PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

INTERVIEW ASSESSMENT FORM

Họ và tên/Name of Candidate: \_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ngày sinh/DOB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vị trí dự tuyển/Position \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Người phỏng vấn/ Interviewer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chức danh/ Position:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ngày phỏng vấn / Date of interview:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí đánh giá /  Performance factors | | Điểm đánh giá/  Rating | Ghi chú hoặc Nhận xét khác/  Supporting Details or Comments |
| 1 | Đánh giá chung  Ứng viên thể hiện phong thái, tác phong phù hợp với môi trường và yêu cầu của công việc.  Overall impression – The extent to which the applicant’s overall professionalism, manner and responsiveness are consistent with requirements of the job | ☐Xuất sắc /Outstanding  ☐Phù hợp / Satisfactory  ☐Không phù hợp  / Unsatisfactory |  |
| 2 | Trình độ (bằng cấp & các khóa học chuyên môn)  Ứng viên có năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng.  Qualifications (degrees & certificates) – The extent to which the applicant’s education background is relevant and sufficient for the essential functions of the job | ☐Xuất sắc /Outstanding  ☐Phù hợp / Satisfactory  ☐Không phù hợp/  Unsatisfactory |  |
| 3 | Kinh nghiệm Experience Ứng viên có kinh nghiệm thực tế phù hợp với vị trí tuyển dụng.  Experience – The extent to which the applicant’s background and experience are consistent with the essential functions of the job | ☐Xuất sắc /Outstanding  ☐Phù hợp / Satisfactory  ☐Không phù hợp/  Unsatisfactory |  |
| 4 | Khả năng ngôn ngữ, giao tiếp - Ứng viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp hiệu quả.  Language and Communication skills – The extent to which the applicant effectively expresses and convey ideas | ☐Xuất sắc /Outstanding  ☐Phù hợp / Satisfactory  ☐Không phù hợp/  Unsatisfactory |  |
| 5 | Khả năng gắn bó - Ứng viên thể hiện mong muốn được làm việc tại KAYEVENT và lòng yêu nghề.  Motivation – The extent to which the applicant appears to have a true desire to work and has an interest in the position | ☐Xuất sắc /Outstanding  ☐Phù hợp / Satisfactory  ☐Không phù hợp/  Unsatisfactory |  |
| 6 | Nhận xét khác / Other comments | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đánh giá sau phỏng vấn / Interview assessment results

|  |  |
| --- | --- |
| Hồ sơ của ứng viên/  This applicant is: | ☐Phù hợp, chuyển vào vòng tiếp theo/ A strong candidate, move to next round  ☐Có thể phù hợp, lưu hồ sơ / A possible candidate, application for filing  ☐Không phù hợp / Of no further interest |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Người phỏng vấn / Interviewer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ký & ghi rõ họ tên / Signature and full name