*(Picture)*

**APPLICATION FORM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. General Personal Information/Thông tin chung** | | | | | | |
| **Full name/Họ tên có dấu:** | | | | | | |
| Gender:  Giới tính: | ⃝ Male/Nam ⃝ Female/Nữ | | Date of Birth:(DD-MM-YYYY)  Ngày tháng năm sinh | | | / / |
| Place of birth/Quê quán: | | | | | | |
| Permanent address/Địa chỉ thường trú: | | | | | | |
| Identity Card No/Số CMTND: | |  | | | | |
| Student ID/Mã sinh viên: | | | | | | |
| Class/Lớp: | | | | | | |
| Major/Khoa:  ⃝ Electronics/Điện tử viễn thông  ⃝ Industrial electronic and automation/Điện tự động công nghiệp  ⃝ Mechanical engineering/Kỹ thuật cơ khí  ⃝ Mechatronics Engineering Technology/Kỹ thuật cơ điện tử | | | | | | |
| Current GPA/Điểm tích lũy hiện tại: | | | | | | |
| E-mail: |  | | | Phone number:  Số điện thoại: |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Language Proficiency/Ngoại ngữ** *(Excellent (E) - Good (G) - Average (A) - Poor (P)* | | | | |
| Language/  ngoại ngữ | Listening/nghe | Speaking/nói | Reading/đọc | Writing/viết |
| English/tiếng Anh |  |  |  |  |
| Korean/tiếng Hàn |  |  |  |  |
| Other/khác |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Why do you apply for this program?/Tại sao bạn lại đăng ký vào chương trình này?** |
|  |

I hereby certify that the above information given is true and I will take responsibility for all written information/ Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho những thông tin đã viết

**Date/ngày:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Signature (with full name)/chữ ký:**

**THÔNG TIN GỬI VỀ**

* Email: vinh.bui@lge.com
* Điện thoại: 0829.983.688
* Thời hạn đăng ký: **03/10/2019 ~ 08/11/2019**