Mẫu số 04: *Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP*

*Form No. 04: Issued together with the Circular No. 23/2014 / TT-BLDTBXH dated August 29, 2014 of the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs guiding the implementation of several articles of Decree No. 03/2014 / ND -CP*

|  |  |
| --- | --- |
| Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| *………, ngày….. tháng ….. năm….* |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG**

**APPLICATION FORM**

Kính gửi: *(To)* : …………………………………………………………………….

Họ và tên (chữ in): ………………………………………………Giới tính:

*Full name (in capital) Gender*

Ngày, tháng, năm sinh:

*Date of birth (DD/MM/YY)*

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:

*Identity Card/Passport number:* *Date of issue* *Place of Issue*

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo:

*Ethnic* *Religion*

Trình độ chuyên môn kỹ thuật:

*Professional qualification*

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có):

*Occupational Skill (if any)*

Ngoại ngữ: …………………………………. Trình độ:

*Foreign language Proficiency*

Địa chỉ liên hệ:

*Contact address:*

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………. E-mail:

*Phone Fax Email*

1. **Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)**

*Training process (vocational training, intermediate, college, university or higher)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt**  *No.* | **Trình độ**  *Educational attainment* | **Trường, cơ sở đào tạo**  *University/training facility* | **Chuyên ngành đào tạo**  *Major* | **Bằng cấp / chứng chỉ**  *Degree/Certificate* |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1. **Quá trình làm việc**

*Career history*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt**  *No.* | **Đơn vị làm việc**  *Unit of work* | **Thời gian làm việc  (Từ tháng năm đến tháng năm)**  *Period of working (from – to)* | **Vị trí việc làm**  *Position* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1. **Khả năng, sở trường**

*Capabilities, forte*

1. **Giấy tờ kèm theo**

*Documents enclosed.*

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ.

*Copies of diplomas and certificates*

2. Giấy khám sức khỏe.

*Health certificate*

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

*Other necessary documents as provided for by law;*

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

*Priority certificates (if any)*

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm:

*Upon careful consideration on your notice of recruitment, I, myself consider to be qualified for the position of*

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.

*I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người đăng ký dự tuyển**  ***Applicant*** (Ký và ghi rõ họ tên)  *(Signature & Full name)* |