**PHIẾU THÔNG TIN**

Hình 3x4 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **I/ THÔNG TIN TRẺ** | |
| Họ và tên |  |
| Giới tính: | 🞏 Nam 🞏 Nữ |
| Ngày tháng năm sinh: |  |
| Địa chỉ thường trú: |  |
| Địa chỉ tạm trú: |  |
| Đã học qua trường/ nhóm trẻ/ lớp |  |
| Thói quen của bé (mút tay, ngủ võng…) |  |
| Đồ chơi trẻ thích |  |
| Con vật trẻ thích |  |
| Con vật trẻ sợ nhất |  |
| Bài hát trẻ thích |  |
| Chương trình tivi trẻ thích |  |
| Chế độ ăn của trẻ hiện nay |  |
| Món ăn trẻ yêu thích |  |
| Món ăn trẻ không thích |  |
| Những loại thực phẩm gây dị ứng cho trẻ |  |
| Trẻ ăn khó hay dễ? 🞏 Dễ 🞏 Khó  Cần ghi cụ thể khi trẻ ăn khó: ……………………………………………………………………. | |
| Tình trạng sức khỏe hiện tại: Cân nặng: Chiều cao: | |
| Trẻ có khó khăn về thính giác, thị giác, vận động: 🞏 Có 🞏 Không  Nếu có ghi cụ thể: ………………………………………………………………………………… | |
| Trẻ có tiền sử bệnh cần lưu ý? 🞏 Có 🞏 Không  Nếu có ghi cụ thể: ………………………………………………………………………………… | |
| Trẻ có dị ứng thuốc không? 🞏 Có 🞏 Không  Nếu có ghi cụ thể: ………………………………………………………………………………… | |
| Gia đình cho trẻ làm quen với nhà trường trong thời gian bao lâu:  🞏 1 tuần 🞏 2 tuần 🞏 3 tuần  Khác: ……………………………………………………………………………………………… | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH** | | |
| Thông tin | Cha | Mẹ |
| Họ và tên |  |  |
| Quốc tịch |  |  |
| Trình độ |  |  |
| Nghề nghiệp |  |  |
| Nơi làm việc |  |  |
| Điện thoại di động |  |  |
| Email |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH** | | |
| Họ và tên của anh, chị, em ruột | Năm sinh | Trường |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV/ CAM KẾT CỦA QUÝ PHỤ HUYNH** |
| 1. *Gia đình cam kết thông tin được cung cấp trong phiếu đăng ký nhập học là hoàn toàn chính xác.* 2. *Chúng tôi sẽ thông báo với nhà trường khi có bất cứ thay đổi nào để thông tin được cung cấp trong phiếu chính xác nhất.* 3. *Gia đình đồng ý tuân theo “Nội quy Nhà trường”* 4. *Gia đình đồng ý Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc hư hỏng đồ dùng cá nhân của trẻ.* |