**ĐƠN XIN VIỆC**

**APPLICATION FORM**

Photograph   
(Ảnh 3x4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí xin việc …………………………………… Nhân viên pha chế** **🗆** **Nhân viên giao hàng** **🗆**  ***Position applied for*  ……………………………………** *Barista Shipper* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ngày bắt đầu**  ***Available*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Thông tin cá nhân ( Personal information )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Họ & Tên**  ***F ull name*** | | | | | | | | | | | **Giới tính**  ***Gender*** | | | |
| **Ngày tháng năm sinh**  ***Date of birth*** | | | | | | **Nơi sinh**  ***Place of birth*** | | | | | **Nguyên quán**  ***Native country*** | | | |
| **Số CMND**  ***ID card No*** | | | | | | **Ngày cấp**  ***Date of Issuance*** | | | | | **Nơi cấp**  ***Place of Issuance*** | | | |
| **Tình trạng hôn nhân**  ***Marital Status*** | | | | | | **Dân tộc**  *Nationality* | | | | | **Tôn giáo**  *Religion* | | | |
| **Thông tin về địa chỉ ( Address information )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Địa chỉ đăng ký hộ khẩu**  ***Permanent address*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Địa chỉ tạm trú hiện tại**  ***Contact address*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Số điện thoại nhà**  ***Home phone*** | | | | | | **Số điện thoại di động**  ***Cell Phone*** | | | | | **Địa chỉ email:**  ***Email address*** | | | |
| **Người liên hệ khi khẩn cấp?**  *Emergency contact?* | | | | | | **Điện thoại:**  ***Phone*** | | | | | **Địa chỉ:**  ***Address*** | | | |
| **Trình độ học vấn (Education)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Trình độ học vấn**  **Education level** | | **Tên trường**  **Name of school** | | | | **Chuyên ngành**  **Major** | | | | | | **Thời gian học/ năm hoàn tất**  **Duration of Education/ year attained** | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Các khoá đào tạo khác**  Other courses | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Ngôn ngữ và kỹ năng đặc biệt ( Language & special skills)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Giỏi *(Good)*** | | **Khá *(Fair)*** | | | | | **Trung Bình (*Average)*** | | | | **Yếu *(Poor)*** |
| **Tiếng Anh**  ***English*** | | |  | |  | | | | |  | | | |  |
| **Tieng Hoa**  **Chinese** | | |  | |  | | | | |  | | | |  |
| **Thông tin công việc ( Job information )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doi voi nhan vien pha che thoi gian lam viec tu thu 2 den chu nhat**  **Morning shift (7:30am – 2:30 pm) 🞎 Afternoon shift (2:30pm – 10:30 pm) 🞎**  **Doi voi nhan vien Shipper thoi gian lam viec** từ 9:00 đến 18:00 từ thứ 2 đến thứ 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bạn có sẵn lòng làm theo ca và làm việc vào ngày thứ 7, Chủ Nhật , các ngày Lễ và ngày Tết trong năm (kể cả Tết âm lịch) không?  *Are you willing to work on weekend and Public Holidays and in shift?*  **Yes/** *Có* **🞎 No***/ Không* **🞎** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Quá trình làm việc ( Work experience)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tên công ty**  **Name of company** | **Chức vụ**  **Position** | | | **Mức lương**  **Basic of salary** | | **Thời gian làm việc**  **Period of work** | | | **Tên và số điện thoại người tham khảo**  **Reference** | | | | **Lý do nghỉ việc**  **Reasons for Leaving** | |
| **Từ / From** | | **Đến / To** |
|  |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |
| **Anh/ Chị vui lòng hoàn tất các câu hỏi dưới đây (Please complete reference questions)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? Vui lòng nêu chi tiết.** *How do you know our vacancy information?* | | | | | | | **Anh (chị) có quen biết ai đang làm việc tại GongCha không? Nếu có, vui lòng nêu rõ mối quan hệ và họ tên người đó.** *Do you know any person who is working at GongCha? If yes, please specify that relationship and her/his name* | | | | | | | |
| **Anh (chị) có sẵn lòng thay đổi linh động giờ làm việc theo yêu cầu của quản lý không?** *Are you willing to arrange a flexible working time if being requested?* | | | | | | | **Anh (chị) dự kiến sẽ làm việc cho GongCha trong bao lâu? Nêu thời gian cụ thể. -***For how long do you intend to work with GongCha?* | | | | | | | |
| **Anh (chị) có sẵn lòng luân chuyển vị trí làm việc theo yêu cầu công việc không? Ví dụ thay đổi ca làm việc hoặc ngày nghỉ -** *Are you willing to transfer to any working section to meet the demand of the job at GongCha?* | | | | | | |  | | | | | | | |

**Tôi cam kết những thông tin đã khai ở trên là chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng nếu có điều gì gian dối hoặc sai lệch về những thông tin trên thì đó sẽ là căn cứ để bị buộc thôi việc sau này.**

***I declare that the statements made by me in this application are true and correct, and understand that a* *false statement, dishonest answer or non- disclosure may render me liable for dismissal.***

**Chữ ký người xin việc Ngày**

***Applicant’s signature Date***

**CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN TIN TUYỂN DỤNG CỦA MilkTea**

**THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN WORKING WITH MILKTEA**

Requirements from MilkTea:

* Working on weekend and public holidays (Saturday, Sunday, Tết...)
* Carrying and arranging goods in importing and operating process.
* Willing to deliver Gong Cha when stores have orders. Be able to work in rotating stores when being requested.