**Sơ Yếu Lý Lịch**

❄ *Thông Tin Cá Nhân*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ Tên |  | | | | | | Ảnh | | | |
| Ngày Tháng Năm |  | | Tuổi | | |  |
| Địa Chỉ |  | | | | | |
| Số Điện Thoại |  | | | | | |
| Gmail |  | | Đã Từng Xuất Cảnh | | | | | | Yes, No | |
| Tình Trạng Hôn Nhân |  | | | Nhóm Máu | | | |  | | |
| Tình Trạng Sức Khỏe |  | | | Thuận Tay | | | |  | | |
| Thị Lực Mắt | Mắt Trái | 9/10 | | | Mắt Phải | | | | | 10/10 |

*❄ Quá Trình Học Tập*

|  |  |
| --- | --- |
| Thời Gian Học | Tên Trường (Ghi Đầy Đủ Đúng Tên Trường) |
| 06/2000 ～ 09/2000 | Cấp III |
| 06/2000 ～ 09/2000 | Đại Học |
| 06/2000 ～ 09/2000 | Trung Tâm Học Tiếng (Nếu Có) |

*❄ Quá Trình Làm Việc*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên Công Ty | Thời Gian Làm Việc | Nội Dung Công Việc |
|  | 06/2000 ～ 09/2000 |  |
|  | 06/2000 ～ 09/2000 |  |
|  | 06/2000 ～ 09/2000 |  |

*❄ PR Bản Thân*

|  |  |
| --- | --- |
| Ngoại Ngữ | Trình Độ Tiếng Nhật : Tình Độ Tiếng Anh : |
| Máy Tính (Có thể ghi thêm những phần mềm ứng dụng khác nếu có ) |  |
| Khả Năng Tính Cách  Của Bản Thân |  |
| Lý Do Nguyện Vọng Muồn Đi Nhật |  |
| Điểm Mạnh , Điểm Yếu |  |

*❄ Thành Phần Gia Đình*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ Tên | Nghề Nghiệp | Tuổi |
| Bố |  |  |  |
| Mẹ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ngày Tháng Năm