**THÔNG TIN KHAI FORM XIN VISA**

**DU LỊCH UK**

|  |
| --- |
| **THÔNG TIN CÁ NHÂN** |
| Họ và tên |  |
| Tên gọi khác (nếu có) |  |
| Giới tính | 🞎 Nam | 🞎 Nữ |
| Ngày sinh(Ngày/Tháng/Năm) |  |
| Số CCCD |  |
| Nơi sinh |  |
| Quốc tịch |  |
| Quốc tịch khác (nếu có) |  |
| Địa chỉ thường trú |  |
| Quý khách đã ở địa chỉ này bao lâu? |  |
| Điện thoại nhà |  |
| Điện thoại di động |  |
| Địa chỉ email |  |
| Địa chỉ liên lạc/nhận thư |  |
| ***Thông tin hộ chiếu*** |
| Số hộ chiếu |  |
| Nơi cấp |  |
| Ngày cấp |  |
| Ngày hết hạn |  |
| Quý khách có phải là công dân của nước nơi quý khách đang xin cấp thị thực hay không?Nếu không vui lòng cung cấp thông tin giấy phép mà quý khách được cấp khi sống tại quốc gia này:……………………………………………………….. | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Quý khách có hộ chiếu cũ không?Nếu có vui lòng cung cấp các thông tin sau: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Số hộ chiếu: |  |
| Cơ quan cấp |  |
| Ngày cấp |  |
| Ngày hết hạn |  |
| Quý khách đã từng bị mất hộ chiếu chưa? | 🞎 Có | 🞎 Không |
| ***Thông tin gia đình*** |
| Họ và tên bố ruột |  |
| Nơi sinh |  |
| Ngày sinh |  |
| Quốc tịch |  |
| Họ và tên mẹ ruột |  |
| Nơi sinh |  |
| Ngày sinh |  |
| Quốc tịch |  |
| Quý khách có bao nhiêu trẻ phụ thuộc: |
| Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Quốc tịch | Số hộ chiếu | Đi cùng | Ở cùng (Nếu không ghi rõ địa chỉ) |
|  |  |  |  |  | 🞎 Có | 🞎 Không | 🞎 Có | 🞎 Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thông tin những trẻ khác đi cùng  |
| Họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Quốc tịch | Số hộ chiếu | Thông tin người bảo hộ | Mối quan hệ với trẻ | Mối quan hệ với bố/mẹ trẻ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tình trạng hôn nhân*** |
| Tình trạng hôn nhân | 🞎 Đã kết hôn  | 🞎 Li dị/Li thân  | 🞎 Góa vợ/chồng  | 🞎 Độc thân |
| Vợ/chồng có đi cùng | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Họ và tên vợ/chồng |  |
| Số hộ chiếu của vợ/ chồng |  |
| Quốc tịch trong hộ chiếu  |  |
| Ngày sinh của vợ/ chồng |  |
| Vợ/chồng có ở cùng?Nếu không sống cùng vui lòng cung cấp địa chỉ khác) | 🞎 Có | 🞎 KhôngĐịa chỉ: |
| ***Trình độ học vấn*** |
| Trình độ học vấn *(bằng cấp cao nhất đã hoàn thành)* | 🞎 Thạc sĩ/Tiến sĩ  | 🞎 Cử nhân  | 🞎 Trung học  | 🞎 Khác  |
| Thông tin tên trường |  |
| Địa chỉ trường(Thành phố/Tỉnh/Quốc gia) |  |
| **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 |  |
| Tổng thu nhập mỗi tháng từ các nguồn sau thuế |  |
| Tên công ty/tổ chức/ trường học |  |
| Chức vụ |  |
| Địa chỉ công ty/ tổ chức/ trường học |  |
| Số điện thoại công ty/tổ chức/trường học |  |
| Thời gian bắt đầu làm việc |  |
| Tên khóa/ngành học |  |
| **THÔNG TIN TÀI CHÍNH** |
| Quý khách có tiền tiết kiệm, tài sản hoặc thu nhập khácNếu có vui lòng cung cấp số tiền: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Mức chi tiêu hàng tháng  |  |
| Mức chi phí hàng tháng dành cho các thành viên trong gia đình |  |
| Chi phí cá nhân chi trả cho chuyến đi |  |
