**HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ OKAYAMA（岡山外語学院）**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC（入学申請書）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ tên氏名 | Chữ katakana  カタカナ |  | | | | 写真貼付欄  (縦4.0cm×横3.0cm)  3ヵ月以内に撮影した  上半身正面脱帽のもの  Hình dán（写真）  Khổ 4.0 x 3.0 cm  Hình chụp bán thân trên, trong vòng 3 tháng  trở lại đây |
| Chữ in hoa không dấu  ローマ字 |  | | | |
| Nơi sinh  （出身地） | |  | | | |
| Ngày sinh  （生年月日） | | Năm(年) Tháng(月) Ngày (日) | | | |
| Quốc tịch  （国籍） | |  | Giới tính  （性別） | Nam(男)　・　Nữ(女) | | |
| Hôn nhân  （婚姻） | | Chưa(未)・Đã(既) | Nghề nghiệp  （職業） |  | | |
| Tên công ty, trường đang học, làm việc  (現在の所属先名) | |  | | | | |
| Địa chỉ hiện tại của người đăng kí  (申請者の現住所) | |  | | | | |
| Số di động của người đăng kí  (携帯番号) | |  | | | | |
| Email  Facebook | |  | | | | |
| Hộ chiếu  (旅券の有無) | | Có(有)　・　Không(無) | Hộ chiếu số  (旅券番号) |  | | |
| Ngày cấp hộ chiếu  (旅券発行年月日) | |  | Hạn hộ chiếu  (旅券有効期限) |  | | |
| Dự định nhập học  (就学予定期間) | | Năm(年)20 Tháng(月) ~Năm(年) Tháng(月) | | | | |
| Sân bay đến  （上陸予定地） | |  | Nơi dự định đăng kí visa  (査証申請予定地) | |  | |
| **Lý lịch học gần đây nhất(最終学歴)** | | | | | | |
| Tên trường(学校名) | |  | | | | |
| Tên khoa(学部名・専攻) | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đỗ kì thi tiếng Nhật　(日本語試験合格状況)** | | | | | | | | |
| Kì thi(テスト名) | | Trình độ(レベル) | Đỗ trượt(合否) | | Điểm số(点数) | | | Ngày thi(試験日) |
| JLPT | | N | Đỗ(合格)  Trượt(不合格) | | Điểm(点) | | |  |
| J-TEST | | 級 | Đỗ(合格) | | Điểm(点) | | |  |
| J-cert | |  | Đỗ(合格) | | ---- | | |  |
| NAT-TEST | | 級 | Đỗ(合格) | | ---- | | |  |
| TOP-J | | 級 | Đỗ(合格) | | ---- | | |  |
| その他  （ ） | |  | Đỗ(合格)  Trượt(不合格) | | Điểm(点) | | |  |
| **Liên lạc ở nước sở tại ngoài người đăng kí(本国連絡先)** | | | | | | | | |
| Họ và tên(氏名) |  | | | | | | Quan hệ  (続柄) |  |
| Địa chỉ hiện tại (現住所) |  | | | | | | | |
| Số di động(携帯番号) |  | | | Email  Facebook | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Người bảo lãnh(Người chi trả phí du học)経費支弁人（留学費用を負担する人）** | | | | | |
| Họ tên(氏名) | |  | Quan hệ  (続柄) |  | |
| Nhà  (自宅) | Địa chỉ  (住所) |  | | | |
| Điện thoại cố định/ di động  (電話/携帯) |  | | | |
| Email  Facebook |  | Thu nhập năm  (年収) | |  |
| Công ty  (勤務先) | Tên  (勤務先名) |  | Chức vụ  (年収) | |  |
| Địa chỉ  (所在地) |  | | | |
| Điện thoại  (電話) |  | | | |
| Email  Facebook |  | | | |
| **Liên hệ ở Nhật日本での連絡先** | | | | | |
| Họ tên(氏名) | |  | Quan hệ  (続柄) |  | |
| Nhà  (自宅) | Địa chỉ  (住所) |  | | | |
| Điện thoại cố định/ di động  (電話/携帯) |  | | | |
| Email  Facebook |  | | | |
| Công ty  (勤務先) | Tên  (勤務先名) |  | Chức vụ  (年収) |  | |
| Địa chỉ  (所在地) |  | | | |
| Điện thoại  (電話) |  | | | |
| Email  Facebook |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lý lịch gia đình (Người sống chung cùng với hai thế hệ trong gia đình)\*bao gồm cả vợ, chồng và con cái của người xét tuyển**  **家族構成（同居者及び二親等親族　＊申請者の配偶者及び子も含む）** | | | | | | |
| Họ tên  氏名 | Quốc tịch  国籍 | Giới tính  性別 | Quan hệ  関係 | Ngày sinh  生年月日 | Địa chỉ hiện tại  現住所 | Công việc  職業 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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)