**Dưới đây là hướng dẫn xin visa du lịch Mỹ (Visa B1/B2) một cách chi tiết**

**1. Chuẩn bị hồ sơ**

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

* **Hộ chiếu**: Còn hạn ít nhất 6 tháng sau ngày dự định rời Mỹ.
* **Ảnh thẻ**: Kích thước 5x5 cm, nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng.
* **Đơn DS-160**: Điền đầy đủ thông tin trực tuyến tại trang web Consular Electronic Application Center.
* **Biên lai phí xin visa**: Khoảng 185 USD (phí không hoàn lại).
* **Giấy tờ cá nhân**: CMND/CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.
* **Giấy tờ tài chính**: Sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, giấy tờ nhà đất.
* **Giấy tờ công việc**:
	+ Nhân viên: Hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin nghỉ phép.
	+ Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế.
* **Lịch trình du lịch**: Chi tiết nơi ở, điểm tham quan, vé máy bay (không bắt buộc nhưng nên có).

**2. Đặt lịch hẹn phỏng vấn**

1. Truy cập vào [Hệ thống Đăng ký Lịch hẹn Visa Mỹ](https://www.ustraveldocs.com/).
2. Tạo tài khoản, điền thông tin và thanh toán phí xin visa.
3. Đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ:
	* Hà Nội: Đại sứ quán Mỹ.
	* TP. HCM: Lãnh sự quán Mỹ.

**3. Phỏng vấn**

* Đến đúng giờ tại địa điểm hẹn phỏng vấn.
* Mang theo đầy đủ hồ sơ đã chuẩn bị.
* Trả lời trung thực và ngắn gọn các câu hỏi, ví dụ:
	+ **Mục đích chuyến đi:** Thăm thân, du lịch, công tác.
	+ **Kế hoạch du lịch:** Thời gian, địa điểm, người đi cùng (nếu có).
	+ **Ràng buộc tại Việt Nam:** Công việc, tài sản, gia đình.
* Chỉ người được phỏng vấn mới được vào cửa ĐSQ. Người đi theo bắt buộc phải chờ bên ngoài.
* Không mang thức ăn hoặc túi, ví to vì không được mang vào và không có chỗ cất.

**4. Nhận kết quả**

* Nếu đậu, hộ chiếu kèm visa sẽ được gửi qua đường bưu điện hoặc bạn có thể nhận trực tiếp.
* Nếu bị từ chối, bạn sẽ nhận giấy thông báo lý do.

**Lưu ý:**

* Cần chứng minh rõ ràng bạn sẽ quay về Việt Nam sau chuyến đi.
* Hạn chế cung cấp thông tin không chính xác hoặc hồ sơ giả mạo.
* Có thể nhờ dịch vụ hỗ trợ nếu gặp khó khăn, nhưng việc phỏng vấn cần do bạn thực hiện.

