**THÔNG TIN THỰC TẬP SINH**

ẢNH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nguyện vọng 1:** |  | **Nguyện vọng 2:** |  |
| **Thời gian đăng ký thực tập:** |  | **Hình thức thực tập (Fulltime/ Partime):** |  |

**A - THÔNG TIN CÁ NHÂN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên:  Giới tính: | Ngày sinh:  Nơi sinh: | Chiều cao:  Cân nặng: |
| Quê quán: | | ĐT di động: |
| Nơi ở hiện tại: | | Email: |

**B - QUÁ TRÌNH HỌC TẬP**

**1- Đào tạo chuyên ngành**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian (Từ... đến)** | **Trường/Đơn vị đào tạo** | **Chuyên ngành** | **Đất nước** | **Bằng cấp** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2- Trình độ ngoại ngữ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngoại ngữ** | **Trình độ** | **Nơi cấp** | **Khả năng**  *(Nghe/nói/đọc/viết)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**C – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC** *(Nếu có )*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Tên đơn vị** | **Chức danh/Vị trí/Hoạt động** |
|  |  |  |

**D - TỰ NHẬN XÉT ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm mạnh** | **Điểm yếu** |
|  |  |

………………., ngày … tháng … năm 20….

*(Ký & ghi rõ họ tên)*