**FORM THÔNG TIN LÀM HỘ CHIẾU/ GIẤY THÔNG HÀNH TRUNG QUỐC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thông tin** | **信息** |  |
| Họ | 中文姓 |   |
| Tên | 中文名 |   |
| Ngày tháng năm sinh | 出生日期 |   |
| Nơi sinh | 出生地点 |   |
| Số CMND | 识别码 Idcard |   |
| Giới tính | 性别 |   |
| Địa chỉ email | 电子邮稙 |   |
| Số hộ chiếu cũ | 号码 passport |   |
| Nơi cấp hộ chiếu | 签发地点 |   |
| Ngày cấp hộ chiếu | 签发日期 |   |
| Ngày hết hạn hộ chiếu | 有效期至 |   |
| Địa chỉ bên TQ | 国内户籍地址 |   |
| Số điện thoại TQ | 联系电话 |   |
| Địa chỉ tại VN | 国外长期 居住地址 |   |
| Số điện thoại tại VN | 联系电话 |   |
| Nghề nghiệp và tên công ty đang làm việc tại VN | 现职业及现工 作单位名称 |   |
| Số điện thoại công ty | 联系电话 |   |
| Dân tộc | 民族 |   |
| Ký hiệu visa/Thẻ tạm trú Việt Nam | 越南签证/临时居留卡符号 |  |
| Ngày nhập cảnh VN gần nhất | 越南最近的入境日期 |   |
| Cửa khẩu nhập cảnh VN gần nhất | 最近的越南入境口 |   |
| Họ tên của vợ/chồng | 配偶 姓名 |   |
| Địa chỉ của vợ/chồng | 配偶现住址 |   |
| Số điện thoại của vợ/chồng | 配偶联系电话 |   |
| Họ tên của Cha | 父亲姓名 |   |
| Địa chỉ của Cha | 父亲现住址 |   |
| Số điện thoại của Cha | 父亲联系电话 |   |
| Họ tên của Mẹ | 母亲姓名 |   |
| Địa chỉ của Mẹ | 母亲现住址 |   |
| Số điện thoại của Mẹ | 母亲联系电话 |   |