Ông/Bà *(Mr/Ms)*: **«NAME»**

Ngày sinh *(Date of Birth)*: **«DOB»**

Nơi sinh *(Place of Birth)*: **«POB»**

Đã hoàn thành khóa học *(Has successfully completed the course of)*:

**«COURSENAMEVN»**

**«COURSENAMEEN»**

Thời gian khóa học từ ngày *(from)*: «fromDate» đến ngày *(to)*: *«toDate»*

Tốt nghiệp loại *(Grade)*: «**resultVN**»**/ «*resultRN*»**

Số ATO/*Decision N0*: «ATONo»

Số vào sổ/*Manual N0*: «bookNo»