023/ *Scholarship requirements are clarified in the Scholarship regulation of academic year 2022-2023.* <https://usth.edu.vn/quy-dinh-hoc-bong-2022-2023-12573>

|  |  |
| --- | --- |
| **Chọn/ select** | **Loại học bổng/ Scholarship types** |
| 🞏 | Học bổng khuyến khích học tập/ *Merit Scholarship*  |
| 🞏 | Học bổng cho sinh viên quốc tế/ *Global Scholarship (GS)* |
| 🞏 | Học bổng vượt khó/ *Opportunity Scholarship (OS)* |

 |
| **THÀNH TÍCH HỌC TẬP, GIẢI THƯỞNG / *ACADEMIC HISTORY*** |
| 1. Tên trường/ *School name:* ………………………………..………………………………………………2. Năm tốt nghiệp/ *Year of high school graduation*: ……………………………………………………...3. Kết quả học tập THPT/ High school Academic results: Điểm trung bình 5 môn khoa học của 3 năm THPT/ *Average mark of 5 science subjects of highschool*:**A =** …………….Trong đó/ *details:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kết quả học tập/ *Academic result* | Toán *Maths* | Vật lý*Physics* | Hóa học *Chemistry* | Sinh học *Biology* | Tin học*IT* |
| Lớp 10 hoặc tương đương/ *Grade 10 or equivalent* |  |  |  |  |  |
| Lớp 11 hoặc tương đương/ *Grade 11 or equivalent* |  |  |  |  |  |
| Lớp 12 hoặc tương đương/ *Grade 12 or equivalent* |  |  |  |  |  |

4. Thành tích, giải thưởng các môn KHTN bậc THPT từ cấp tỉnh/thành phố trở lên (nếu có)/ *Awards and achievements of science subjects of highschool in provincial level:*……………………………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………… |
| **TRÌNH BÀY NGUYỆN VỌNG/ *STATEMENT OF MOTIVATION***  |
| Thể hiện lý do, mong muốn nhận học bổng của mình (bắt buộc với sinh viên nộp đơn xin Học bổng Vượt khó)/ *Motivations for achieving this scholarship (compulsory for students applying for the OS):*……………………………….……………………………….……………………………….……………………………………………………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………… |
| **CAM KẾT / *CERTIFICATION OF ACCURACY***  |
| Tôi cam đoan rằng toàn bộ thông tin kê khai là chính xác/ *I certify that all information included with the application for scholarship is accurate and complete.* |
| Địa điểm và ngày tháng*/ Place and date:*……...……...……...……...……... | Ký và ghi rõ họ tên/ *Signature and full name:*……...……...……...……...……... |

Hồ sơ xin học bổng nộp trực tiếp khi làm thủ tục nhập học/ *Scholarship applications shall be subimited on the enrollment day.*

*Liên hệ /Contact point:*

***Phòng Công tác Sinh viên/ Student Affairs Department***

*P.606, Tòa A21, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội,*

Email: student.services@usth.edu.vn

*ĐT/ Tel.: +84-243791 7201; Hotline: +84-865 785 885*

**HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG BAO GỒM**

***SCHOLARSHIP APPLICATION INCLUDES***

1. Đơn xin học bổng *(theo mẫu)*;

*Scholarship application form (provided template);*

1. Bản sao thành tích, giải thưởng các môn KHTN (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) từ cấp tỉnh/thành phố trở lên *(nếu có);*

*A copy of academic award and achievements of scientific subjects of highschool from provincial lever (if any);*

1. Chứng nhận hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền *(đối với Học bổng Vượt khó).*

*Certificates of family circumstance certified by the local authority (for the Opportunity Scholarship).*