|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu đăng kí học nghề (theo mẫu) | 1 bản |
| 2 | Sơ yếu lí lịch (theo mẫu) | 1 bản |
| 3 | Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 4 | Bản sao Học bạ tương đương (bản photo công chứng). Nếu học văn hóa thì thêm bản gốc. | 2 bản |
| 5 | Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 6 | Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 7 | Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 8 | Giấy bảo hiểm y tế (bản photo) | 1 cái |
| 9 | Ảnh 2x3, 3x4, 4x6 (mỗiloại) | 2 ảnh |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu đăng kí học nghề (theo mẫu) | 1 bản |
| 2 | Sơ yếu lí lịch (theo mẫu) | 1 bản |
| 3 | Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 4 | Bản sao Học bạ tương đương (bản photo công chứng). Nếu học văn hóa thì thêm bản gốc. | 2 bản |
| 5 | Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 6 | Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 7 | Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 8 | Giấy bảo hiểm y tế (bản photo) | 1 cái |
| 9 | Ảnh 2x3, 3x4, 4x6 (mỗiloại) | 2 ảnh |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu đăng kí học nghề (theo mẫu) | 1 bản |
| 2 | Sơ yếu lí lịch (theo mẫu) | 1 bản |
| 3 | Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 4 | Bản sao Học bạ tương đương (bản photo công chứng). Nếu học văn hóa thì thêm bản gốc. | 2 bản |
| 5 | Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 6 | Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng) | 2 bản |
| 7 | Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (bản photo công chứng) | 3 bản |
| 8 | Giấy bảo hiểm y tế (bản photo) | 1 cái |
| 9 | Ảnh 2x3, 3x4, 4x6 (mỗiloại) | 2 ảnh |