ペット登録票【ベトナム語】

|  |  |
| --- | --- |
| **Phiếu đăng ký thú cưng** | 　 |
| Số kiểm soát | 　 | Dùng để lưu trữ | 　 |
| Chủ nuôi | Họ và tên | （Phiên âm Katakana） | 　 |
| Địa chỉ | 　 | 　 |
| Liên lạc | Đt cố định | 　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　 | 　 |
| ĐT di động | 　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　 | 　 |
| Nơi lánh nạn | 　 | 　 |
| Thú cưng | Tên gọi | 　 | 　 |
| Chủng loại | 　 Chó　・　Mèo　　・　Khác（　　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 |
| Giống | （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　Lai giống | 　 |
| Giới tính | 　　　　　　Đực　　　・　　　Cái | 　 |
| Bệnh viện thường đi | 　 | 　 |
| Đặc điểm | 　 | 　 |
| Chỉ riêng chó | Đăng ký　　　　Có　・　Không | Tiêm phòng dại　　　Có　・Không | 　 |
| Lưu ý đặc biệt | □ Vắc xin kết hợp （khoảng tháng ）　　□ Thực hiện tiêu diệt bọ chét và ve （khoảng tháng ）□ Khác（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 　 |
| Ngày vào | Ngày tháng năm | Ngày rời |  Ngày tháng năm | 　 |

＊Mỗi thú cưng phải tạo 1 bảng riêng.

|  |
| --- |
| Phiếu đăng ký thú cưng |
| Số kiểm soát |   | Dùng để dán |
| Chủ nuôi | Họ tên | （Phiên âm Katakana） |
| Nơi sơ tán |  |
| Thú cưng | Tên gọi |  |
| Đặc điểm |  |
| Lưu ý đặc biệt | □ Vắc xin kết hợp （khoảng tháng ）　　□ Thực hiện tiêu diệt bọ chét và ve （khoảng tháng ）□ Khác（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

※Cắt ra và dán vào những nơi như là lồng ở khu vực dành cho thú cưng