**SƠ YẾU LÍ LỊCH**

**履 歴 書**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên(氏名) | |  | | | Quốc tịch  (国籍) |  | | |
| Địa chỉ hiện tại  (Người đăng kí)  現住所（本人） | |  | | | | | | |
| Ngày sinh  生年月日 | | Năm(年) Tháng(月) Ngày (日) | | | Người phối ngẫu  配偶者の有無 | | Có有・Không無  配偶者名  （ ） | |
| **Lí lịch học(ghi thứ tự từ cấp tiểu học) (学歴（初等教育＜小学校＞から順次最終学歴まで記載）)** | | | | | | | | |
|  | Ngày nhập học  (入学年月) | | Ngày tốt nghiệp  (卒業年月) | Tên trường  (学　　校　　名) | | Địa chỉ  (所　　在　　地) | | |
| ① |  | |  |  | |  | | |
| ② |  | |  |  | |  | | |
| ③ |  | |  |  | |  | | |
| ④ |  | |  |  | |  | | |
| ⑤ |  | |  |  | |  | | |
| ⑥ |  | |  |  | |  | | |
| **Lí lịch học tiếng Nhật(日本語学習歴)** | | | | | | | | |
|  | Ngày nhập học  (入学年月) | | Ngày tốt nghiệp  (卒業年月) | Tên trường  (学　　校　　名) | | Địa chỉ  (所　　在　　地) | | |
| ① |  | |  |  | |  | | |
| ② |  | |  |  | |  | | |
| Lí lịch làm việc(**職歴)** | | | | | | | | |
|  | Ngày bắt đầu  (就職年月) | | Ngày nghỉ  (退職年月) | Tên công ty  (勤　　務　　先) | | Địa chỉ  (所　　在　　地) | | |
| ① |  | |  |  | |  | | |
| ② |  | |  |  | |  | | |
| ③ |  | |  |  | |  | | |
| Lích lịch nhập cảnh Nhật Bản(**日本入国歴)** | | | | | | | | |
|  | Ngày nhập cảnh  (入国年月日) | | Ngày rời đi  (出国年月日) | Tư cách lưu trú  (在　留　資　格) | | Mục đích  (入　国　目　的) | | |
|  |  | |  |  | |  | | |
| ② |  | |  |  | |  | | |
| ③ |  | |  |  | |  | | |
| ④ |  | |  |  | |  | | |
| **Lí do du học(留学理由)** | | | | | | | | | |
| （Ghi đến đây）（ここまで）↑ | | | | | | | | | |
| **Dự định sau khi tố nghiệp(修了後の予定)** | | | | | | | | | |
| Học lên ở Nhật(日本で進学予定)  Tên trường muốn học lên(進学希望先学校名):  Tên Ngành/Khoa muốn học(望学部学科名): | | | | | | | | | |
| Làm việc ở Nhật(日本で就職予定) | | | | | | | | | |
| Về nước(帰国予定) | | | | | | | | | |
| Khác(その他) | | | | | | | | | |
| Đã từng bị phạm tội và bị xử lý: Có hay không? (bao gồm trong và ngoài nước Nhật)  **(犯罪を理由とする処分を受けた事の有無（日本国内外におけるものを含む）)** | | | | | | | | | |
| Không(無)　　 Có（有）：(nếu có,viết lý do cụ thể ra)（具体的理由） | | | | | | | | | |
| **日本の入管への申請歴** | | | | | | | | | |
| 1. Đã từng nhận [Không cấp phép] khi đăng kí COE chưa?   在留資格認定証明書を申請して「不許可」になったことがありますか？ | | | | | | | Cóはい | Khôngいいえ | |
| 2. Đã từng đăng kí COE nhưng sau đó hủy chưa?  在留資格認定証明書を申請後に、申請の取り下げをしたことがありますか？ | | | | | | | Cóはい | Khôngいいえ | |
| 3. Đã từng được cấp COE nhưng sau đó hủy bỏ việc du học, trả lại COE chưa?  在留資格認定証明書を取得後、留学を取りやめ、同証明書を返却したことがありますか？ | | | | | | | Cóはい | Khôngいいえ | |
| 4. Đã từng nhận [Không cấp phép] khi đăng kí visa tại lãnh-đại sứ quáng Nhật ở Việt Nam chưa?  母国の日本大使館／領事館に日本への入国ビザを申請して「不許可」になったことがありますか？ | | | | | | | Cóはい | Khôngいいえ | |
| 5. Đã từng đăng kí visa tại lãnh-đại sứ quáng Nhật ở Việt Nam nhưng sau đó hủy bỏ việc đăng kí chưa?  母国の日本大使館／領事館に日本への入国ビザを申請後に、申請の取り下げをしたことがありますか？ | | | | | | | Cóはい | Khôngいいえ | |

Toàn bộ những điều trên là sự thật và tôi là người đã điền nó. (以上のことはすべて事実であり、私が自筆したものである。)

Ngày kí(記入年月日)： Năm(年) Tháng(月) Ngày(日)

Chữ kí người đăng kí(本人署名)：(\*kí và ghi rõ họ tên)