|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mẫu số: | 13 | Mã HS: |  |

**BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .US**

**.US domain name registration form**

Các thông tin bắt buộc dưới đây nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân, tổ chức có kết nối pháp lý với Hoa Kỳ được phép đăng ký tên miền quốc gia .us. Trong các trường hợp khai báo không trung thực, tên miền có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào bởi chính phủ Hoa Kỳ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Tên miền đăng ký (Domain name)** |  | **Thời hạn** (period)/year |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Máy chủ DNS chuyển giao (DNS Server)** | *Mục này* ***bắt buộc*** *phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Tên DNS Primary\*   |  | | --- | |  | | 2.2. Địa chỉ IP   |  | | --- | |  | | 2.3. Tên DNS Secondary\*   |  | | --- | |  | | 2.4. Địa chỉ IP   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Thông tin pháp lý (NEXUS Information)** | |  | |
| 3.1. Category | | **Cat 1** (cá nhân USA) **Cat 2** (Cá nhân/tổ chức thành lập tại USA) **Cat 3** (Cá nhân/tổ chức có sự hiện diện tại USA) | |
| 3.2. Quốc gia (Home Country For Cat 3) | |  | |
| 3.2. Mục đích (Purpose of Domain) | | **Kinh doanh Phi lợi nhuận, club, tổ chức xã hội, tôn giáo Sử dụng cá nhân Đào tạo Chính phủ** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Chủ thể đăng ký tên miền (Registrant)** | | | | |  | | | |
| 3.1. Tên chủ thể (Registrant full name) | | |  | | | | | |
| 3.2. Tên tổ chức (Organization name) | | |  | | | | | |
| 3.2. Địa chỉ (Address) | | |  | | | | | |
| 3.3. Tel | |  | | 3.4. Fax |  | | 3.5. Email |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Người quản lý tên miền (Administrator)** | | | | |  | | | |
| 4.1. Họ và tên (Full name) | | |  | | | | | |
| 4.2. Tên tổ chức (Organization name) | | |  | | | | | |
| 4.3. Địa chỉ (Address) | | |  | | | | | |
| 4.4. Tel | |  | | 4.5. Fax |  | | 4.6. Email |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Quản lý kỹ thuật (Technical Contact)** | | | | |  | | | |
| 5.1. Họ và tên (Full name) | | |  | | | | | |
| 5.2. Tên tổ chức (Organization name) | | |  | | | | | |
| 5.3. Địa chỉ (Address) | | |  | | | | | |
| 5.4. Tel | |  | | 5.5. Fax |  | | 5.6. Email |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Thông tin thanh toán (Billing Contact)** | | | | |  | | | |
| 6.1. Họ và tên (Full name) | | |  | | | | | |
| 6.2. Tên tổ chức (Organization name) | | |  | | | | | |
| 6.3. Địa chỉ (Address) | | |  | | | | | |
| 6.4. Tel | |  | | 6.5. Fax |  | | 6.6. Email |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Chủ thể cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tên miền.*  *The applicant hereby undertakes to abide by prevailing regulations on the management and use of domain names.* | , ngày/date tháng/month năm/year 20….  **Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền** *(Ký tên, đóng dấu/ Sign and seal)* |