**德明財經科技大學**

最近二吋相片

Attach one recent photograph here

(about 1”x2”)

Takming University of Science and Technology

外國學生轉學申請表

Application Form for International Student Transfer Admission

**申請人須以正楷詳細逐項填寫Read carefully and complete the form with handwriting or typing.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人姓名  Applicant Name | (中文Chinese) | | | | | | | |
| (英文English) | | | | | | | |
| 住　址 Permanent Address |  | | | | | 電　話 Telephone | ( ) | |
| 現在通訊處 Mailing Address |  | | | | | E-mail |  | |
| 出生地點 Place of Birth |  | 出生日期 Date of Birth |  | 國　籍 Nationality | |  | 性　別 Sex | □男Male  □女Female |
| 護照號碼 Passport No. |  | 社會安全號碼 Social Security No. |  | 婚姻狀況 Marital Status | |  | 子女人數 No. of Children |  |
| 監護/緊急聯絡人Legal Guardian/Emergency Contact | 姓名Name (中文Chinese)  (英文English) | | | | | | | |
| 住址  Address | | | | | | | |
| 電話  Telephone | | | | | | | |
| 與申請人關係 Relationship | | | | 職業  Occupation | | | |

**學歷Educational background**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學程  Degree | 學校名稱  Name of Institute | 學校所在地  City and Country | 主修學門  Major | 副修學門  Minor | 就學期間  Duration of study | 學位/證書  Degree/Diploma/Certificate | 取得學位日期  Date of Degree Granted |
| 大學/學院  Undergraduate  / College |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他訓練  Other Training |  | | | | | | |
| 相關經歷  Previous Employments |  | | | | | | |

**擬申請就讀之系及學位**

|  |  |
| --- | --- |
| 系名Department |  |
| 學位Degree | □學士Bachelor |

**Which department and what degree do you wish to apply for TakmingUniversity of Science and Technology？**

**外籍生申請轉學切結書**

**GIẤY CAM KẾT CỦA SINH VIÊN CHUYỂN TRƯỜNG**

本人報考 貴校 學系(組) 年級轉學生，報名身分與 所持境外學歷，皆符合規定，特勾選具結以下事項，日後如經查證有不實或不符情事， 願受無條件退學、不錄取及，絕無異議。Tôi đã nộp đơn xin chuyển sang học Trường khoa và đăng ký với thân phận là sinh viên nước ngoài，tôi cam kết tuân thủ các quy định，và đặc biệt xác nhận các vấn đề sau. Nếu sau này có bất kì sai sót nào, tôi sẵn sàng chấp nhận thôi học vô điều kiện, không được nhận, và không có bất kì sự phản đối nào.

□ 本人所持外籍生學歷符合教育部「大學辦理 國外學歷採認辦法」之規定；若於報名時無法繳交國內大學歷年成績單及移民署出具之出入時間證明，本人保證於錄取後報到時補交，若未如期繳交或經查 證不符合條件，自願放棄錄取資格。Trình độ học vấn của tôi phù hợp điều khoản "điều luật chấp nhận bằng cấp học thuật nước ngoài của các trường đại học" của Bộ Giáo dục; nếu tôi không thể nộp bảng điểm của mình khi học tại các trường đại học trong nước và thẻ cư trú tại thời điểm đăng ký, tôi cam kết sẽ bổ sung sau, nếu khi nhập học tôi không nộp các giấy tờ như đã hẹn hoặc bị phát hiện là không đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ tự nguyện từ bỏ tư cách nhập học.

□ 本人所持學歷確為教育部認可名冊中所收錄者。錄取後如有不予採認情事，自願放棄錄取資格。Những bằng cấp học vấn mà tôi đang nắm giữ thực sự nằm trong danh sách được Bộ Giáo dục phê duyệt. Sau khi nhập học, nếu có bất kỳ trường hợp nào bị từ chối nhập học, sẽ tự nguyện từ bỏ tư cách nhập học.

□ 本人符合教育部「外籍生來臺就學辦法」之規定。錄取後如有不予採認情事，自願放棄錄取資格。 Tôi luôn tuân thủ các quy định trong "Các biện pháp cho sinh viên nước ngoài đến học tập tại Đài Loan" của Bộ Giáo dục. Sau khi nhập học, nếu có bất kỳ trường hợp nào bị từ chối nhập học, sẽ tự nguyện từ bỏ tư cách nhập học.

此致

**德明財經科技大學招生委員會**

立書人(người làm đơn)：

學校所在地(địa chỉ)：

聯絡電話(số điện thoại)：

中 華 民 國 年 月 日