**THÔNG TIN KHAI FORM XIN VISA**

**DU LỊCH NHẬT BẢN**

|  |
| --- |
| **THÔNG TIN CÁ NHÂN** |
| Họ và tên |  |
| Ngày sinh (Ngày/Tháng/Năm) |  |
| Giới tính | 🞎 Nam | 🞎 Nữ  |
| Nơi sinh: |  |
| Địa chỉ thường trú |  |
| Địa chỉ hiện tại |  |
| Số điện thoại |  |
| Email |  |
| Số CCCD |  |
| ***Tình trạng hôn nhân*** |
| Tình trạng hôn nhân | 🞎 Đã kết hôn  | 🞎 Li dị/Li thân  | 🞎 Góa vợ/chồng  | 🞎 Độc thân |
| Tên vợ/chồng |  |
| Ngày sinh vợ/chồng |  |
| Quốc tịch của vợ/chồng |  |
| Điện thoại của vợ/ chồng |  |
| Nghề nghiệp của vợ/chồng |  |
| **THÔNG TIN CÔNG VIỆC** |
| Nghề nghiệp | 🞎Doanh nghiệp/Chủ doanh nghiệp | 🞎 Kinh doanh hộ cá thể | 🞎 Nhân viên công ty |
| 🞎 Công chức nhà nước | 🞎Học sinh/ sinh viên | 🞎 Hưu trí |
| 🞎 Lao động tự do | 🞎 Khác |  |
| Nơi làm việc hiện tại |  |
| Tên công ty/tổ chức/trường học |  |
| Số điện thoại của công ty/tổ chức/trường học |  |
| Số fax của công ty/tổ chức/trường học |  |
| Địa chỉ công ty/ tổ chức/ trường học |  |
| Email của công ty/tổ chức/trường học |  |
| **THÔNG TIN CHUNG** |
| ***Trường hợp đi cùng bố mẹ*** |
| Họ và tên bố |  |
| Họ và tên mẹ  |  |
| ***Thông tin người đi cùng***  |
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Quan hệ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Ký và ghi rõ họ tên**