|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | (năm) | / | (tháng) | / | (ngày) | |  |
| Tên trường học |  | | | | | () | |

Kính gửi quí vị phụ huynh

.

び の に つ い て

**VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ**

|  |  |
| --- | --- |
| Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây, nếu bạn có bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ hoặc số điện thoại của mình.  Bản cập nhật này rất quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. | やがわったら、  のにいてください。  になことがあった、とのがなので、ずおいします。 |

Hãy điền vào bảng sau trong trường hợp có sự thay đổi (わっただけ、いてください)

|  |  |
| --- | --- |
| Địa chỉ  （） |  |
| Telepono  （） | （　　　　　　　　）　　　　　－ |
| Số điện thoại  （） | （　　　　　　　　）　　　　　― |
| Địa chỉ liên lạc khác  （の） | Họ tên.（）：  （　　　　　　　　）　　　　　－ |
| Số điện thoại nơi làm việc  （） | Tên công ty (の)：  （　　　　）　　　－ |

|  |  |
| --- | --- |
| Họ tên phụ huynh  （の） |  |
| Họ tên học sinh  （の） |  |

Sau khi ghi đầy đủ, xin hãy trao cho giáo viên chủ nhiệm.

いたら、のにしてください。