チェックおよび

**KIỂM TRA SỨC KHỎE VÀ BẢN ĐĂNG KÍ THAM GIA CHẠY MARATON**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Năm |  | Nhóm |  | Số thứ tự |  | Tên học sinh |

では、ごと、ごとに、みんなでいをり、タイムをいます。のも

ぜひにてください。

Trong marathon, mọi người đều chạy một quãng đường dài và thi đấu cho thời gian cho mỗi

loạt phim và theo giới tính. Cha mẹ cũng vậy. Hãy đến ủng hộ chúng tôi.

、がベストコンディションでできるように、でのをお願いします。

Vào ngày chạy maraton, để tất cả học sinh có thể tham gia trong điều kiện tốt nhất, xin vui lòng quan sát sức khỏe của học sinh tại gia đình.

**○・×をつけましょう。**Đánh dấu **○ hoặc ×.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日/ngày | 日/ ngày | 日/ ngày | 日/ ngày | 日/ ngày | 日/ ngày | 日/ ngày |
| ゆうべは　よくねましたか。  Đêm có ngủ ngon không ?  何ですか。  Ngủ mấy tiếng? |  |  |  |  |  |  |  |
| Giờ  時間 | Giờ  時間 | Giờ  時間 | Giờ  時間 | Giờ  時間 | Giờ  時間 | Giờ  時間 |
| あさごはんを　たべましたか。  Học sinh có ăn sáng không? |  |  |  |  |  |  |  |
| かぜを　ひいていますか。  Có đang bị cảm không? |  |  |  |  |  |  |  |
| おなかは　いたいですか。  Bụng có đau không? |  |  |  |  |  |  |  |
| ねつは　ありますか。  Có bị sốt không? | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| ほかに　からだに　いじょうは　ありますか。  Ngoài ra có gì bất thường không? |  |  |  |  |  |  |  |
| の  Con dấu của giáo viên chủ nhiệm |  |  |  |  |  |  |  |

★ ○ から、にしてください。

Từ ngày ○ (日),vui lòng nộp bản thăm dò này mỗi ngày cho giáo viên chủ nhiệm .

★のは、のをし、してください。

Vào ngày chạy maraton, hãy nộp bản đăng kí tham gia đã điền đầy đủ dưới đây.

-------------------------------------きりとり　Nơi cắt rời-------------------------------------

|  |
| --- |
| (　　　　　　　　) のにします(Tham gia chạy marathon hôm nay) |
| (　　　　　　　　) のにしません(**Không** tham gia chạy marathon hôm nay)  (） LÝ DO: |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | Năm |  | Nhóm |  | Số thứ tự |  | Họ tên học sinh | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Họ tên phụ huynh | |

**Bản đăng kí tham gia chạy maraton**