**PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN**

***(EMPLOYEE REQUIREMENT SHEET)***

**BỘ PHẬN** *(Department)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I- YÊU CẦU CHUNG *(General Requirements)*** | | | | | | | | | |
| Vị trí tuyển dụng:  (*Position*) | | Số lượng:  (*Quantity*) | | | | Lý do tuyển dụng:  (*Reasons for recruitment*) | | | |
| Giới tính *(Sex)*:  Nam *(Male)*  Nữ *(Female)* | | Tuổi (*Age*) : Từ đến | | | | Ngày cần nhân sự (*Available time*) : | | | |
| Tình trạng hôn nhân *(Marital Status)*:  Độc thân *(Single)*  Đã lập gia đình (*Married)* | | | Thời gian làm việc *(Working time)*:  Tòan thời gian *(Full - Time)*  Theo ca *(Work in shift)* | | | | | | |
| Trình độ học vấn:  12/12 *(High School)*  Trung cấp *(Middle Level school)*  *(Education Level)*  Cao đẳng *(College)*   Đại học *(University)*  Trên đại học *(Postgraduate*) | | | | | | | | | |
| Ngoại hình *(Appearance)* :  Cần *(Necessary)*  Tương đối *(Uncertain)*  Không cần *(Unnecessary)* | | | | | | | | | |
| Kinh nghiệm làm việc*(Working Experience)*:  Dưới 1 năm *(Under 1 year)*  Từ 1 đến dưới 2 năm *(From 1 to 2 years)*  Khác (*Others*)  Không cần *(Unnecessary)* | | | | | | | Chuyên môn *(Specialities)*: | | |
| MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN *(Description of Basic Work)*: | | | | | | | | | |
| **II- YÊU CẦU CẦN THIẾT (*Necessary Requirements)*** | | | | | | | | | |
| 1. Phẩm chất cá nhân*. (Moral vocations):* | | | | 1. Năng lực làm việc *(Working Abilities):* | | | | |
| **III- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG *(Skill Requirements)*** | | | | | | | | | |
| *1/* Trình độ ngoại ngữ *(Language Skills):*    *2/* Trình độ vi tính *(Computer Skills):*  Word  Power point  Excel  Internet  Khác (Others):  *3/* Kỹ năng khác *(Other Skills):*  *Tính sáng tạo (Creative)*  *Năng lực lãnh đạo (Ability to lead)*  *Khả năng giải quyết công việc (Ability to solve problem)*  *Khả năng ra quyết định (Ability to make decision)*  *Khả năng thuyết phục (Ability to persuade)*  *Hiểu biết, nắm bắt công việc (Comprehensive)* | | | | | | | | | |
| **IV- YÊU CẦU KHÁC ( *Other requirement)***  Sức khỏe (*Health*)  Giao tiếp, ứng xử (*communication*) | | | | | | | | | |
| *Ngày(Date):*  Người đề nghị  *(Requested by)* | *Ngày(Date):*  PT. Bộ phận  *(Dept. Head)* | | | | *Ngày(Date):*  Cấp Quản lý trực tiếp  *(Direct Manager)* | | | *Ngày(Date):*  Duyệt  *(Approved by)* | |