**(ベトナム語)**

**GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC**

**をむのけ**

をむときには、のようなにをいてにします。

Khi xin nghỉ học thì viết lí do vào phía dưới và gửi cho trường học.

|  |  |
| --- | --- |
| ・ Giấy nghỉ học / đến muộn | |
| Năm: Lớp: | Tên học sinh: |
| ・  Thời gian nghỉ / đến muộn | (năm) 年(tháng) 月(ngày) 日Từ :　 から(đến) : まで () |
| ・  Lí do nghỉ học / đến muộn |  |
| Họ tên phụ huynh |  |

のはLí do nghỉ học là

１　かぜ　Bị cảm 　　 ６　 Đi bệnh viện

２　　Đau đầu 　 ７　 Du lịch

３　　Đau bụng ８　 Tang lễ

４　　Bị sốt 　 ９　 Đi đăng kí người

nước ngoài

５　けが　Bị thương　　　１０ その 　 Lí do khác

**(ベトナム語)**

**GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC**

**をむのけ**

をむときには、のようなにをいてにします。

Khi xin nghỉ học thì viết lí do vào phía dưới và gửi cho trường học.

|  |  |
| --- | --- |
| ・ Giấy nghỉ học / đến muộn | |
| Năm: Lớp: | Tên học sinh: |
| ・  Thời gian nghỉ / đến muộn | (năm) 年(tháng) 月(ngày) 日Từ :　 から(đến) : まで () |
| ・  Lí do nghỉ học / đến muộn |  |
| Họ tên phụ huynh |  |

のはLí do nghỉ học là

１　かぜ　Bị cảm 　　 ６　 Đi bệnh viện

２　　Đau đầu 　 ７　 Du lịch

３　　Đau bụng ８　 Tang lễ

４　　Bị sốt 　 ９　 Đi đăng kí người

nước ngoài

５　けが　Bị thương　　　１０ その 　 Lí do khác

✂

✂

✂

**(ベトナム語)**

**GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC**

**をむのけ**

をむときには、のようなにをいてにします。

Khi xin nghỉ học thì viết lí do vào phía dưới và gửi cho trường học.

|  |  |
| --- | --- |
| ・ Giấy nghỉ học / đến muộn | |
| Năm: Lớp: | Tên học sinh: |
| ・  Thời gian nghỉ / đến muộn | (năm) 年(tháng) 月(ngày) 日Từ :　 から(đến) : まで () |
| ・  Lí do nghỉ học / đến muộn |  |
| Họ tên phụ huynh |  |

のはLí do nghỉ học là

１　かぜ　Bị cảm 　　 ６　 Đi bệnh viện

２　　Đau đầu 　 ７　 Du lịch

３　　Đau bụng ８　 Tang lễ

４　　Bị sốt 　 ９　 Đi đăng kí người

nước ngoài

５　けが　Bị thương　　　１０ その 　 Lí do khác

**(ベトナム語)**

**GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC**

**をむのけ**

をむときには、のようなにをいてにします。

Khi xin nghỉ học thì viết lí do vào phía dưới và gửi cho trường học.

|  |  |
| --- | --- |
| ・ Giấy nghỉ học / đến muộn | |
| Năm: Lớp: | Tên học sinh: |
| ・  Thời gian nghỉ / đến muộn | (năm) 年(tháng) 月(ngày) 日Từ :　 から(đến) : まで () |
| ・  Lí do nghỉ học / đến muộn |  |
| Họ tên phụ huynh |  |

のはLí do nghỉ học là

１　かぜ　Bị cảm 　　 ６　 Đi bệnh viện

２　　Đau đầu 　 ７　 Du lịch

３　　Đau bụng ８　 Tang lễ

４　　Bị sốt 　 ９　 Đi đăng kí người

nước ngoài

５　けが　Bị thương　　　１０ その 　 Lí do khác

✂