学校給食申込書

Bản đăng ký cơm trưa ở trường

　和

豊橋市長　様 Thị trưởng TP Toyohashi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 住所  | Địa chỉ |  |
| 保護者氏名  | Tên phụ huynh |  |
| 児童生徒氏名 | Tên học sinh |  |
| 電話番号 | SDT |  |

私は、学校給食の提供を希望するので、以下の事項に同意のうえ申し込みます。

Tôi đồng ý với những mục ghi ở bên dưới và muốn đăng ký cơm trưa do trường cung cấp.

１　学校給食停止届を提出しない限り、卒業まで給食が提供されること。

1 Trừ khi có thông báo đình chỉ, cơm trưa tại trường sẽ được cung cấp cho đến khi tốt nghiệp.

２　１により発生した給食費について、月々の請求に基づき支払うこと。

2 Phí ăn trưa tại trường phát sinh theo mục 1 sẽ được thanh toán dựa trên hóa đơn hàng tháng.

３　欠席等の理由で喫食していない場合も、学校給食停止届を提出しない限り、給食費が請求されること。

3 Ngay cả khi học sinh không ăn trưa ở trường do vắng mặt hoặc lý do khác, học sinh vẫn bị tính phí ăn trưa trừ khi có thông báo đình chỉ cơm trưa ở trường.

４　給食費の支払いが遅れた場合は、豊橋市により徴収に必要な調査が行われること。

4 Nếu việc thanh toán phí ăn trưa bị chậm trễ, TP Toyohashi sẽ tiến hành điều tra cần thiết để thu phí.

５　支払いの遅延により発生した遅延損害金の支払いをすること。

5 Trả phí chậm thanh toán phát sinh do trễ hạn thanh toán.

（学校使用欄）　Cột nhà trường sử dụng

|  |  |
| --- | --- |
| 備考 |  |

記入例

Ví dụ cách điền

学校給食申込書

令和○○年○○月○○日

豊橋市長　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 住所 | 豊橋市○○町○○番地　○○マンション　○号室 |
|  | 保護者氏名 | 豊橋 太郎　　 |
|  | 児童生徒氏名 |  豊橋 花子 |
|  | 電話番号 | ○○○○－○○－○○○○ |

私は、学校給食の提供を希望するので、以下の事項に同意のうえ申し込みます。

１　学校給食停止届を提出しない限り、卒業まで給食が提供されること。

２　１により発生した給食費について、月々の請求に基づき支払うこと。

３　欠席等の理由で喫食していない場合も、学校給食停止届を提出しない限り、給食費が請求されること。

４　給食費の支払いが遅れた場合は、豊橋市により徴収に必要な調査が行われること。

５　支払いの遅延により発生した遅延損害金の支払いをすること。

（学校使用欄）

|  |  |
| --- | --- |
| 備考 |  |