**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN SIM SINH VIÊN VIETTEL**

**Lớp: …………………………………….**

* **Các tính năng đặc biệt trên sim sinh viên**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** | **Sim thường** | **Sim sinh viên** |
| **Tính năng thoại** | Nội mạng: 1.590đ/ phút, Ngoại mạng: 1.790đ/ phút | Nội mạng = Ngoại mạng = 690đ/ phút |
| **Truy cập 3G** | 70.000đ/ tháng được 1,5GB 3G | 50.000đ/ tháng được 2GB 3G |
| **Tài khoản có sẵn** | 0đ | Có 30K, Tặng 30K + 150MB/ 48 tháng |
| **Tính năng đặc biệt** | Đổi tiền: 5K được 50K sử dụng trong 24h; 20K được 200K/ 7 ngày | Gói SV25 gửi 109 (25K/ tháng được 2GB 3G + 250p gọi + 250sms) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Khóa học****(Năm vào – năm ra trường)** | **SĐT liên hệ** | **Nhận sim 10 số thường****(đánh dấu X)** | **Nhận sim 11 số đẹp****(đánh dấu X)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |