**Phiếu yêu cầu Tình nguyện viên KOICA World Friends**

1. **Loại hình Tình nguyện viên**

TNV KOICA thông thường ( )

|  |
| --- |
| **<Giới thiệu về TNV KOICA>**  TNV KOICA thông thường: là tình nguyên viên có năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (không bao gồm TNV KOICA Dream, TNV cao cấp) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quốc gia** |  | Tên cơ quan tiếp nhận (CQTN)  Bằng tiếng Anh và tiếng Việt | |  | | |
| **Lĩnh vực hoạt động** | Hành chính công ( ), Giáo dục ( ), Nông lâm thủy sản ( ), Y tế( ),  Năng lượng công nghiệp ( ) | | | | | |
| **Lĩnh vực**  **yêu cầu** | Giáo dục tiếng Hàn (cơ bản) | | | | | |
| **Thông tin**  **liên hệ** | **Địa chỉ** | |  | | | |
| **Điện thoại** | |  | | **Email** |  |

**2. Thông tin chung về CQTN yêu cầu Tình nguyện viên KOICA**

**1) Mục đích thành lập và nhiệm vụ chính của CQTN**

|  |
| --- |
| **Mục đích thành lập CQTN:**  **Nhiệm vụ chính của CQTN:** |

**2) Số ngày làm việc trong tuần và số giờ làm việc của CQTN:**

**3) Thông tin về hoạt động của các TNV khác ngoài TNV KOICA mà CQTN có hợp tác trong thời gian 2 năm gần đây, tính từ ngày thực hiện khảo sát nhu cầu**

- Tên quốc gia phái cử TNV (hoặc tên tổ chức đa phương) :

- Tên cơ quan phái cử TNV (hoặc tên tổ chức đa phương) :

- Số lượng TNV được phái cử :

- Hoạt động chính (tóm tắt) :

**4) CQTN đã tiếp nhận tài trợ từ Chương trình/ Dự án ODA nào chưa?(※Thông tin tên của quốc gia tài trợ, cơ quan tài trợ; tên, thời gian thực hiệnchương trình/dự án; nội dung tài trợ ...)**

|  |
| --- |
|  |

**5) Thông tin về co-worker**:

- Tên: ------------ , Chức vụ: ----------------; ĐT : ---------------- , Email : ----------------

1. **Nội dung hoạt động của TNV KOICA**

1) **Hình thức pháicử**: TNV mới( ), TNV kế nhiệm ( ) (đánh dấu vào 1 trong 2, đánh dấu vào mục “TNV kế nhiệm” nếu trước đó đã nhận TNV cùng lĩnh vực)

**2) Nhiệm vụ dự kiến cho TNV KOICA sau khi phái cử về CQTN**

|  |
| --- |
| ***※Điền thông tin chi tiết và cụ thể về nội dung nhiệm vụ của TNV, thời gian làm việc (ngày/giờ, ..); mục tiêu, đối tượng thụ hưởng; số lượngđối tượng thụ hưởng, v.v..***  • Ngày làm việc: Thứ Hai( ) Thứ Ba( ) Thứ Tư( ) Thứ Năm( ) Thứ Sáu( ) Thứ Bảy( ) Chủ Nhật( )  • Giờ mục tiêu: \_\_\_\_\_\_giờ/ngày và \_\_\_\_\_\_\_\_giờ/tuần  • Đối tượng thụ hưởng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Số lượng đối tượng thụ hưởng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  • Mục đích yêu cầu tình nguyện viên KOICA  • Nhiệm vụ tình nguyện viên sẽ thực hiện  • Mục tiêu cần đạt được thông qua hoạt động tình nguyện |

**3) Ngôn ngữ:**

- Ngôn ngữ yêu cầu cho các hoạt động chính thức bao gồm điều trị y tế, lớp học, ...:

- Ngôn ngữ yêu cầu trong cuộc sống hàng ngày:

**4) CQTN có thể cung cấp văn phòng và những thiết bị văn phòng nào cho TNV (ghi rõ cụ thể, ví dụ máy tính, máy in, điện thoại cố định, ...)**

|  |
| --- |
| Văn phòng ( ), bàn / ghế ( ), máy vi tính ( ), máy in( ), điện thoại cố định ( )  Các thiết bị khác ( ) |

**4. Yêu cầu đối với TNV KOICA**

**1) Giới tính** : Không phân biệt ( ), Nam ( ),Nữ ()/ Chọn 1 phương án

**2) Trình độ**: hoặc trung học chuyên ngành( ), Cao đẳng( ), Cử nhân( ), Thạc sĩ( ), bất kỳ( )

\*Vui lòng chỉ chọn một tùy chọn thể hiện yêu cầu tối thiểu cho các hoạt động của tình nguyện viên

**3) Kinh nghiệm**: Không yêu cầu( ) Trên 6 tháng( ) 1 năm( ) 2 năm( ) 5 năm( ) 10 năm( )

\*Vui lòng chỉ chọn một tùy chọn thể hiện yêu cầu tối thiểu cho các hoạt động của tình nguyện viên**.**

**5. Thông tin về địa phương**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí trên**  **bản đồ** | *Cơ quan có thể định vị vị trí trên bản đồ và chụp lại màn hình trên map* | | | |
| **Dân số địa phương** | ( ) Người | **Khoảng cách từ thủ đô** | | Km |
| **Cấp đô thị** | Thủ đô ( )  Thành phố quy mô vừa()  Thị xã ( ) | **Phương tiện di chuyển đến thủ đô** | | Máy bay( ), Ô tô ( ),  Tàu( ), Xe buýt( ) |
| **Chi phí sinh hoạt/ tháng** | US$ | **Thời gian di chuyển đến thủ đô** | | ( ) giờ, ( ) phút |
| **Chi phí thuê nhà/ tháng** | | US$ |
| **Chỗ ở** | Cơ quan hỗ trợ( ) | Kí túc xá( ), Nhà( ), Căn hộ chung cư( ),  Nhà công vụ( ), Khác( ) | | |
| Không hỗ trợ ( ) | | | |
| **Điện** | 110v ( ), 220v ( ),  Cả hai 110v và 220v ( )  Tần suất mất điện ( )  Thời gian mỗi lần mất điện ( ) | | **Máy sưởi/Máy điều hòa** | Máy sưởi( )  Máy điều hòa ( ) |
| **Điều kiện**  **An toàn** | Rất an toàn( ),  An toàn( ),  Nguy hiểm( ),  Rất nguy hiểm( ) | | **Các cơ sở y tế** | Bệnh viên đa khoa ( ),  Bệnh viện( ),  Trung tâm y tế( )  Không có( ) |
| **Các yêu cầu về tiêm chủng** |  | | | |
| **Thông tin về TNV KOICA hiện cótại địa phương** | 1) ( ) TNV KOICA đang hoạt động ở địa phương  2) Thông tin về TNV tại địa phương hoặc tại cơ quan  - Tên :  - Email :  - Tên cơ quan: | | | |
| **Các thông tin hữu dụng khác** | ***(bất kỳ thông tin cần thiết nào khác, ví dụ vật dụng cần chuẩn bị, mang theo, ...)*** | | | |

**Chúng tôi chính thức gửi yêu cầu phái cử TNV tới Chương trình TNV KOICA World Friends**

(Họ tên):

(Chức vụ):

(Cơ quan ):

(Ngày tháng năm): DD/MM/YYYY

(Ký tên và đóng dấu xác nhận):