**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---------o0o---------

**GIẤY CHỨNG NHẬN**

**BESCHEINIGUNG**

**Sinh viên** / Student:

(ảnh 4x6)

*đóng dấu giáp lai*

**Ngày sinh** / Geburtsdatum:

**Giới tính** / Geschlecht:

**Số thẻ sinh viên** / Imm.-Nr.:

**Lớp** / Klasse:

**Ngành** / Fachbereich:

**Trường** / Hochschule:

1. Kết quả học tập học kỳ II năm học 2022-2023 (sinh viên khu vực miền Nam)

Studienergebnisse des 2. Semesters vom Studienjahr 2022-2023 (Studierenden in Südvietnam)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT**  Nr. | **Môn học**  Fächer | **Điểm TB**  Durchschnittsnote | **Ghi chú**  Bemerkung |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Điểm trung bình cộng** / Durchschnittsnote: |  |  |

1. Hiện nay tôi không nhận học bổng của các tổ chức, các nhân nào khác ⬜

Ich gehöre gerade zu keinem anderen Stipendiumsprogramm

1. Tôi thuộc đối tượng chính sách xã hội (con thương binh, liệt sĩ, gia đình nghèo, dân tộc thiểu số) ⬜

Ich gehöre zu einer sozial benachteiligten Familie

1. Tôi đã tham gia các hoạt động xã hội như:

Mein soziales Engagement:

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của BGH Trường**  (ký tên và đóng dấu)  Bestätigt durch die Hochschule | ……………, ngày …… tháng ….. năm …….  Ort/Datum  **Chữ ký của sinh viên**  Unterschirft des Studenten |