Ⅲ.との・について　Cách liên hệ với các trường, cách đưa đón trẻ

◎　 Khi muốn cho trẻ nghỉ

をは、そののまでに、がでことをください。

までにがしないと、たちはしてしまいます。

Khi quyết định cho trẻ nghỉ, trước buổi sáng ngày hôm đó phụ huynh hãy gọi điện và báo cho giáo viên biết.

Các giáo viên sẽ rất lo lắng nếu con bạn không đến trường đúng giờ qui định.

「、 　TÊN LỚP　 　 　TÊN CON BẠN 　 。

　　　　　LÝ DO　　　　　。」

１　ねつが38度あります。　NETSU GA 38 DO ARIMASU (Con bị sốt 38 độ.)

２　かぜをひいている KAZE WO HIITEIRU (Con bị cảm.)

３　きもちがわるい KIMOCHI GA WARUI (Con cảm thấy không khỏe.)

４　けがをしました KEGA WO SHIMASHITA (Con bị thương.)

５　おなかがいたい ONAKA GA ITAI (Con bị đau bụng.)

◎する　 Khi đến muộn

するも、とようにまでにをしてください。そのに、にするのかもましょう。

Khi đến muộn, vui lòng gọi cho giáo viên vào thông báo vào buổi sáng hôm đó giống như khi bạn muốn cho con nghỉ. Khi đó hay thông báo khoảng mấy giờ có thể đến được.

「、 　TÊN LỚP　 　 TÊN CON BẠN 。

　　　。　THỜI GIAN 　　。」

◎ Đưa đón trẻ

には、がまで、でがにくれたりします。によってがないところもあります。

Tùy trường mà phụ huynh đưa trẻ đến lớp học hoặc giáo viên đến đón bằng xe đưa đón. Cũng có những trường không có xe đưa đón.

◎のの Khi trao trẻ cho giáo viên

、にをに、やにかかっていることをに。

Khi để trẻ lại với giáo viên vào buổi sáng, bạn nên nói cụ thể tình trạng sức khỏe của trẻ và những điều bạn lo lắng.

・いつもより　あさごはんを　たべませんでした。ITSUMOYORI ASAGOHANWO TABEMASENDESHITA.

(Con ăn sáng ít hơn bình thường.)

・きのうから　げりぎみです。KINOUKARA GERI GIMIDESU. (Con bị tiêu chảy từ hôm qua.)

・よる、　せきが　でていました。YORU SEKIGA DETEIMASHITA. (Con bị ho vào ban đêm.)

・いもうとと　けんかしてから　おちこんでいます。IMOUTO TO KENKASHITEKARA OCHIKONDEIMASU.

(Tâm trạng con không được vui từ khi kể từ khi cãi nhau với em gái.)

・けがを　しています。KEGAWO SHITEIMASU. (Con bị thương.)

・くすりを　もたせました。しょくごに　のませてください。

KUSURIWO MOTASEMASHITA.SYOKUGONI NOMASETEKUDASAI.

 (Con có mang thuốc theo. Hãy cho con uống sau bữa ăn.)

◎の（） Ví dụ về Cách sử dụng sổ liên lạc

　　　はじめのいっぽ（）の Ví dụ của trường HAJIME NO IPPO HOIKUEN (Trường mẫu giáo đa văn hóa)

