|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 위임 받은 사람  (대리납부자)  Người được ủy quyền  (người nộp lệ phí thay) | 성 명  Họ và tên |  | 영문성명  Tên tiếng Anh |  |
| 생년월일  ngày tháng năm sinh |  | | |
| 연락처  Số điện thoại |  | 위임자와의  관계  Quan hệ với người ủy quyền |  |
| 위임한 사람  (응시자)  N g ư ời ủy qu yề n  (T h í s i n h) | 접수번호  STT đăng ký |  | | |
| 성 명  Họ và tên |  | 영문성명  Tên Tiếng Anh |  |
| 생년월일 ngày tháng năm sinh |  | | |
| 연락처  Số điện thoại |  | | |

**응시료 대리납부 위임증**

※ 지참서류: 위임받은 사람(대리접수자)의 주민등록증 등 신분증

※ Hồ sơ cần mang theo: Chứng minh thư nhân dân của cả thí sinh và người được ủy quyền nộp lệ phí thi.

제75회 한국어능력시험 응시료 납부에 관한 사항을 위 사람에게 위임합니다.

Tôi đã ủy quyền nộp lệ phí cho Kỳ thi năng lực tiếng Hàn lần thứ 75 cho người được ủy nhiệm phía trên.

2021년 월 일.

위임한 사람 (서명)

Người ủy quyền (thí sinh) (Ký tên)

**하노이한국국제학교장**1)귀하

1) 현지 시행 기관 또는 접수 기관장의 직책명으로 발급