|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | (năm) | / | (tháng) | / | (ngày) | |  |
| Trường tiểu học | |  | | | |  | |

Kính gửi quý vị phụ huynh

　　の　　で　の　 の 　ま　り

**QUY ĐỊNH SINH HOẠT NGOÀI TRƯỜNG HỌC**

**① An toàn giao thông**

○ をしっかりい、びしはしない。（まって、のをしっかりと）

Xác nhận an toàn , tuyệt đối không qua đường đột ngột. (dừng lại, nhìn trái nhìn phải cẩn thận trước khi qua đường)

○ にるは、ヘルメットをずかぶる。また、められたでる。

※ ・・、 　・・ 　・・

Trường hợp đi xe đạp thì nhất định phải đội mũ bảo hiểm. Chỉ được đi ở những nơi đã được cho phép.

Tiểu học : Công viên, quanh nhà mình.

Trung học : Trong khu trường mình.

Phổ thông trung học : Các khu trường khác lân cận.

○ やではばない。

Không vui chơi ngoài đường hoặc tại bãi đậu xe.

**② Sinh hoạt tại gia đình**

○ びにくは、きをのにえてからかける。のがのは、にく。

Khi đi đâu chơi, thì nói trước với người ở nhà rồi mới đi. Khi không có ai ở nhà thì hãy viết giấy để lại.

○ までにはる。

Về nhà trước khi mặt trời lặn.

○ だけのは、のまで。

のをえてだけでするは、のが。

Khi chỉ có trẻ ra ngoài thì chỉ đi đến khu những khu cạnh trường.

Khi đi ra ngoài những khu cạnh trường trong trường hợp chỉ có trẻ đi thì cần sự cho phép của phụ huynh.

○ だけでゲームセンターに、にってはいけない。

Tuyệt đối chỉ có trẻ thì không được đi đến các trung tâm vui chơi giải trí.

○ のないおはちかない。おやのしりをしない。

Không cầm tiền đi khi không cần thiết. Không mượn hay cho mượn tiền hay đồ đạc.

**でのをおいいたします。**

**Mong sự cộng tác của mọi người tại gia đình.**