**CURRICULUM VITAE *(SƠ YẾU LÝ LỊCH)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Positions applied for (Vị trí dự tuyển)**: **Trình Dược Viên** |  |
| **Working time *(Thời gian làm việc)***:  Full time *(Toàn thời gian)*  Part time *(Bán thời gian)* |
| **Department (*Bộ phận)***: |
| **Expected salary (*Mức lương mong muốn)***: 7.000.000 - 10.000.000 |
| **Available date (*Ngày có thể bắt đầu làm việc)***: Có thể bắt đầu ngay |

1. **PERSONAL DETAILS *(CHI TIẾT CÁ NHÂN)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Full name *(Họ và tên):***  **CAO LƯU PHƯƠNG** | **Male/Female *(Nam/Nữ):*** Nữ | **Marital status *(Tình trạng hôn nhân):*** Độc thân |
| **Date of birth *(Ngày sinh):*** 13/08/1995 | **Place of birth *(Nơi sinh)*:**  Bà Rịa – Vũng Tàu | **Nationality *(Quốc tịch)*:** Việt Nam |
| **ID Card number *(Số CMND):*** 025192636 | **Issued date *(Ngày cấp):*** 09/03/2010 | **Issued place *(Nơi cấp):*** TP. Hồ Chí Minh |
| **Registered resident address *(Địa chỉ thường trú):*** 018 Lô E Chung Cư Hùng Vương, P. 11, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh. | | **Telephone *(Điện thoại):*** |
| **Mobile *(Di động):***  0909 733 814 |
| **Contact address *(Địa chỉ liên lạc):*** 018 Lô E Chung Cư Hùng Vương, P. 11, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh. | |
| **Email address *(Thư điện tử):***  cphuongl@gmail.com |

1. **QUALIFICATIONS (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Period**  ***(Thời gian)*** | **Name of Institution**  ***(Tên trường)*** | **Faculty**  ***(Ngành)*** | **Qualification**  ***(Văn bằng)*** | **Grade**  ***(Kết quả học tập)*** |
| 2013 - 2018 | Đại Học Lạc Hồng | Dược | Cử Nhân | Khá |

1. **SKILLS (KỸ NĂNG)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOREIGN LANGUAGES *(NGOẠI NGỮ)*** | | | | |
| **1:Beginning *(Bắt đầu)* 5:Expert *(Thành thạo)*** | **Listening *(Nghe)*** | **Speaking *(Nói)*** | **Reading *(Đọc)*** | **Writing *(Viết)*** |
| **English *(Tiếng Anh)*** | 3 | 3 | 3 | 2 |
| **Others *(Khác): …*** | … | … | … | … |

|  |  |
| --- | --- |
| **PC SKILLS *(KỸ NĂNG VI TÍNH)*** | |
| **Programming *(Lập trình)*** | … |
| **Office softwares *(Vi tính văn phòng):*** | Word, Excel, PowerPoint |
| **Graphic *(Đồ họa):*** | … |
| **Network *(Mạng):*** | … |
| **Hardware *(Phần cứng):*** | … |
| **Others *(Khác):*** | … |

1. **OTHER CONCERNS (THÔNG TIN KHÁC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objective**  ***(Định hướng nghề nghiệp)*** | **Hobbies and interest**  ***(Sở thích)*** | **Strengths**  ***(Điểm mạnh)*** | **Weaknesses**  ***(Điểm yếu)*** |
| Có công việc ổn định lâu dài và có khả năng thăng tiến. | Nghe nhạc, xem TV, du lịch, giúp đỡ người khác. | Tính cách hoạt bát, làm việc đầy nhiệt huyết;  Khả năng giao tiếp tốt, thích nghi tốt, linh hoạt, khả năng làm việc nhóm;  Ham học hỏi, lao động bền bỉ, sáng tạo;  Thông thạo đường xá trong thành phố và các khu vực lân cận; | Chưa có kinh nghiệm thực tế. |

1. **UNDERTAKING (CAM KẾT)**

I undertake that all the information I have provided in this is true and correct. *(Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên là đúng và chính xác.)*.

Applicant (Ứng viên)

**CAO LƯU PHƯƠNG** Date *(Ngày)*: 01/07/2018

Signature of applicant *(Chữ ký)*

…