Lớp【　　　】　Họ tên trẻ/học sinh【　　　　　　　　　　】

ベトナム語

Ａ　Bản sao hộ chiếu (passport) nước mẹ đẻ hoặc hộ chiếu nước Nhật của học sinh ( trang có chứa ảnh chân dung)　 Dán vào đây

（２）本人の居留証コピー　貼付け

B　Bản sao mặt trước thẻ lưu trú (RESIDENCE CARD) của học sinh (mặt có chứa ảnh chân dung) Dán vào đây

C　 Bản sao mặt sau thẻ lưu trú (RESIDENCE CARD) 　　 Dán vào đây