|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU HỎI/ QUESTION** | **CÂU TRẢ LỜI/ ANSWER** | |
| Họ và tên/ Full name: |  | Sinh năm/ Date of birth: |
| Địa chỉ thường trú/ Permanent address: |  | |
| Địa chỉ tạm trú/ Temporary address: |  | |
| Số điện thoại/ Cell phone number: |  | |
| Nghề nghiệp/ Current occupation: |  | |
| Học vấn/ Education: |  | |
| Tên công ty/ Name ‘s company: |  | |
| Địa chỉ công ty/ Address’s company: |  | |
| Số điện thoại công ty/ Phone’s company: |  | |
| Tình trạng hôn nhân/ Marital Stattus: |  | |
| Thông tin vợ/chồng:  (Nếu đã kết hôn)/(If married) | Vợ hoặc chồng/ Wife or husband:  Họ và tên/ Full Name:  Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:  Số điện thoại/ Cell phone number:  Quốc tịch/ Nationally: | |
| Thông tin cha hoặc mẹ/ Information of father or mother | Mối quan hệ/ Relationship of relatives:  Họ và tên/Full Name:  Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:  Số điện thoại/ Cell phone number:  Quốc tịch/ Nationally: | |
| Số lần nhập cảnh/ Entry number: |  | |
| Sân bay/ Airport: |  | |
| Nơi đến/ Destination: |  | |

THÔNG TIN CÁ NHÂN VISA TRUNG QUỐC/ PERSONAL INFORMATION VISA CHINA