|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | (Năm) | | / | (Tháng) | / | (Ngày) | |  |
| Tên trường học | |  |  | | | | （） | |
| Hiệu trưởng（） | |  | | | | | | |

Kính gửi quí vị phụ huynh

のおらせ

**Dã ngoại**

**のにかけます。なをれたり、のでんだりしながら、のではいつもできないことをします。**

　 Học sinh ra khỏi trường và học những điều mà các em không phải lúc nào cũng có thể làm được ở trường, tham quan những địa điểm nổi tiếng và vui chơi trong thiên nhiên.

◎　Ngày giờ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | | (Năm) |  | (Tháng) |  | (Ngày) |  | | | | | |
| ● | Xuất phát từ trường |  | **：** |  |
| ↓ |  |  | **～** |  |
| ● | Về đến trường |  | **：** |  |
| ●  Địa điểm đến |  | | | |

◎ち　 Những đồ mang theo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cơm hộp (bento) |
|  | (またはお) | Đồ uống (nước hoặc trà) |
|  |  | Tấm trải để ngồi |
|  | ビニール | úi nylon (để đựng rác) |
|  | お | Bánh kẹo |
|  | （なし/べられるだけ/○まで） | (không mang theo / mang theo vừa đủ / ở mức yen) |

◎　 Trang phục

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | きやすい | Trang phục dễ vận động |
|  |  | Đồng phục để tập thể dục |
|  |  | Mũ thể dục (akashiroboshi) |
|  |  | Giầy thể dục |
|  | ナップサック | Ba lô |
|  | その | Những đồ khác |
|  |  | （） |

◎その Lưu ý thêm

・のは、○△にします。

Trong trường hợp trời mưa, sẽ hoãn đến ngày △(日) tháng ○（月）.

・がからずがあるかからないは、とののをしてきてください。

Trong trường hợp thời tiết không ổn định, khó để quyết định, xin vui lòng chuẩn bị cho cả chuyến đi dã ngoại và cả việc học tập bình thường.

・○△は、でなくてもがないので、のをおいします。

Ngày △(日) tháng ○（月）, dù có không đi dã ngoại thì chúng tôi cũng không cung cấp bữa ăn, do đó quí vị vui long chuẩn bị cơm hộp (bento )cho con em.