|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\duongtt\Documents\ITG\Công ty\Nội bộ\Thông tin công ty\LOGO-chuẩn.png** | **PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ VIỆC** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | **Nguyễn Văn Cảnh** | | | | | | | Bộ phận | | **Dự án** | |
| Thời gian thử việc | | | Từ ngày | | 2/3/2025 | | | | | | |
| Đến ngày | | 30/4/2025 | | | | | | |
| Tình trạng chuyên cần | | | Số lần đi muộn | | Số lần về sớm | Số ngày nghỉ VR | | | Số ngày nghỉ ốm | | Số ngày nghỉ không lý do |
| 4 | | 0 | 3 | | | 0 | | 0 |
| Công việc phụ trách | | | APP, ATARIH2,MIV,TRUONGTHANH2 | | | | | | | | |
| **Hạng mục đánh giá** | | | | | | | **NV tự đánh giá** | | | | **TN đánh giá** |
| Năng lực  làm việc | | 1. Tri thức và kỹ thuật chuyên môn: Tri thức và kỹ thuật chuyên môn để đảm nhiệm công việc | | | | | B | | | |  |
| 2. Chất lượng công việc: tính chu toàn trong công việc, độ chính xác và  Trình độ chỉ đạo | | | | | B | | | |  |
| 3. Hiệu quả công việc: số lượng công việc, tốc độ công việc | | | | | B | | | |  |
| Thái độ làm việc | | 1.Chí tiến thủ, chủ động tích cực: Tinh thần học hỏi, tự động tranh thủ cơ hội làm việc | | | | | A | | | |  |
| 2. Trách nhiệm và ý thức làm việc: Trách nhiệm hoàn thành và lòng nhiệt tình với công việc. | | | | | A | | | |  |
| 3. Phẩm chất đạo đức: tuân thủ quy định, tu dưỡng phẩm chất. | | | | | A | | | |  |
| 4. Kỹ năng làm việc độc lập | | | | | B | | | |  |
| 5. Kỹ năng làm việc nhóm (teamwork) | | | | | B | | | |  |
| Các yếu tố khác | | 1. Sự hiểu biết của nhân viên về qui chế và chính sách nội bộ của Công ty | | | | | A | | | |  |
|  | | 2. Sự phù hợp với văn hóa và triết lý kinh doanh của Công ty | | | | | B | | | |  |
|  | | 3. Kỹ năng và sở trường đặc biệt | | | | | B | | | |  |
| **Ý KIẾN** | | | | | | | | | | | |
| **Bộ phận HCNS** | **Trưởng nhóm** | | | **Trưởng bộ phận** | | | | **Ban giám đốc** | | | **Nhân viên** |
|  |  | | | □ Bổ nhiệm chính thức, hợp đồng 3 năm  □ Từ chối tiếp nhận chính thức | | | |  | | |  |

| Quy định đánh giá như sau: | | Điểm |  | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | A |  | Tốt |
|  |  | B |  | Khá |
|  |  | C |  | Trung Bình |
|  |  | D |  | Kém |
|  |  |

Ghi chú:

* Bước 1: BP HCNS chuyển phiếu cho nhân viên tự đánh giá
* Bước 2: Trưởng nhóm, trưởng bộ phận đánh giá và chuyển báo cáo đánh giá cho Ban Giám đốc
* Bước 3: BP HCNS chuyển lại cho nhân viên nêu ý kiến.

