**Phụ lục II**

*(Kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019*

*của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------***… … …, ngày … …tháng… …năm… ….*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

**Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)…….**

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin,

Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…….

- Họ và tên *(chữ in hoa)*............................................................................................

- Ngày sinh: ……../……../……..      - Giới tính:       □ Nam      □ Nữ

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: .............................................

- Nơi cấp:……………………………………   - Ngày cấp:......................................

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.............................................................................

- Trình độ ngoại ngữ (*đối với người đề nghị cấp thẻ HDV du lịch quốc tế*):

...........................................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc:........................................................................................................

- Điện thoại: …………………………….   - Email:..................................................

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……….. thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)….. cho tôi.

 Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

|  |  |
| --- | --- |
|    | **NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ***(Ký và ghi rõ họ tên)* |

 ***Hướng dẫn ghi:***

*(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.*

**PHỤ LỤC I**

**Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp**

 *(Kèm theo Thông tư số* [*13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019*](https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=06/2017/TT-BVHTTDL&match=True&area=2&lan=1&bday=15/12/2017&eday=15/12/2017) *của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại chứng chỉ** | **Cấp độ** |
| **1** | **Tiếng Anh** |   |
| 1.1 | Chứng chỉ TOEFL | iBT 61 điểm. |
| 1.2 | Chứng chỉ IELTS | 5.5 điểm |
|  | Chứng chỉ Aptis | 151 điểm |
| 1.3 | Chứng chỉ TOEIC | TOEIC Reading and Listening 650 điểm, TOEIC Speaking 160 điểm, TOEIC Writing 150 điểm |
| 1.4 | Chứng chỉ OPIc + WPT + LPT & RPT của ACTFL | Advanced Mid |
| **2** | **Tiếng Nhật** |   |
| 2.1 | Chứng chỉ 5 cấp JLPT | Cấp độ N2 |
| 2.2 | Chứng chỉ OPIc + WPT + LPT & RPT của ACTFL (1) | Advanced Mid |
| **3** | **Tiếng Trung** |   |
| 3.1 | Chứng chỉ 6 cấp HSK + HSK K | Cấp độ 4 + HSK K intermediate |
| 3.2 | Chứng chỉ TOCFL | Cấp độ 4 |
| **4** | **Tiếng Đức** |   |
| 4.1 | Chứng chỉ ZDfB | Cấp độ B2 |
| 4.2 | Chứng chỉ TestDaF | Cấp độ 4 |
| **5** | **Tiếng Pháp** |   |
| 5.1 | Chứng chỉ DELF | Cấp độ B2 |
| 5.2 | Chứng chỉ TCF | Cấp độ 4 |
| 5.3 | Diplôme de Langue |   |
| **6** | **Tiếng Tây Ban Nha** |   |
| - | Chứng chỉ DELE | Cấp độ Intermedio |
| **7** | **Tiếng Ý** |   |
| 7.1 | Chứng chỉ DILI |   |
| 7.2 | Chứng chỉ CILS | Cấp độ B2 |
| 7.3 | Chứng chỉ CELI | Cấp độ 3 |
| **8** | **Tiếng Hàn Quốc** |   |
| 8.1 | Chứng chỉ KLPT | Bậc 4 |
| 8.2 | Chứng chỉ TOPIK (thi Nghe, Đọc, Viết) + OPIc tiếng Hàn | TOPIK Bậc 4 và OPIc tiếng Hàn Advanced Low |
| **9** | **Tiếng Nga** |   |
| 9.1 | Chứng chỉ TRKI | Cấp độ 3 |
| 9.2 | Chứng chỉ TORFL | Cấp độ B2 |