**履　歴　書**

写真(4㎝×3㎝)

ảnh chụp trong vòng 6 tháng đổ lại

**SƠ YẾU LÍ LỊCH**

黒色のボールペンを使ってブロック体で書いてください。

Sử dụng bút đen và điền vào đơn bên trong khung

|  |  |
| --- | --- |
| 氏　　　名Họ và tên | Viết đầy đủ họ và tên giống trong hộ chiếu  (họ) (tên) (tên đệm)カタカナ（tên viết bằng chữ Katakana）  (họ) (tên) (tên đệm) |
| 国　　籍Quốc tịch |  | 配偶者の有無Người phối ngẫu | □既婚　đã kết hôn□未婚 độc thân |
| 生年月日Ngày tháng năm sinh | 　　　 　　　 　 　 　　　 　　 　　 　 　　　　 　　 　　(年năm) (月tháng) 　 　 (日ngày) | 性別Giới tính | □　男 Nam□　女　 Nữ |

**日本語学習歴　日本語能力 Quá trình học tiếng Nhật**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本語学校名Tên trường Nhật ngữ |  | 学習期間Thời gian học | Từ 　 　 　　 　　 　　　　　 　　 　　 　　 　　　　　 　Đến 　 　 　　 　　 　　　　　 　 |

**学歴**lí lịch học

|  |  |
| --- | --- |
| 学校名Tên trường | 就学期間 thời gian học |
| 入学年月日Thời gian nhập học | 卒業年月日Thời gian tốt nghiệp | 就学期間Số năm học |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**職歴・兵役など　lí lịch làm việc. Nhập ngũ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 勤務先Nơi làm việc  | 所在地Địa chỉ nơi làm việc | 職種Loại công việc | 就労期間 Working Period |
| 入社年月日Thời gian vào công ty | 退社年月日Thời gian nghỉ việc | 就労期間Thời gian làm |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **兵役****Nhập ngũ** |  |  |  |  |  |

**家族　thành viên trong gia đình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 続柄Mối quan hệ  | 氏名Họ và tên | 生年月日Năm sinhNăm　Tháng　Ngày | 職業Công việc | 国籍Quốc tịch |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**最終学歴卒業後、現在までに空白期間がある方は理由を書いてください。**

Sau khi tốt nghiệp cho đến hiện tại nếu có thời gian bỏ trống thì ghi lý do .

**上記のとおり相違ありません。　Những điều ghi trên hoàn toàn là sự thật không có gì sai trái**

日　付　Ngày điền đơn

 　(年Năm) 　 (月tháng) 　 　　 (日ngày)

本人署名　ký tên