## I. PERSONAL INFORMATION/ *THÔNG TIN CÁ NHÂN*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Full Name** / *Họ tên***:** | | |
| **Permanent Address** */ Địa chỉ thường trú:* | | |
| **Temporary** **Residence Address/** *Địa chỉ tạm trú:* | | |
| **Email:** | **Phone No./** *Số ĐT:* | |
| **Passport No** */ Số passport*: | **Date of Issue** */ Ngày cấp*:  **Date of Expiry** */ Ngày hết hạn*: | |
| **Sex** / *Giới tính***:** | **Marital Status***:***Single / Married / Divorced**  *Tình trạng hôn nhân***:** *Độc thân/ Kết hôn/ Ly thân* | |
| **DOB** */ Ngày sinh***:** | **Nationality** */ Quốc tịch* | **Country of residence** */ Quốc gia đang ở* |

## II. APPLY POSITION*/ VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bếp: *□* | Phục vụ:  *□* | Buồng phòng*:* □ | Lễ tân: *□* |
| Kỹ thuật: □ | Bartender: □ | Spa: □ | Nail: □ |

## III. EDUCATION DETAILS: *(Please fill in the two highest qualifications )*

## *TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC (Điền 2 bằng cấp đạt được cao nhất )*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Level /**  *Cấp bậc* | **From /** *Từ tháng/năm* | **To /** *Đến tháng/năm* | **Name of Institution /**  *Tên trường* | **Name of qualification /**  *Tên bằng cấp* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**IV. LANGUAGE PROFICIENCY**: *(Please indicate: EXCELLENT ; GOOD ; AVERAGE OR FAIR )*

***TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ (Thông thạo / Khá / Trung bình / Cơ bản) (Điền điểm IELTS nếu có)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Language /** *Ngoại ngữ* | **Level** / *Trình độ* | ***Bằng cấp đạt được nếu có*** |
| **English** / *Tiếng Anh* |  |  |
| **Chinese/** *Tiếng Trung* |  |  |
| **Korean***/ Tiếng Hàn* |  |  |
| **Other language**/ *Tiếng khác* |  |  |

**V. EMPLOYMENT HISTORY:** *(Start with the latest working experience)*

## *KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (Điền từ vị trí gần đây nhất )*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **From /** Từ  *Tháng/năm* | **Name of Company**  *Tên công ty* | **Địa chỉ**  *Addres*s | **Position**  *Vị trí* | **Duties**  *Trách nhiệm công việc* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VI.** **PERSONAL STATEMENT:** *( Strengths and weaknesses, Career Goals )*

## *GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN ( Điểm mạnh, điểm yếu và mục tiêu nghề nghiệp )*

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 

## 