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

1. **Loại hình Tình nguyện viên**

TNV KOICA ( )

|  |
| --- |
| **<Giới thiệu về TNV KOICA>**  TNV KOICA: là các chuyên gia có độ tuổi từ 26 – 61, có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.  (Bao gồm cả TNV KOICA Dream, TNV KOICA Senior) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quốc gia** | Việt Nam | **Tên đơn vị yêu cầu**  **TNV KOICA** |  | |
| **Lĩnh vực yêu cầu** | Public administration( ), Education( ), Agriculture/forestry/fisheries( ),  Health( ), Industrial energy( ) | | | |
| **Lĩnh vực**  **TNV hoạt động** |  | | | |
| **Thông tin liênlạc** | **Địa chỉ** |  | | |
| **Điện thoại** |  | **Email** |  |
| **Website** |  |

**3. Thông tin liên quan đến hoạt động của TNV KOICA**

**1) Mục đích thành lập Đơn vị và Nhiệm vụ chính của Đơn vị**

|  |
| --- |
| **THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ**   1. **Thời gian thành lập ? Cơ quan chủ quản ?** 2. **Mục đích thành lập đơn vị & Nhiệm vụ của đơn vị** 3. **Thông tin về quy mô đơn vị và quy mô nhân sự**   **THÔNG TIN VỀ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN TÌNH NGUYỆN VIÊN:**  ***Tên phòng ban/ bộ phận,sơ đồ tổ chức:***  ***Mục đích thành lập bộ phận:***  ***Nhiệm vụ của bộ phận:***  ***Những khó khăn hiện tại:*** |

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

**3) Hình thức pháicử**: TNV mới( ), TNV kế nhiệm ( )

**4) Thông tin về cán bộ hỗ trợ chuyên môn (co-worker) cho TNV**

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Bộ phận trực thuộc:

- Điện thoại:

- Email:

**\* Thông tin về đầu mối liên lạc của đơn vị với KOICA:**

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Bộ phận trực thuộc:

- Điện thoại:

- Email:

**5) Đối với trường hợp đơn vị có hợp tác với 1 tổ chức khác ngoài KOICA trong thời gian 2 năm trở lại tính từ ngày thực hiện khảo sát điều tra**

- Quốc gia (hoặcTổ chức đa phương):

- Tên Đơn vị (hoặcTổ chức đa phương):

- Số lượng người đã được phái cử:

- Các hoạt động nghiên cứu chính:

**6) Đơn vị đã tiếp nhận tài trợ từ Chương trình/ Dự án ODA chưa? : Đã nhận ( x ), Chưa ( )**

**(※Thông tin tên của quốc gia tài trợ (hoặcTổ chức đa phương); chương trình/ dự án; Tên của đơn vị điều hành; tên) của chương trình/ dự án, v.v…)**

|  |
| --- |
|  |

**7) Nhiệm vụ dự kiến cho TNV KOICA sau khi phái cử về đơn vị**

|  |
| --- |
| ***※Tham khảo bảng danh mục các hoạt động chuyên môn của TNV KOICA sau đó miêu tả chi tiết và cụ thể các nhiệm vụ dự kiến của TNV, số ngày, số giờ làm việc trong tuần; đối tượng thụ hưởng; quy mô đối tượng thụ hưởng, v.v..***  1. Lý do yêu cầu TNV:  2. Các nhiệm vụ dự kiến cho TNV :  3. Số ngày làm việc trong tuần :  4. Đối tượng thụ hưởng:  5. Thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của TNV tại đơn vị tiếp nhận |

**8) Ngôn ngữ**

- Ngôn ngữ yêu cầu đối với các hoạt động chính bao gồm cả chăm sóc y tế, triển khai giảng dạy…:

- Ngôn ngữ yêu cầu đối với sinh hoạt thường ngày:

**9) Thông tin liên quan đến nơi làm việc của TNV**

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

**4. Yêu cầu chuyên môn đối với TNV KOICA**

**1) Giới tính** :Nam ( ),Nữ ( ), Không phân biệt ( ) / Chọn 1 nội dung

**2) Trình độ chuyênmôn**: Trung cấp chuyên nghiệp ( ), Cao đẳng ( ), Cử nhân( ), Thạc sỹ( ), Khác( )

/ Chọn 1, 2 hoặc 3 nội dung

**3) Kinh nghiệm làm việc**: ( ) tháng , ( ) năm, Khác( ) / Chọn và điền nội dung

**5. Thông tin địa phương**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí trên**  **bản đồ** |  | | | |
| **Dân số địa phương** |  | **Khoảng cách từ thủ đô Hà Nội** | | Km |
| **Cấp đô thị** | Đô thị lớn/ Thành phố thuộc trung ương(), Tỉnh/ Thành phố (x), Huyện/ Xã ( ) Thôn/làng ( ) | **Phương tiện di chuyển đến thủ đô** | | Máy bay( ), Oto( ),  Tàu( ), Xe buýt( ) |
| **Mức sinh hoạt phí hàng tháng** | **( US$)** | **Thời gian di chuyển đến thủ đô** | | ( ) giờ, ( ) phút  (bằng ) |
| **Tiền thuê nhà mỗi tháng** | | US$ |
| **Nhà 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 ( )  Tần suất mất điện ( )  Thời gian mỗi lần mất điện ( ) | | **Máy sưởi/Máy điều hòa** | Máy sưởi( )  Máy điều hòa ( ) |
| **Tình hình an ninh** | Rất an toàn( ),  An toàn( x ),  Nguy hiểm( ),  Rất nguy hiểm( ) | | **Các cơ sở y tế** | Bệnh viên đa khoa ( )  Bệnhviên( )  Trung tâm y tế( )  Không có( ) |
| **Cácyêucầuvềtiêmchủng** |  | | | |
| **TNV KOICA hiện có ở địa phương** | 1) Có( ) TNV KOICA đang hoạt động ở địa phương  2)Thông tin về TNV KOICA ở địa phương  - Họtên :  - Email :  - Đơn vị làm việc : | | | |
| **Các thông tin hữu dụng khác** |  | | | |

**Tôi xin chính thức gửi Phiếu yêu cầu Tình nguyện viên World Friends KOICA**

(Họ và tên) :

(Vị trí) :

(Tên đơn vị) :

(Ngày) :

(Chữ ký) :