|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ngày: \_09\_\_ / \_\_12\_\_\_ / \_2022\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | Ảnh (3x4)  (Bắt buộc) | | | | | Ngày sinh: 01/01/1984  Nơi sinh: Bạc Liêu  Chiều cao: 172 cm  Cân nặng: 85 kg  Giới tính: Nam ❒, Nữ ❒ | | | |
| **VỊ TRÍ & TIỀN LƯƠNG**  Vị trí dự tuyển: Trưởng nhóm Kinh Doanh  Địa điểm mong muốn làm việc: Mekong  Mức lương mong muốn: 25.000.000đ | | | | | | | | | | |
| **CHI TIẾT CÁ NHÂN**  **Họ & Tên: Nguyễn Thanh Hùng**  Số CMND: 385244483 Ngày cấp: : ……11…../……11……./……2014………….... Nơi cấp: ………CA.Bạc Liêu..………….………………....  Nguyên quán: …Bạc Liêu……………….Dân tộc:……Kinh…….….Tôn giáo: Công Giáo ..Quốc tịch:…Việt Nam ….  Hộ khẩu thường trú: 37/33, Lê Hồng Phong, Khóm 1, Phường 5, TP.Bạc Liêu Số điện thoại bàn:………..…………..………  Địa chỉ liên lạc: 37/33, Lê Hồng Phong, Khóm 1, Phường 5, TP.Bạc Liêu Số điện thoại bàn:  Điện thoại di động: 0848 04 32 33 Email: nguyenthanhhung8486@gmail.com  Tình trạng hôn nhân gia đình: Độc thân ❒ Kết hôn ❒, Số con (nếu có): ……2…………………….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUAN HỆ GIA ĐÌNH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Quan hệ** | **Họ & Tên** | | | | | | **Năm sinh** | | **Nghề nghiệp** | | | | | **Nơi ở** | | | | | |
| Cha | Nguyễn Văn Hơn | | | | | | 1949 | | Buôn bán | | | | | 37/33, Lê Hồng Phong, Khóm 1, Phường 5, TP.Bạc Liêu | | | | | |
| Mẹ | Trần Thị Điệp | | | | | | 1956 | | Buôn bán | | | | | 37/33, Lê Hồng Phong, Khóm 1, Phường 5, TP.Bạc Liêu | | | | | |
| Vợ/ chồng | Trần Thị Hiền | | | | | | 1986 | | Giáo viên | | | | | 37/33, Lê Hồng Phong, Khóm 1, Phường 5, TP.Bạc Liêu | | | | | |
| Anh/ chị/ em ruột |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |
| **TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (Ghi rõ quá trình học tập từ cấp 3 trở lên** hoặc 2 đến 3 bằng cấp cao nhất**)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Năm bắt đầu/kết thúc** | | **Tên Trường** | | | | | **Chuyên ngành** | | | | | | **Bằng cấp** | | | | | **Xếp loại** | |
| **2003-2007** | | **Đại Học Bạc Liêu** | | | | | **Công Nghệ Thông tin** | | | | | | **Cao Đẳng** | | | | | **Khá** | |
| **2007-2011** | | **Đại Học Kinh Tế TP.HCM** | | | | | **Quản Trị Kinh Doanh** | | | | | | **Đại Học** | | | | | **Khá** | |
| **QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Năm bắt đầu/kết thúc** | | | **Đơn vị đào tạo** | | | | | | | **Nội dung đào tạo** | | | | | | | **Bằng cấp** | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ngoại ngữ** | | | **Mức độ (Tốt, khá, trung bình, yếu)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nghe** | | | **Nói** | | | | | | **Đọc hiểu tài liệu** | | | | | **Viết** | | |
| Anh | | | **trung bình** | | | **trung bình** | | | | | | **trung bình** | | | | | **trung bình** | | |
| Hoa | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Khác | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **KHẢ NĂNG VI TÍNH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Phần mềm** | | | **Mức độ (Tốt, khá, trung bình, yếu)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tốt** | | | **Khá** | | | | | | **Trung bình** | | | | | **Yếu** | | |
| Word | | | **Tốt** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Ecxel | | | **Tốt** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Access | | | **Tốt** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Powerpoint | | | **Tốt** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Khác | | | **Tốt** | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỚC ĐÂY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nơi công tác** | | | **Chức danh/Vị trí** | | | | | **Thời gian công tác** | | | | | | | **Cấp trên trực tiếp**  (Họ tên, chức danh, điện thoại) | | | | |
