**LỊCH TRÌNH Ở VIỆT NAM**

**VIETNAM ITINERARY/VIETNAM REISEROUTE**

Họ và tên:

*Surname and first name/Nach- und Vorname*

Nghề nghiệp:

*Occupation/Beruf*

Số điện thoại liên lạc tại Đức:

*Telephone number in Germany/Telefonnummer in Deutschland:*

Số điện thoại liên lạc tại Việt Nam[[1]](#footnote-1): Địa chỉ email:

*Telefon number in Vietnam/ Telefonnummer in Vietnam Email*

Ngày nhập cảnh Việt Nam:

*Date of entry in Vietnam (dd.mm.yyyy)/Datum der Einreise in Vietnam (TT.MM.JJJJ)*

Ngày xuất cảnh Việt Nam:

*Date of exit from Vietnam (dd.mm.yyyy)/Datum der Ausreise aus Vietnam (TT.MM.JJJJ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian*Period/Zeitraum**(TT.MM.JJJJ)* | Thành phố/tỉnh*City,province/ Stadt,Provinz* | Khách sạn (tên và địa chỉ)*Hotel (name and address)/Hotel (Name und Anschrift)* |
| *From/von**To/bis* |  |  |
| *From/von**To/bis* |  |  |
| *From/von**To/bis* |  |  |
| *From/von**To/bis* |  |  |
| *From/von**To/bis* |  |  |
| *From/von**To/bis* |  |  |

1. Có thể ghi số điện thoại của khách sạn ở Việt Nam/*Telephone nummber of the hotel in Vietnam, if applicable*/*Telefon-nummer des Hotels in Vietnam, ggf*. [↑](#footnote-ref-1)