|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cơ quan (Mission)** …………… |  | |
|  |  | |
| **BẢN KHAI ĐĂNG KÝ CÁP/GIA HẠN/CẤP LẠI CHỨNG MINH THƯ CHO LÃNH SỰ DANH DỰ/TỔNG LÃNH SỰ DANH DỰ**  **Application for new identity card/renewal of identity card/extension of identity card for honorary consul/honorary consul general** | | Ảnh (photo)  3cm x 4cm |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên (Viết hoa) *Full name in capital letters* |  | | |
| Giới tính *Gender* |  | Ngày sinh *Date of birth* |  |
| Quốc tịch hiện nay *Current citizenship* |  | Quốc tịch lúc sinh ra *Citizenship at birth* |  |
| Song tịch/Đa quốc tịch *Dual/second/multiple citizenship* |  | Lưu ý: Chỉ nhập quốc tịch khác trong trường hợp song tịch *Note: If dual/second/multiple citizenship* | |
| Chức vụ *Title or occupation* |  | Danh xưng (Ông, Bà...) *Title (Mr, Mrs...)* |  |
| Khu vực lãnh sự *Consular District* |  | Số hộ chiếu *Passport No.* |  |
| Thị thực loại, số *Visa category and No.* |  | Nơi cấp *Place of issue* |  |
| Ngày đến *Date of arrival* |  | Ngày kết thúc công tác *Proposed date of departure* |  |
| Người được thay thế *(nếu có)/Predecessor (if any)* |  | | |
| Địa chỉ nơi tạm trú *Residence address* |  | | |
| Số điện thoại *Phone number* |  | Số điện thoại di động *Mobile number* |  |
| Nội dung đề nghị *Applying for* | Cấp mới/*New Card* | Gia hạn/*Extension of Card* | Cấp lại/*Renewal of Card* |
|  | | | |
| Ngày....tháng....năm *(date/month/year)* | | Người khai ký tên *(Signature of Applicant)* | |
| Chứng minh thư phải trả lại Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao khi chức năng của lãnh sự danh dự chấm dứt.  *The ID shall be returned to the Directorate of State Protocol when the bearer's functions have come to an end.* | | | **Phần của Cục Lễ tân Nhà nước:**  *Directorate of State Protocol use only:*  - Số đăng ký/CMT:  - Ngày cấp:  - Ngày hết hạn:  - Người giải quyết:  - Gia hạn:  - Thay đổi khác: |