**2. Pozvání rodičů do školy na schůzku / Thư mời phụ huynh đến trường họp**

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali do školy na schůzku, kde si vyměníme informace důležité pro vzdělávání Vašeho dítěte.

Các bậc phụ hunh kính mến,

chúng tôi muốn mời ông bà vào trường họp, để chúng ta có thể trao đổi những thông tin quan trọng cho việc giáo dục con của ông bà.

Dostavte se prosím na schůzku do školy dne 1……………………… do kanceláře/sborovny/kabinetu číslo 2……………… v 3…………… patře školy.

Ông, bà hãy đến trường họp vào ngày 1……………………… đến văn phòng/hội trường/phòng giáo viên số 2……………… tại tầng 3…………… trong trường.

Pokud Vám termín schůzky nevyhovuje, případně potřebujete znát další informace ke schůzce, obraťte se na kontaktní osobu: 4………………………………………………, tel. 5………………………………, e-mail 6………………………………………

Nếu thời gian không phù hợp hoặc ông bà cần thêm thông tin về cuộc họp xin liên hệ với người phụ trách: 4………………………………………………, đt. 5………………………………, e-mail 6………………………………………

Je vhodné, aby na schůzku s Vámi přišel někdo, kdo je schopen Vám informace z češtiny přeložit do Vašeho jazyka (tlumočník). Pro tyto potřeby prosím vyplňte následující formulář a doručte ho do školy nejpozději do 7………………………

Ông bà nên đi cùng với người biết tiếng, người có khả năng dịch những thông tin sang ngôn ngữ của ông bà (phiên dịch viên). Để đáp ứng nhu cầu này xin ông bà điền văn bản phía dưới và gửi đến trường muộn nhất vào ngày 7………………………

S pozdravem/Xin kính chào

.............................................

ředitel/ředitelka školy /hiệu trưởng trường

**Potřeba tlumočníka na schůzce dne / Cần có phiên dịch viên vào buổi họp ngày** ...............

Jméno a příjmení žáka / Tên và họ học sinh: .......................................... ...........

Jméno a příjmení rodiče / Tên và họ phụ huynh: .....................................................

**Zakroužkujte z následujících možností tu, která odpovídá Vaší situaci / Hãy khoanh tròn những lựa sau đây sao chọn phù hợp nhất với tình huống của ông bà:**

A) Zajistím si na schůzku tlumočníka sám / sama. / Tôi sẽ tự tìm người phiên dich.

B) Nemám možnost zajistit si tlumočníka, prosím školu o zajištění tlumočníka. Pokud bude tato služba zpoplatněna, náklady uhradím. / Tôi không có khả năng tìm người phiên dich mong nhà trường có thể thay tôi tìm người phiên dịch. Nếu dịch vụ này mất tiền, tôi xin thanh toán khoản chi phí này.

C) Tlumočníka nepotřebuji, rozumím česky dobře. / Tôi không cần người phiên dịch, tôi hiểu tốt tiếng Séc.

Podpis rodiče / Chữ ký của phụ huynh: ...............................................