| Tổng chi phí dành cho chuyến đi |  |
| Chi phí di chuyển |  |
| Chi phí chỗ ở |  |
| Chi phí sinh hoạt |  |
| Có ai ngoài quý khách chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí chuyến đi | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Tổng chi phí chuyến đi đã bao gồm khoản tiền người khác cung cấp thêm |  |
| **THÔNG TIN CHUYẾN ĐI** |
| Số lượng người đi cùng: |
| Họ và tên | Ngày sinh |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ngày đến |  |
| Thời gian ở |  |
| Địa chỉ dự định lưu trú |  |
| Số điện thoại liên hệ |  |
| Địa chỉ email |  |
| Quý khách đã từng được cấp visa Anh trong vòng 10 nămNếu có vui lòng cung cấp thông tin: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Loại visa | Cơ quan cấp | Ngày cấp | Ngày hết hạn |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Quý khách đã từng đến Anh trong 10 năm gần nhấtNếu có vui lòng cung cấp thời gian đi và mục đích chuyến đi(Ngày/Tháng/Năm - Ngày/Tháng/Năm: Mục đích chuyến đi) | 🞎 Có | 🞎 Không |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Quý khách đã từng xin visa định cư Anh trong vòng 10 nămNếu có vui lòng cung cấp các thông tin: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Ngày cấp |  |
| Ngày hết hạn |  |
| Số tham chiếu hồ sơ |  |
| Quý khách đã từng bị từ chối visa Anh trong vòng 10 năm | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Quốc gia nộp đơn | Loại visa bị từ chối | Thời gian bị từ chối | Lý do bị từ chối |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Quý đã nộp đơn cho Bộ Nội vụ để xin ở lại Anh Quốc trong vòng 10 năm trở lại đâyNếu có vui lồng cung cấp các thông tin: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Ngày nộp đơn |  |
| Loại đơn |  |
| Số tham chiếu của Bộ Nội vụ |  |
| Quý khách có bị trục xuất hoặc đề nghị rời khỏi quốc gia nào, kể cả Anh Quốc trong vòng 10 năm trở lạiNếu có vui lòng cung cấp các thông tin: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Ngày bị trục xuất |  |
| Lý do bị trục xuất |  |
| Cảng/sân bay |  |
| Quý khách đã từng bao giờ tự nguyện rời Anh Quốc?Nếu có vui lòng cung cấp các thông tin: | 🞎 Chưa | 🞎 Rồi |
| Ngày khởi hành |  |
| Cảng khởi hàng  |  |
| Quyết định nhập cư và giấy tờ được cấp |  |
| Số tham chiếu |  |
| Những nước quý khách từng đi trong vòng 10 năm gần nhất(Ngày/Tháng/Năm - Ngày/Tháng/Năm - Mục đích chuyến đi - Tên nước ) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Nếu Đại Sứ Quán yêu cầu phỏng vấn, quý khách muốn được phỏng vấn bằng ngôn ngữ nào |
| **THÔNG TIN CHUNG** |
| ***Thông tin gia đình/bạn bè tại Anh Quốc*** |
| Mục đích chuyến đi |  |
| Quý khách có gia đình/bạn bè ở Anh khôngNếu có vui lòng cung cấp các thông tin: | 🞎 Có | 🞎 Không |
| Họ và tên |  |
| Mối quan hệ  |  |
| Quốc tịch |  |
| Tình trạng tại Anh |  |
| Địa chỉ |  |
| Số điện thoại |  |
| Những nước quý khách từng đến, vui lòng cung cấp thời gian đi(Ngày/Tháng/Năm-Ngày/Tháng/Năm) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Ký và ghi rõ họ tên**