|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN GIẤY XÁC NHẬN**

**Mẫu số: 01/TDSV**

(*Do HSSV lập*)

Họ và tên học sinh (sinh viên):

Ngày sinh: Giới tính: Nam  Nữ

CMND số: ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp:

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):

* **TKG** nếu là sinh viên trường Đại học Kiên Giang
* **TSN** nếu là sinh viên trường Đại học Nha Trang phân hiệu Kiên Giang

Tên trường:

Ngành học:

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): .

Khoá: Loại hình đào tạo: (*chính quy, liên thống, vừa học vừa làm*) Chính quy

Lớp: Số thẻ HSSV:

Khoa:

Ngày nhập học:……/……/…… Thời gian ra trường (tháng/năm):……/……/……

* Hệ Cao đẳng: ***36 tháng***
* Hệ Đại học: ***48 tháng***

(Thời gian học tại trường: …………. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng: đồng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc diện: | - Không miễn giảm |  |
|  | - Giảm học phí |  |
|  | - Miễn học phí |  |
| Thuộc đối tượng: | - Mồ côi |  |
|  | - Không mồ côi |  |

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị)

không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường: **77002100466**, tại ngân hàng: **Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang**./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***SỐ TIỀN HỌC PHÍ HÀNG THÁNG*** | | |
| **NGÀNH** | **HỆ ĐẠI HỌC** | **HỆ CAO ĐẲNG** |
| Công nghệ Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học | **1.170.000** | **940.000** |
| Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Luật. Sư phạm toán, Quản trị Kinh doanh | **980.000** | **780.000** |
| Y Dược | **1.430.000** | **1.140.000** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Kiên Giang, ngày … tháng … năm 20…*  **HIỆU TRƯỞNG** |

* **Ngày nhập học:**
  + Khóa 2: 9/2016 Khóa 5: 9/2019
  + Khóa 3: 9/2017 Khóa 6: 9/2020
  + Khóa 4: 9/2018
* **Ngày ra trường:**
  + Cao đẳng: Cộng thêm 3 năm tính từ năm nhập học
  + Đại học: Cộng thêm 4 năm tính từ năm nhập học

**Fg**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**Mẫu số: 01/TDSV**

(*Do HSSV lập*)

**GIẤY XÁC NHẬN**

Họ và tên học sinh (sinh viên):

Ngày sinh: Giới tính: Nam  Nữ

CMND số: ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp:

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):

Tên trường:

Ngành học:

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): .

Khoá: Loại hình đào tạo:

Lớp: Số thẻ HSSV:

Khoa:

Ngày nhập học:……/……/…… Thời gian ra trường (tháng/năm):……/……/……

(Thời gian học tại trường: …………. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng: đồng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc diện: | - Không miễn giảm |  |
|  | - Giảm học phí |  |
|  | - Miễn học phí |  |
| Thuộc đối tượng: | - Mồ côi |  |
|  | - Không mồ côi |  |

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị)

không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường: **77002100466**, tại ngân hàng: **Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang**./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Kiên Giang, ngày … tháng … năm 20…*  **HIỆU TRƯỞNG** |