**・**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT**

**VÀ TÌM HIỂU NHẬT BẢN**

2019/Năm /tháng /ngày

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ふりがな（ひらがな・カタカナ）  Phiên âm katakana |  | | |
| Họ và tên |  | | |
| （）  Quốc tịch |  | Ngày tháng năm sinh |  |
| Ngôn ngữ mẹ đẻ |  |  |  |
| TEL |  | FAX |  |
| Nghề nghiệp |  | Tư cách cư trú |  |
| E-mail |  | | |
| Địa chỉ |  | | |
| このをどこでましたか？Bạn biết khóa học tiếng Nhật này từ đâu?  □người quen □めNơi làm việc  □そのKhác（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| (１)のにえてください。Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây | | | |
| 1. にてどれくらいですか？   Bạn đã đến Nhật được bao lâu rồi? | | /その（　　　　　　）  ………Năm……..tháng/ Khác ( ) | |
| 1. にあとどのくらいするですか？   Bạn dự định sẽ ở Nhật trong thời gian bao lâu? | | /その（　　　　　　）  ………Năm……..tháng/ Khác ( ) | |
| 1. をんだことはありますか？   Trước đây bạn đã bao giờ học tiếng Nhật chưa ? | | □はい　・　□いいえ  Rồi Chưa | |
| （２）の③で「はい」とえたはの④と⑤におえください。  Nếu như bạn đã từng học tiếng Nhật theo câu hỏi số 3, vui lòng trả lời câu hỏi số 4 và số 5. | | | |
| 1. をどのくらいんだことがありますか？   Bạn đã từng học tiếng Nhật trong thời gian bao lâu rồi? | | /その（　　　　　　）  ………Năm……..tháng/ Khác ( ) | |
| 1. をどのようにびましたか？   Bạn đã học tiếng Nhật bằng cách nào? | | □ Học tại trường tiếng Nhật  （Tên trường ）  □で Tự học  □その Khác | |

※てはまる□に✓をけてください。□⇒☑　　Vui lòng tích dấu ✓ vào ô vuông □ (□⇒☑)