Mẫu Số 6

Đơn đăng ký hỗ trợ cho học sinh mang cơm hộp tới trường, Tp Matsudo

＜Chỉ áp dụng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2025＞

Kính gửi Thị trưởng Tp Matsudo

**Ngày điền: Ngày tháng năm**

Tôi đồng ý để:

(1) Thành phố Matsudo kiểm tra thông tin trên Sổ hộ khẩu, tình trạng nhận trợ cấp sinh hoạt và trợ cấp đi học.

(2) Thành phố Matsudo kiểm tra tình trạng nộp thuế như thuế thị dân…v.v.v..

(3) Thành phố Matsudo và địa phương liên quan kiểm tra về tình hình nhận trợ cấp bữa ăn trường học (trường hợp chuyển từ nơi khác đến).

(4) Trường hợp vẫn còn nợ tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền trợ cấp lần này sẽ được dùng để chi trả số tiền còn nợ, tính từ ngày bắt đầu trả trợ cấp, cho đến khi hết nợ

Thành viên trong hộ gia đình của tôi và người tôi nuôi dưỡng cũng đồng ý với các điều trên.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người đăng ký (Phụ huynh)** | **Địa chỉ** |  |
| **Phiên âm** |  |
| **Họ và tên** | **Chữ ký (hoặc ghi tên, đóng dấu)** |
| ㊞　 |
| **Điện thoại** | （　　　　　） |

Dựa theo điều 15 văn bản Hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ bữa ăn trường học của Tp Matsudo, tôi muốn nhận tiền hỗ trợ mang cơm hộp đến trường nên tôi đồng ý các nội dung trên và làm đơn đăng ký này. Đề nghị **chuyển khoản số tiền hỗ trợ vào tài khoản như bên dưới, tính theo số ngày mang cơm hộp đến trường mà nhà trường theo dõi.**

|  |
| --- |
| Điền tên của trẻ mang cơm hộp và tên trường mà trẻ theo học |
|  | **Họ tên và phiên âm** | **Ngày sinh** | **Trường đang theo học****(Chỉ tính trường công lập của Tp)** | **Năm** |
| 1 |  | H | Ngày tháng năm  |  |  |
|  |
| 2 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 3 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 4 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 5 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 6 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 7 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |
| 8 |  | H | Ngày tháng năm |  |  |
|  |

**Tài khoản nhận hỗ trợ (ghi tài khoản của người nộp đơn (phụ huynh)**

**※Nếu không ghi thì chúng tôi không thể trả tiền hỗ trợ※**

**※Vui lòng dán bản photo thẻ hoặc sổ ngân hàng vào mặt sau※**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổ chức tài chính / Chi nhánh | Mã ngân hàng | Ngân hàng・Quỹ tín dụngCông đoàn tín dụng・HTX | Mã chi nhánh | Hội sở・Chi nhánhVăn phòng |
| Phân loại | Thường | Số tài khoản |  |
| FuriganaTên chủ tài khoản | 必ず申請者と同一名義の銀行口座名義を記入してください |
|  |