|  |  |
| --- | --- |
|  | **THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO HỒ SƠ**  |
| **Thông tin cá nhân:** |
|  | 1.Họ và tên |  |
|  | 2.Tên khác (Nếu có) |  |
|  | 3.Giới tính |  |
|  | 4.Tình trạng hôn nhân |  |
|  | 5.Ngày tháng năm sinh |  |
|  | 6.Nơi sinh (Tỉnh thành, tên nước) |  |
|  | 7.Quốc tịch |  |
|  | 9.Chứng minh nhân dân |  |
|  | 10.Địa chỉ nơi ở hiện tại |  |
|  | 11.Địa chỉ thông báo khi cần thiết |  |
|  | 12.Số điện thoại cố định (home) |  |
|  | 13.Số điện thoại tại cơ quan |  |
|  | 14.Số fax cơ quan |  |
|  | 15.Số di động |  |
|  | 16.Địa chỉ email |  |
| **Thông tin về chuyến đi** |
|  | 1.Mục đích chuyến đi |  |
|  | 2.Ngày dự định khởi hành |  |
|  | 3.Thời gian ở Rwanda |  |
|  | 4.Sẽ ở đâu khi đến Rwanda |  |
| (1) | 5.Ai sẽ chi trả cho chuyến đi |  |
| (2) | 6.Có ai đi cùng không? (Chi tiết) |  |
|  | 7.Đi cùng một đoàn nào không? |  |
|  | 8.Tên đoàn |  |
| **Thông tin về gia đình** |
|  | 1.Họ và tên Bố |  |
|  | 2.Nơi ở |  |
|  | 3.Họ tên Mẹ |  |
|  | 4.Nơi ở |  |
| (4) | 7.Có họ hàng khác ngoài bố mẹ ở Rwanda? |  |
|  | 8.Họ tên vợ/chồng |  |
|  | 9.Ngày tháng năm sinh của vợ/chồng |  |
|  | 10.Quốc tịch của vợ/chồng |  |
|  | 11.Nơi sinh của vợ/chồng |  |
|  | 12.Địa chỉ của vợ/chồng |  |
|  | 13. Số điện thoại liên lạc |  |
| **Hiện trạng nghề nghiệp** |
|  | 1.Nghề nghiệp hiện nay |  |
|  | 1.1 Chức vụ đảm nhận |  |
|  | 2.Tên cơ quan công tác |  |
|  | 3.Địa chỉ nơi công tác |  |
|  | 3.1 Điện thoại công ty |  |
|  | 3.2 Đã từng đi các nước nào trong 10 năm trở lại đây? (vui lòng liệt kê chi tiết) |  |