­

**DATABASE**

* SQL Sever
* My SQL

**FRAMEWORK & LIBARY**

* Bootstrap / Jquery / Ajax
* Laravel
* Angular js / Vue js

Chơi thể thao, esport tốt

**Họ Và Tên**

**Ngày Sinh**

**Giới Tính**

**SĐT**

**Địa Chỉ**

Trần Viết Trưởng

04/06/1998

Nam

0333100001

Hưng Yên

**{**

**2017 – 2018:** Tôi học về thuật toán và các ngôn ngữ c/c++, c# và java ở trường.

**2018 – Now:** Tôi vẫn đang tiếp tục theo học lập trình website và làm một số dự án cá nhân. Chi tiết tại: https://tranviettruong.github.io

**}**

**KINH NGHIỆM**

**{**

**Tên Trường:** ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

**Chuyên Ngành:** Kỹ Thuật Phần Mềm

**GPA:** 3.07

**}**

TRẦN VIẾT

**NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH**

* C / C++
* C# / Winform
* Java core / Javaswing
* Javascript
* PHP

**NGÔN NGỮ KHÁC**

* HTML / CSS / XML

**KỸ NĂNG**

**MỤC TIÊU**

Ham học hỏi

honestyˈänistē

Bản dịch của honesty

Danh TừTần suất

tánh ngay thật

honesty

tánh thanh liêm

honesty

tánh thành thật

honesty, sincerity

Nghĩa của honesty

Danh Từ

1

the quality of being honest.

they spoke with convincing honesty about their fears

Từ Đồng Nghĩa:

integrity uprightness honorableness honor morality morals ethics principles high principles righteousness right-mindedness virtue goodness probity high-mindedness fairness incorruptibility truthfulness trustworthiness reliability dependability rectitude sincerity candor frankness directness bluntness truthfulness truth openness straightforwardness

2

a European plant with purple or white flowers and round, flat, translucent seedpods that are used for indoor flower arrangements.

Honesty flowers early in the year and provides nectar for early butterflies such as the orange tip.

Ví dụ cho honesty

Sophie's honesty and frankness about her personal life and experiences is amazing.

28 ví dụ khác

Từ đồng nghĩa của honesty

Danh Từ

integrity sincerity honestness silver dollar

29 từ đồng nghĩa kháchonestyalwaylearning.

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

**Ngắn Hạn:** Trở thành nhân viên chính thức của công ty với vị trí nhân viên lập trình web.

**Dài Hạn:** Trở thành một nhân viên xuất sắc, một team leader gương mẫu, một full stack webdeveloper.

**TRƯỞNG**

**TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN**

Có khả năng teamwork

Biết lắng nghe, thấu hiểu

Chăm chỉ, chịu khó

**ĐIỂM MẠNH**