|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  **TỔNG CÔNG TY CP CỒNG TRÌNH VIETTEL** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH ĐỀ XUẤT KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG**

*(CBNV có hợp đồng hết hạn trong khoảng thời gian Quý «quarter»/«year»)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã NV** | **Họ và tên** | **Năm sinh** | **Giới tính** | **Chức danh đơn vị** | | **Trình độ chuyên môn** | | **HĐLĐ đang thực hiện** | | **Kết quả đánh giá** | | | **Đánh giá ý thức, thái độ (Đạt yêu cầu/Không dạt yêu cầu)** | **Đề nghị của đơn vị** | | | | **Ghi chú** |
| **Chức danh** | **Đơn vị** | **Trình độ** | **Chuyên môn** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Tổng điểm** | **Điểm quá trình thực hiện NV** | **Điểm phỏng vấn** | **Ký tiếp/Không ký tiếp** | **Thời hạn HĐ** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thuc** |
| «GroupStart:tbl»«stt» | «employeeCode» | «employeeName» | «birthYear» | «genderVietnamese» | «positionName» | «unitName» | «trainingLevel» | «trainingSpeciality» | «contractEffectiveDate\_ddmmyyyy» | «contractExpiredDate\_ddmmyyyy» | «totalScore» | «kpiScore» | «interviewScore» | «attitudeVietnamese» | «passStatusVietnamese» | «contractDurationVietnamese» | «newContractStartDate\_ddmmyyyy» | «newContractEndDate\_ddmmyyyy» | «resignNote»«GroupEnd:tbl» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TP.TỔ CHỨC NHÂN SỰ** |