**華語文教師履歷表**

Lý lịch giáo viên tiếng Hoa

**Đơn vị công tác:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名  Họ tên | 中文(tên tiếng Trung)：  性別(Giới tính)︰ | 此處插入 您的護照照片 |
| 英文(tên tiếng Anh)： |
| 護照號碼Số Hộ chiếu: |
| 出生年月日  Ngày tháng năm sinh | (西元)年 月 日 |
| 臺灣電話  Điện thoại | 手機di động : (886) | |
| 電子信箱  Email: |  | |
| 畢業校系  Tốt nghiệp |  | |
| 赴校前工作單位  Đơn vị công tác trước khi đến trường |  | |
| 教學經驗  Kinh nghiệm giảng dạy | (請條列式說明)  例如：1. 2018/10/15 - 2021/12/18 文藻外語大學華語中心-10個月 | |
| 外語能力  Ngoại ngữ |  | |