受検票

Đơn đăng ký dự thi

Ngày điền đơn/記入日: ngày ... tháng ... năm 2018 （日／月／年）

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên氏名 |  |
| Giới tính性別 |  |
| Ngày tháng năm sinh生年月日 | （日／月／年） |
| Số chứng minh thư身分証明書の番号 |  |
| Nơi cấp chứng minh thư身分証明書の発行場所 |  |
| Ngày cấp chứng minh thư身分証明書の発行日 | （日／月／年） |
| Đơn vị trực thuộc所属先 |  |
| Địa chỉ liên hệ連絡先住所 |  |
| Số điện thoại電話番号 |  |
| Emailメールアドレス |  |
| Nghề dự thi受検職種 | Nghề Đo kiểm cơ khí機械検査 |
| Cấp độ dự thi受検級 | Bậc 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản日本の３級 |
| Đợt thi試験実施時期 | Ngày 15 Tháng 1 năm 2019２０１９年１月１５日 |
| [Mặt trước chứng minh thư nhân dân][身分証明書の表面] | [Mặt sau chứng minh thư nhân dân][身分証明書の裏面] |