**DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN NỘP**

**(1)がする**

**Giấy tờ người có nguyện vọng nhập học cần chuẩn bị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tên loại giấy tờ | Số lượng | 備考Tham khảo |
| 1 | （） | 1 |  |
| Đơn nhập học (có dán ảnh) |
| ２ | 履歴書 | １ |  |
| Sơ yếu lí lịch |
| 3 |  | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Bảng điểm của trường học cuối cùng |
| 4 | またはみ | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của trường cuối cùng |
| 5 | の | １ |  |
| Giấy chứng năng lực tiếng Nhật |
| 6 |  または　のし | １ | Trường hợp nếu có passport |
| Chứng minh nhân dân hoặc giấy passport photo copy |
| 7 | と | 1 | Nếu đang là học sinh. |
| Giấy chứng nhận đang học và bảng điểm |
| ８ |  | １ | Trường hợp đang đi làm hoặc đã từng đi làm |
| Giấy chứng nhận đang làm việc |
| 9 | （１枚はに） | ８ |  |
| 8 tấm ảnh mới nhất trong vòng 3 tháng (1 tấm dán vào đơn nhập học) |
| 10 | 健康診断書　（1ヶ月以内の病院発行の書類） | 　1 |  |
|  | Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp |
| 11 |  | 1 | Dịch sang tiếng Nhật |
| Giấy khai sinh |

**(2)がする―** がする (When your parent pays the expense)

Giấy tờ người chi trả kinh phí cần chuẩn bị (trường hợp người chi trả là cha, mẹ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tên loại giấy tờ | Số lượng | Tham khảo |
| 1 |  | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Đơn đồng ý chi trả kinh phí |
| 2 | の | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Giấy chứng nhận đang làm việc của người trả kinh phí |
| 3 | の（3） | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Thu nhập của người trả kinh phí (3 năm gần nhất) |
| 4 | の | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Giấy chứng minh số dư tài khoản ngân hàng của người chi trả |
| ５ | （3） | 1 | Dịch sang tiếng Nhật |
| Giấy chứng nhận nộp thuế của người chi trả (của 3 năm gần nhất) |
| ６ | とのをする | １ | Dịch sang tiếng Nhật |
| Các loại Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người chi trả và học sinh |
| ７ | 資産形成過程がわかる書類 | １ | 預金通帳のコピーなど |
| Giấy giải trình quá trình hình thành tài sản | Bản photo của sổ ngân hàng cần dịch sang tiếng Nhật |