|  |
| --- |
| **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VISA ĐÀI LOAN** |
|  | **Ngày dự kiến đi** | **/ /2017** |
| **Ngày kết thúc** | **/ /2017** |
| **Stt** | **Thông Tin Cá Nhân** | **Stt** | **Quan Hệ Gia Đình** |
| 1 | Họ và Tên |  | 19 | Tình trạng hôn nhân |  |
| 2 | Ngày tháng năm sinh |  | 20 | Tên vợ (chồng) |   |
| 3 | Số hộ chiếu |  | 21 | Ngày tháng năm sinh vợ (chồng) |  |
| 4 | Ngày cấp |  | 22 | Nơi sinh vợ (chồng) |  |
| 5 | Ngày hết hạn |  | 23 | Quốc tịch |  |
| 6 | Số CMND |  | 24 | Số CMND |  |
| 7 | Địa chỉ Hộ Khẩu |  | 25 | Số điện thoại vợ (chồng) |  |
| 8 | Địa chỉ hiện tại |  | 26 | Tên cha |  |
| 9 | Số điện thoại bàn |  | 27 | Ngày tháng năm sinh (cha) |  |
| 10 | Số di động |  | 28 | Quốc tịch |  |
| 11 | Email |  | 29 | Số điện thoại |  |
| 12 | Cty đang làm việc (Tiếng Việt) |  | 30 | Tên mẹ |  |
| 13 | Cty đang làm việc (Tiếng Anh) |  | 31 | Ngày tháng năm sinh (mẹ) |  |
| 14 | Chức vụ |  | 32 | Quốc tịch |  |
| 15 | Địa chỉ Cty |  | 33 | Số điện thoại |  |
| 16 | Có người thân bên Đài Loan không  |  | 34 | Địa chỉ người thân bên Đài Loan |  |
| 17 | Đã từng xuất khẩu lao động Đài Loan chưa |  | 35 | Năm đi xuất khẩu lao động |  |
| 18 | Đã bị từ chối visa Đài Loan chưa |  | 36 | Thời gian bị từ chối visa |  |

Đương đơn cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Đương đơn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.