|  |  |
| --- | --- |
| Tên công ty | «TEN\_CONGTY» |
| Địa chỉ công ty | «DIACHI\_CONGTY» |
| Số ĐT công ty | «SDT\_CONGTY» |
| Fax công ty | «FAX\_CONGTY» |
| Xưng hô | «XUNGHO» |
| Mã nhân viên | «SO\_THE» |
| Tên nhân viên | «HO\_TEN» |
| Chức danh | «TEN\_CDANH» |
| Phòng | «TEN\_PHONG» |
| Ngày sinh | «NSINH» |
| Số CMT | «SOCMT» |
| Ngày cấp CMT | «NGAY\_CMT» |
| Nơi cấp CMT | «NC\_CMT» |
| Quốc tịch | «TEN\_QUOCTICH» |
| Nơi sinh | «NOISINH» |
| Địa chỉ hiện tại | «NOI\_O\_HIENTAI» |
| Địa chỉ làm việc | «DIACHI\_LAMVIEC» |
| Tên loại hợp đồng in | «TEN\_LHD\_IN» |
| Loại hợp đồng | «TEN\_LHD» |
| Số hợp đồng | «SO\_HD» |
| Từ ngày | «NGAYD» |
| Đến ngày | «NGAYC» |
| Thời gian làm việc | «TG\_LV» |
| Công việc phải làm | «NOTE» |
| Bảng lương | «TEN\_BANGLUONG» |
| Ngạch lương | «TEN\_NGACHLUONG» |
| Bậc lương | «TEN\_BACLUONG» |
| Lương cơ bản | «TIEN\_LCB» |
| Tổng lương mục tiêu | «TIEN» |
| Lương hiệu quả CV | «LUONGHT» |
| Đơn giá | «DONGIA» |
| Tỷ lệ hoa hồng | «TYLE\_HOAHONG» |
| Tỷ lệ hoa hồng theo phí | «TYLE\_HOAHONG\_THEOPHI» |
| Phần trăm hưởng lương | «PHANTRAM\_LUONG» |
| Xưng hô người ký | «XUNGHO\_NKY» |
| Người ký | «TEN\_NKY» |
| Chức danh người ký | «TEN\_CDANH\_NKY» |
| Quốc tịch người ký | «QUOCTICH\_NKY» |
| Ngày ký | «NGAY\_KY» |