**Maebashi Hiệp Hội Quốc Tế**

**Áp dụng các lớp học Tiếng Nhật**

受付日： 受付担当者：　　　　　　教室への連絡：　　　　　　　　　**tiếng Việt**

|  |
| --- |
| Họ và tên　 |
| Quốc Tịch　 |
| Địa Chỉ　 |
| Số điện thoại 　 |
| Địa chỉ thư điện tử 　Eメール |
| Nghề nghiệp　／Nơi làm việc　 |
| Địa chỉ　Số điện thoại 　 |
| Gia đình và bạn bè liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 　にするやHọ và tên　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Quan hệ với bạn　あなたとの　　　　　　　　　　　　　　　　Số điện thoại 　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| Các lớp học mà bạn muốn học 　　　　　　　　の＊Trình độ tiếng Nhật　レベル | Lớp học buổi sáng　の（□thứ tư 　　□thứ bảy ）Lớp học buổi tối　の（□thứ tư Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　□thứ năm 　　□thứ bảⅠ・Ⅱ・Ⅲ　）＊□Ⅰ：Sơ cấp　　□Ⅱ：Trung cấp □Ⅲ：Cao cấp 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| Mục đích của việc học tiếng Nhật の　　 |  |
| Bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu ? 　　　　　　学習歴 |   |
| Bạn nói được ngôn ngữ　せる |  |
| Bạn đến Nhật được mấy năm ? 　　にてですか？ |   |
| Bạn dự định ở Nhật khoảng bao lâu?　　　　　　　　　にどれくらいしますか？ |  　※在留資格【　　　　　　　　　　　】 |

**MAEBASHI INTERNATIONAL ASsOCIATIon**

|  |
| --- |
| ※事務局記入欄□ひらがなが読める、書ける⇒Ⅱ　　　□Ⅰ：【入門クラス】□カタカナが読める、書ける⇒Ⅱ　　　　　　　ひらがなカタカナの読み書きができない人□簡単な会話ができる⇒Ⅱ　　　　　　□Ⅱ：【初級クラス】読み書き、簡単な会話ができる人□漢字も少し読める、書ける⇒Ⅱ・Ⅲ　□Ⅲ：【中級クラス】□日常的な会話がよくできる⇒Ⅲ　　　　　　　読み書き、日常会話がよくできる人　　 |