**（）ちチェックリスト**

**Danh sách đồ mang theo**

**Chỗ ở (các chuyến đi học, v.v.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ち** Đồ mang theo | チェック  Check | **ち** Đồ mang theo | チェック  Check |
| きなバッグ  Túi sách lớn |  | カッパ()  Áo mưa (kiểu tách riêng quần và áo) |  |
| ナップサック  Ba lô |  | おりたたみ  Ô (dù) –kiểu có thể gấp gọn lại được |  |
| しおり  Sách hướng dẫn(shiori) |  |  |  |
| Dụng cụ bút mực viết |  | (でつ)  Đồng hồ đeo tay (mỗi nhóm có ít nhất một cái) |  |
| １のお(ごみとしててられるにいれる)  Cơm hộp cho ngày đầu tiên (cho vào hộp có thể vất rác được) |  | Bao găng tay (loại bằng len để làm việc) |  |
| Đồ uống như trà hoặc nước |  | (グループで●)  Giấy báo ( mỗi nhóm ● tờ) |  |
| （ビニルシート）  Tấm trải để ngồi (tấm trải bằng plastic) |  | の(グループでめたもの)  Nguyên liệu để nấu cơm (tùy theo nhóm quyết định) |  |
| Mũ thể dục (akashiroboshi) |  | き(※)  Khăn lau bếp (※ nhóm nấu ăn ) |  |
| （）(●) (dùng cho ● ngày)  Đồng phục thể dục (áo và quần ) |  | ふきん●（）  Khăn ăn ● cái (dùng để lau bát đĩa) |  |
| ジャージ()  Bộ đồ thể thao dài tay (áo và quần) |  | ぞうきん1  Khăn dùng để lau dọn 1 cái |  |
| ・ズボン（いのため）  Áo dài tay và quần dài (dùng khi trời lạnh) |  | ハンカチ  Khăn tay |  |
| Giầy thể thao |  | ティッシュ  Khăn giấy |  |
| うわぐつ（でっているもの）  Giầy đi trong nhà(Uwagutsu) (giầy thường dùng ở trường cũng được) |  | (にじて)  Thuốc (nếu cần thiết) |  |
| Phù hiệu |  |  |  |
| ・ (●)  Đồ lót ･ tất chân (dùng cho ● ngày) |  |  |  |
| パジャマ  Quần áo ngủ |  |  |  |
| ブラシ  Bàn chải đánh răng |  |  |  |
| タオル●枚(・)  Khăn ● cái ( khăn mặt và khăn tắm) |  |  |  |
| れを入れるビニル( ● ) (をく)  Túi để đồ bẩn ● cái (có ghi tên họ) |  |  |  |

**※ちにはずをきましょう。**

**Nhớ ghi họ tên vào tờ danh sách những đồ dùng mang theo này.**

**※ないものはっていってはいけません。**

**Không được mang thêm những đồ không cần thiết.**