| *1.Cty cp Viễn Thông Di Động Vietnamobile* | | | Giám Sát Kinh Doanh | | | | | *Từ tháng…02..…năm…2012…..*  *Đến tháng……04……năm…2017……* | | | | | | | Họ tên: Hồ Việt Thắng  Chức danh: RSM  Điện thoại: 0929333999 | | | | |
| *Mô tả công việc: Quản lý nhân viên thị trường, hổ trợ Nhà Phân Phối, lấy thông tin thị trường báo cáo cho ASM, giải quyết khiếu nại cho điểm bán trong khu vực* | | | | | | | | | | | | | | | *Mức lương: 10.000.000đ*  *❒ Còn làm ❒ Đã nghỉ*  *Lý do nghỉ việc: muốn thay đổi môi trường làm việc,* | | | | |
| **Nơi công tác** | | | **Chức danh/Vị trí** | | | | | **Thời gian công tác** | | | | | | | **Cấp trên trực tiếp**  (Họ tên, chức danh, điện thoại) | | | | |
| *2. Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng* | | | Trưởng phòng kinh doanh Chi Nhánh Đông Hải | | | | | *Từ tháng…06…..năm…2017..*  *Đến tháng…12…..năm…2018..* | | | | | | | Họ tên: Trần Nam Hải  Chức danh: ASM  Điện thoại: 0908503555 | | | | |
| *Mô tả công việc: Quản lý Chi Nhánh Đông hải, phụ trách tuyển nhân sự, đào tạo, chịu trách nhiệm về doanh thu giải ngân của Chi nhánh, giải quyết các vấn đề phát sinh như: nợ xấu, nhân viên không trung thực, quản lý tài sản của CN..* | | | | | | | | | | | | | | | *Mức lương: 15.000.000đ*  *❒ Còn làm ❒ Đã nghỉ*  *Lý do nghỉ việc: đóng khối* | | | | |
| **Nơi công tác** | | | **Chức danh/Vị trí** | | | | | **Thời gian công tác** | | | | | | | **Cấp trên trực tiếp**  (Họ tên, chức danh, điện thoại) | | | | |
| *3. Cty Tài Chính cp Tín Việt VietCredit* | | | Trưởng Đơn Vị mạng lưới Bạc Liêu | | | | | *Từ tháng…01…..năm…2019..*  *Đến tháng…10…..năm…2019..* | | | | | | | Họ tên: Trần Xuân Minh  Chức danh: ASM  Điện thoại: 0937061219 | | | | |
| *Mô tả công việc: Quản lý Đơn Vị Bạc Liêu, phụ trách tuyển nhân sự, đào tạo, chịu trách nhiệm về doanh thu giải ngân của Đơn Vị, giải quyết các vấn đề phát sinh như: nợ xấu, nhân viên không trung thực.* | | | | | | | | | | | | | | | *Mức lương: 16.000.000đ*  *❒ Còn làm ❒ Đã nghỉ*  *Lý do nghỉ việc: có con nhỏ* | | | | |
| **Nơi công tác** | | | | **Chức danh/Vị trí** | | | | **Thời gian công tác** | | | | | | | **Cấp trên trực tiếp**  (Họ tên, chức danh, điện thoại) | | | | |
| *4. Cty XNK Kim Dư (nước giặt Sina)* | | | | ASM (Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu) | | | | *Từ tháng…01…..năm…2021..*  *Đến tháng…09…..năm…2022..* | | | | | | | Họ tên: Ngô Vĩnh Tân  Chức danh: Giám Đốc  Điện thoại: 0948291368 | | | | |
| *Mô tả công việc: Quản lý đội ngũ Giám Sát bán hàng, theo dõi tiến độ bán hàng của khu vực quản lý, thăm những NPP trong khu vực thúc đẫy tiến độ đặt hàng, nghiên cứu và đề xuất lên cấp trên những chương trình Marketing để hỗ trợ những Tỉnh trong khu vực* | | | | | | | | | | | | | | | *Mức lương: 18.000.000đ*  *❒ Còn làm ❒ Đã nghỉ*  *Lý do nghỉ việc: Bận việc gia đình* | | | | |
| **NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**  Sở thích: Âm nhạc, thể thao, du lịch  Ưu điểm: hòa đồng, vui tính, nhiệt tình, biết nhận lỗi khi làm sai Nhược điểm: nóng tính  Mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai: quản lý vùng  Mục tiêu chuyển công việc mới: học hỏi kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp  Họ Tên người thân công ty giới thiệu: Phòng Ban:  Nếu người thân công ty giới thiệu vui lòng cho biết tên, chức vụ:  Số điện thoại người thân của bạn có thể liên hệ khi cần thiết: cha:0848208845, vợ: 0917928616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Với sự hiểu biết tốt nhất của mình, tôi xác nhận những thông tin được ghi ra là **chính xác và đầy đủ**.
* Công ty có thể xác minh những thông tin của tôi được ghi trong ***Phiếu Thông Tin*** này trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động.
* Khi được tuyển dụng vào làm việc ở Công ty, tôi hiểu là tôi có thể bị kỷ luật nếu thông tin tôi cung cấp được phát hiện là không trung thực.

Bạc Liêu, ngày …09…ttháng…12…năm……2022….

**Người viết**

  *(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Nguyễn Thanh Hùng**