

**Sơ yếu lí lịch**

1. **Thông tin cá nhân**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đỗ Thành Trung | Tình trạng hôn nhân | Độc thân |
| Ngày sinh | 1991/06/26 | Nơi ở hiện tại | Ha Noi, Viet Nam |
| Giới tính | Nam | Email |  |
| Số điện thoại | 0378 136156 |  |  |

1. **Giới thiệu bản thân：**

Có kinh nghiệm làm việc như sau:

* + Object oriented programming với các ngôn ngữ: Java, NodeJS, C, C#, .NET, C++,
  + Giao diện người dùng HTML, PHP, JQuery, Sass, Less, Css
  + Frontend Framework: Angular, React
  + DB: SQL server, MySQL, MongoDB

Có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng web

* + Kiến thức sâu về Java. HTML, Nodejs, MongoDB,.
  + Khả năng thiết kế, phát triển và tích hợp các ứng dụng web (backend & frontend)
  + Phát triển game sử dụng vẽ 2D (cocos2dx)
  + Sử dụng thành thạo các công cụ:Visual Studio, Web Storm, IntelliJ, git, svn, jira

1. **Học vấn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Tên trường học** | **Chuyên môn** | **Năm tốt nghiệp** |
| 2009/7 | 2014/7 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ sư công nghệ thông tin | 2014/7 |

1. **Kinh nghiệm làm việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Tên công ty** | **Vị trí** |
| 2013/08 | Hiện tại | Công ty DFT | Senior developer |

1. **Ngoại ngữ**

*（1：Không thể、2：Có thể dùng được、3：Khá、4:Tốt、5：Rất tốt）*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngoại ngữ** | **Đọc** | **Nghe** | **Viết** | **Nói** |
| Tiếng Anh | 4 | 3 | 4 | 3 |

**Các dự án đã làm (theo trình tự thời gian)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Tên dự án** | **Nội dung dự án** | **Size**  **(man.**  **month)** | **Vị trí** | **Ngôn ngữ phát triển** | **Framework** | **DataBase** |
| 1 | 2012/09 | 2013/12 | Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) - Công ty  Hoa Sao | Phần mềm CRM được xây dựng dựa trên 3 kênh liên lạc: voice; email; chat. Phần mềm cho phép tiếp nhận thông tincủa khách hàng cũng như chạy các chiến dịch bán hàng; quảng cáo; chăm sóc khách hàng (outbound call) theo cả 3 kênh trên | 9 | Developer | TypeScript  NodeJS | NodeJS | MongoDB |
| 2 | 2014/01 | 2014/05 | Hệ thống quản lý hỗ trợ vận hành (trouble ticket) – Công  ty VNPT-I | Hệ thống trang bị hệ thống hỗ trợ điều hành cho VNPT-I bao gồm quy trình khởi tạo; xử lí; đóng ticket kĩ thuật và báo cáo | 4 | Developer | TypeScript  NodeJS | NodeJS | MongoDB |
| 3 | 2015/10 | 2016/03 | Ứng dụng Wificalling – Tổng Công ty Mobifone | Hệ thống được xây dựng phục vụ cho việc kết nối tích hợp giữa Core tổng đài voice over wifi và thành phần mạng Core của Mobifone:  − Chăm sóc khách hàng  − Giám sát KPI hệ thống  − Tích hợp SMPP gateway  − Tích hợp Charging Proxy  − Tích hợp IN  − Tích hợp VASGATE | 3 | Developer | Java | NodeJS  Apache Camel | MongoDB |
| 4 | 2016/03 | 2016/12 | Cổng thanh toán quốc tế Globalpay – Tổng Công ty  Mobifone | Hệ thống cổng thanh toán quốc tế được xây dựng cho phép thuê bao của Mobifone có thể sử dụng tài khoản airtime để thanh toán các dịch vụ/vật phẩm online như game; nhạc. | 9 | Developer | Java Spring | NodeJS  Apache Camel | MongoDB |
| 5 | 2017/01 | 2017/09 | Hệ thống Phát hiện gian lận cước viễn thông quốc tế  chiều về - Công ty VNPT-I | Hệ thống được xây dựng nhằm phát hiện các cuộc gọi VoIP quốc tế chiều về trái phép tại Việt Nam.  Hệ thống bao gồm các thiết bị simbox (cài đặt SIM không bản quyền) tại các POP Mỹ; Đức; Campuchia; Lào; Hồng Kông thực hiện các cuộc gọi về thiết bị Android đặt tại Việt Nam. Các số gọi trái phép sẽ được thu thập và gửi thông báo  cho các nhà mạng thực hiện việc chặn theo yêu cầu. | 4 | Developer | TypeScript  NodeJS | NodeJS | MongoDB |
| 6 | 2017/10 | 2018/06 | Cổng thanh toán quốc tế Kaspersky – Tổng Công ty  Mobifone | Hệ thống cổng thanh toán quốc tế được xây dựng cho phép thuê bao của Mobifone có thể sử dụng tài khoản airtime để thanh toán các sản phẩm của Kaspersky | 9 | Developer | Java Spring | NodeJS  Apache Camel | MongoDB |
| 7 | 2018/07 | 2018/12 | Hệ thống cảnh báo và phát hiện xâm nhập mạng IDS |  | 5 | Developer | C++  Ruby | Rails | MariaDB/MySQL |