**DANH SÁCH CÁC LOẠI HỌC BỔNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đại học, trường tiếng Nhật | \*1 Đối tượng tuyển | Kỳ nhập học | Chỉ tiêu | \*2 Điều kiện | Học bổng | \*3 Thời hạn nộp hồ sơ | \*4 Ghi chú |
| 1 | Học viện tiếng Nhật Daiwa Academy |  | Tháng 7/2017 |  |  | Giảm 10% học phí nếu có N3, giảm 15% học phí nếu có N2 | Giữa tháng 3/2017 (dự kiến) | **ĐH Ngoại ngữ ĐH Huế công nhận tín chỉ tất cả các học phần tương đương học tại Daiwa Academy**  http://www.daiwa-ac.jp/ |
| 2 | ĐH Ibaraki, khoa Nhân văn | Sv năm 3 | tháng 10/2017 | 02 | N2 | Miễn 100% học phí | 28/2/2017 | Học 1 năm, có thể xin thêm học bổng của JASSO nhưng không chắc chắn tỉ lệ đỗ  https://www.ibaraki.ac.jp/index.html |
| 3 | Trường tiếng Nhật Anabuki | Sv năm 4 | tháng 10/2017 | 04 | N3 | Giảm 50 % học phí | Giữa tháng 3/2017 (dự kiến) | http://www.anabuki.ac.jp/college/ajk/en/ |
|  |  | giảm 7 vạn Yên nếu có N4 |
| 4 | Trường tiếng Nhật Kurashiki tỉnh Okayama | Sv năm 4 | tháng 10/2017 | 01 | N2 | Miễn 100% học phí | Giữa tháng 3/2017 (dự kiến) | http://kurashikigaigo.jp/ |
|  |  | Giảm 20% học phí nếu có N3 |
| 5 | Trường tiếng Nhật FICC | Sv năm 4 | tháng 10/2017 | 01 | N2 | Miễn 100% học phí | Giữa tháng 3/2017 (dự kiến) | http://www.f-seikei.ac.jp/copy-76 |

\*1 Đối tượng tuyển: tính tại thời điểm nộp đơn.

\*2 Điều kiện: ngoài điều kiện đã có chứng chỉ JLPT (hoặc tương đương) trở lên, sinh viên cần có thành tích học tập tốt; có thành tích tốt trong các hoạt động của trường và khoa; có sức khỏe tốt, có khả năng tham gia các hoạt động của trường phía Nhật, quảng bá văn hóa Việt Nam

\*3 Thời hạn nộp hồ sơ: là tính tại thời điểm hồ sơ đến tận tay trường phía Nhật.

\*4 Ghi chú: Sinh viên phải về lại trường hoàn thành các tín chỉ còn thiếu; nộp lệ phí dự tuyển, các lệ phí nếu có theo quy định