**THÔNG TIN ĐƠN XIN VISA (đã nộp online, đọc để trả lời cho khớp)**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ tên |  |
| Tên khác | KHÔNG CÓ |
| Giới tính |  |
| Tình trạng hôn nhân |  |
| Ngày sinh |  |
| Nơi sinh |  |
| Quốc tịch | VIỆT NAM |
| Quốc tịch khác | KHÔNG |
| Bạn có phải là cư dân cư trú dài hạn tại một quốc gia khác hay không? | KHÔNG |
| Số CMTND |  |
| Số an sinh xã hội Mỹ | KHÔNG CÓ |
| Mã số thuế Mỹ | KHÔNG CÓ |
| **THÔNG TIN LIÊN HỆ** |  |
| Địa chỉ nhà |  |
| Thành phố |  |
| Tỉnh |  |
| Mã bưu chính |  |
| Quốc gia | VIỆT NAM |
| Địa chỉ gửi thư |  |
| Thành phố |  |
| Tỉnh |  |
| Mã bưu chính |  |
| Quốc gia | VIỆT NAM |
| Số điện thoại thứ nhất |  |
| Số điện thoại thứ hai | KHÔNG CÓ |
| Số điện thoại cơ quan |  |
| Địa chỉ email |  |
| **HỘ CHIẾU** |  |
| Loại hộ chiếu | THÔNG THƯỜNG |
| Số hộ chiếu |  |
| Số sổ hộ chiếu | KHÔNG CÓ |
| Quốc gia cấp hộ chiếu | VIỆT NAM |
| Thành phố |  |
| Ngày cấp |  |
| Ngày hết hạn |  |
| Bạn đã từng mất hộ chiếu chưa? | CHƯA |
| **THÔNG TIN CHUYẾN ĐI** |  |
| Mục đích chuyến đi/ Loại visa | DU LỊCH & CÔNG TÁC (B) |
| Mục đích cụ thể/ Loại visa cụ thể | DU LỊCH/ CHỮA BỆNH (B2) |
| Ngày đến Mỹ dự kiến  |  |
| Thời gian ở Mỹ dự kiến |  |
| Địa chỉ tại Mỹ |  |
| Thành phố |  |
| Tiểu bang |  |
| Mã bưu chính |  |
| Người chi trả cho chuyến đi |  |
| Có ai đi cùng bạn không? | KHÔNG |
| Bạn đã từng đến Mỹ? | CÓ |
| *Ngày đến* |  |
| *Thời gian lưu trú* |  |
| *Ngày đến* |  |
| *Thời gian lưu trú* |  |
| Bạn có bằng lái xe Mỹ? | KHÔNG |
| Bạn đã từng được cấp visa Mỹ? | KHÔNG |
| *Ngày cấp visa gần nhất* |  |
| *Số visa* |  |
| Bạn đã từng bị từ chối visa Mỹ hoặc bị từ chối nhập cảnh Mỹ? | KHÔNG |
| **THÔNG TIN LIÊN HỆ TẠI MỸ** |  |
| Người liên hệ |  |
| Địa chỉ |  |
| Thành phố |  |
| Tiểu bang |  |
| Mã bưu chính |  |
| Số điện thoại |  |
| Quan hệ với bạn |  |
| **THÔNG TIN GIA ĐÌNH** |  |
| Họ tên cha |  |
| Ngày sinh |  |
| Cha bạn hiện đang ở Mỹ? | KHÔNG |
| Họ tên mẹ |  |
| Ngày sinh |  |
| Mẹ bạn hiện đang ở Mỹ? | KHÔNG |
| Bạn có người thân có quan hệ trực tiếp khác ở Mỹ hay không? (Vợ/chồng, con, anh chị em ruột) | CÓ |
| Họ tên |  |
| Quan hệ |  |
| Trạng thái định cư | VISA KHÔNG DI TRÚ |
| Họ tên chồng |  |
| Ngày sinh |  |
| Quốc tịch | VIỆT NAM |
| Nợi sinh |  |
| **THÔNG TIN CÔNG VIỆC** |  |
| Nghề nghiệp | KINH DOANH |
| Đơn vị công tác |  |
| Địa chỉ |  |
| Thành phố |  |
| Tỉnh |  |
| Mã bưu chính |  |
| Quốc gia | VIỆT NAM |
| Số điện thoại cơ quan |  |
| Lương tháng |  |
| Mô tả vị trí, nhiệm vụ |  |
| **THÔNG TIN AN NINH** |  |
| Có mắc bệnh truyền nhiễm/ bệnh khác có khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng? | KHÔNG |
| Đã từng bị bắt hoặc có liên quan đến các hành vi phạm tội? | KHÔNG |
| Có liên quan đến khủng bố? | KHÔNG |
| Đã từng làm giả hoặc tham gia vào đường dây làm giả visa Mỹ? | KHÔNG |
| Đã từng bị từ chối vào Mỹ hoặc bị trục xuất khỏi Mỹ? | KHÔNG |
| Đã từng lưu trú tại Mỹ quá thời gian cho phép? | KHÔNG |
| **NGƯỜI TRỢ GIÚP ĐIỀN ĐƠN VISA** |  |
| Có ai trợ giúp bạn điền đơn visa không? | CÓ |
| Họ tên người trợ giúp |  |
| Địa chỉ |  |
| Thành phố |  |
| Tỉnh |  |
| Mã bưu chính |  |
| Quan hệ |  |