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\duongtt\Documents\ITG\Công ty\Nội bộ\Thông tin công ty\LOGO-chuẩn.png** | **PHỤ LỤC CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THAM GIA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DỰ ÁN/ KHÁCH HÀNG** | **ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC** | **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (%)** |
| 1 | ATARIH2 | ATARIH2-1018 Danh mục bảng giá  ATARIH2-1020 Lệnh phân chia NVL  ATARIH2-1021 Khai báo dây chuyền(YCNT)  ATARIH2-1022 Danh mục nhân viên  ATARIH2-1031 Phiếu kiểm tra chất lượng đầu ra (OQC)  ATARIH2-1039 Báo cáo Tổng hợp mã lỗi theo sản phẩm/Báo cáo tổng hợp mã lỗi sả  ATARIH2-1041 Báo cáo thống kê sản lượng theo ngày yêu cầu nhập kho  ATARIH2-1044 Khai báo dây truyền sản xuất  ATARIH2-1046 Báo cáo tổng hợp số liệu phòng liệu  ATARIH2-1047 Báo cáo theo dõi lĩnh nguyên vật liệu  ATARIH2-1048 Mẫu in lệnh sản xuất /Phiếu yêu cầu xuất kho  ATARIH2-1052 Báo cáo tồn kho  ATARIH2-1053 In tem túi /thùng  ATARIH2-1055 Bảng kê lệnh sản xuất  ATARIH2-1056 Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư  ATARIH2-1081 Bảng kê cấu trúc sản phẩm  ATARIH2-1085 Lênh phân chia NVL  ATARIH2-1086 Phiếu xuất điều chuyển kho  ATARIH2-1144 Bảng thống kê hàng NG các công đoạn  ATARIH2-1177 Báo cáo tính trạng đơn hàng mua  ATARIH2-1180 Lệnh phân chia NVL - Bản khách  ATARIH2-1188 Lệnh phân chia NVL  ATARIH2-1193 Lệnh sản xuất - Bản khách  ATARIH2-1195 Phiếu thống kê SX  ATARIH2-1198 Đơn hàng mua (PO)  ATARIH2-1201 Khai báo bài kiểm tra theo mã hàng  ATARIH2-968 ERP-Báo cáo lịch sử thay đổi giá NCC  ATARIH2-970 ERP-Báo cáo tổng hợp CU/CD | 100% |
| 2 | TRTHANH2 | TRTHANH2-391 Báo cáo số lượng Billet cấp vào sản xuất  TRTHANH2-459 Danh mục module bán hàng  TRTHANH2-475 Hồ sơ khuôn  TRTHANH2-490 [GL]-ERP-Phiếu Xuất kho bán hàng  TRTHANH2-491 [GL]ERP- Lỗi Import  TRTHANH2-494 [GL]-ERP-Lỗi danh mục Mua hàng  TRTHANH2-499 GL-ERP-Lỗi chứng từ Nhập hàng mua  TRTHANH2-500 Tổng hợp hàng NG  TRTHANH2-501 [GL]-ERP-Phiếu xuất  TRTHANH2-503 GL-ERP-Lỗi chung chứng từ Module Mua hàng  TRTHANH2-549 [GL]-MES-Khai báo ưu tiên dây chuyền theo sản phẩm  TRTHANH2-564 Lệnh sản xuất  TRTHANH2-565 Danh mục nhóm hàng vật tư  TRTHANH2-566 ERP-Phiếu xuất trả lại NCC  TRTHANH2-572 MES-Lệnh sản xuất  TRTHANH2-581 Lệnh sản xuất  TRTHANH2-588 Danh mục sản phẩm vật tư  TRTHANH2-590 Ưu tiên dây truyền theo sản phẩm  TRTHANH2-598 [MES] Danh mục dây chuyền sản xuất  TRTHANH2-607 In tem NVL | 90% |
| 3 | APP | APP-3690 Thêm: Báo cáo kiểm tra chênh lệch chia lương (MfBcLuongKTCL)  APP-3730 Thêm: Báo cáo chỉ tiêu kỹ thuật (MESBCCTKT)  APP-3746 Thêm: Báo cáo danh sách các trục in dùng chung PASX (MESBCTRDC)  APP-3747 Thêm: Báo cáo trục chưa được tái sử dụng (MESBCTRTSD)  APP-3761 Thêm: Báo cáo thông tin PASX (MESBCPASX)  APP-3795 Thêm: Báo cáo chênh lệch số lượng xuất và nhập điều chuyển (MESB  APP-3797 Thêm: Báo cáo thống kê sản lượng cho CCDC (MESBCTKSLCCDC)  APP-3799 Thêm: Báo cáo ghi chú vận hành (MESBCGCVH)  APP-3802 Thêm: Báo cáo quy trình sản xuất sản phẩm (MESBCQTASX)  APP-3805 Thêm: Báo cáo kẽm in trong tháng (MESBCKEMIN)  APP-3807 Thêm: Báo cáo danh sách lệnh sản xuất MT (MESBCLSXMT)  APP-3835 Sắp xếp thứ tự hiển thị  APP-3844 Phân quyền view: Xem báo cáo lỗi  APP-3877 Báo cáo thông tin PASX, PASB  APP-3879 Thêm: Báo cáo danh sách lệnh sản xuất MT (MESBCLSXMT)  APP-3890 Thêm: Báo cáo quy trình sản xuất sản phẩm (MESBCQTASX)  APP-3960 [MES] Phiếu nhập kho nội bộ  APP-4093 Báo cáo vận hành theo từng phiên làm việc  APP-4167 Đơn hàng mua  APP-4174 [ERP] Đơn hàng mua - Mẫu in  APP-4186 Bảng nghiệm thu sản phẩm  APP-4188 [MES] Quản lý WO  APP-4212 [MES] Danh mục nhóm mực  APP-4220 MES1/MES2-Danh mục thao tác gia công tính lương  APP-4221 MES1/MES2-Danh mục hình thức vận chuyển, chuẩn bị  APP-4247 MES1/MES2-Danh mục đơn giá thừa thiếu sản phẩm: Lỗi Import  APP-4249 Update core(Lỗi hiển tìm kiếm chung, export các trường combobox)  APP-4274 Bảng nghiệm thu sản phẩm | 58.78% |
| 4 | MIV | MIV-111 Sửa: Danh mục giá mua NCC (DMGiaMuaKH)  MIV-121 [MES+ERP] Danh mục vật tư  MIV-126 [MES] Thêm mới: Danh mục Pallet (DmPallet)  MIV-127 [ERP] Sửa: Đơn hàng mua (PO1)  MIV-131 [ERP-MES] Danh mục vật tư  MIV-137 ERP/MES - Lệnh giao hàng - Lỗi sửa các trường Số điện thoại  MIV-138 MES-Phiếu yêu cầu xuất đổi trả lại NCC (RQ2)  MIV-140 [MES] Sửa: Phiếu yêu cầu nhập hàng (YCN)  MIV-143 [MES] Sửa: Phiếu yêu cầu xuất kho (DXV)  MIV-155 MES-Danh mục kho hàng  MIV-159 Danh mục vị trí kho hàng  MIV-211 [API] Quét tem chức năng nhập hàng mua  MIV-67 [MES + ERP] Sửa: Lệnh giao hàng (TO2)  MIV-86 [ERP] Sửa: Danh mục chi phí (DMCP)  MIV-87 [ERP] Sửa: Danh mục ngân hàng (DMNganHang)  MIV-96 [ERP] Sửa: Đơn hàng mua (PO1)  MIV-98 [MES] Sửa: Phiếu yêu cầu nhập hàng (YCN) | 100% |