1. **CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI GÒN ELECTRICS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật | 20 | Nhật bản học | Thành thạo tiếng Nhật, trình độ tối thiểu N3.Sử dụng được vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel |

1. **CÔNG TY ADVANCED MULTITECH
明安國際企業
（越南）責任有限公司**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên văn phòng職員 | 8 | Tiếng Trung中文系 | Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung , vi tính thành thạo, 中文听說讀寫，電腦一般操作 |
| Nhân viên văn phòng職員 | 3 | tiếng Anh英文系 | Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh , vi tính thành thạo, 英文听說讀寫，電腦一般操作 |
| Chuyên viên專員 | 2 | Tự động hóa 自動化 |   |
| Chuyên viên 專員 | 3 | điện công nghiệp工業電 | có chuyên môn về ngành điện 專業電 |

**3. CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM**

**KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ AN ĐỨC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Kế toán viên chuyên nghiệp | 5 | Kế toán- kiểm toán | Năm cuối đại học chuyên ngành |
| Nhân viên nhập liệu phần mềm kế toán | 10 | Kế toán | Năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành |

**4. CÔNG TY BHNT PVI SUNLIFE
THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Quản lý kinh doanh  | 20 | Kinh tế, K Toán, Q Trị ... | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếpCó kinh nghiệm quản lý trong ngành BHNT |
| Nhân viên kinh doanh | 20 | Kinh tế, K Toán, Q Trị ... | Vi tính thành thạo |
| Thư ký văn phòng | 5 | TN ĐH các ngành | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếp |
| Nhân viên tư vấn tài chính  | 20 | Kinh tế, K Toán, Q Trị ... | Vi tính thành thạo |

**5. CÔNG TY CP TEXGAMEX**

 **DỆT MAY SÀI GÒN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Các chuyên nghành | không giới hạn |   |   |
| Kế toán viên chuyên nghiệp | 5 | Kế toán- kiểm toán | Năm cuối đại học chuyên ngành |
| Nhân viên nhập liệu phần mềm kế toán | 10 | Kế toán | Năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành |

**6. NGÂN HÀNG VPBANK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên | 20 | Các ngành kinh tế |  |

**7. CÔNG TY CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG**

 **CHILINE VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV Môi trường | 3 | Môi trường | Thông thạo tiếng Hoa |

**8. NGÂN HÀNG VIỆT Á**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên | 15 | Các ngành kinh tế |  |

**9. CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| nhân viên | 15 | Tiếng Trung, điện, cơ khí, hóa học |   |

**10. CÔNG TY CP TAEKWANG VINA INDUSTRIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên môi trường | 1 | Đại học chuyên ngành môi trường, có kiến thức tốt về ISO 14001:2004 hoặc OSHAS 18000 | Vi tính thành thạo |
| Nhân viên thông dịch tiếng hàn | 2 | Đại học chuyên ngành Tiếng Hàn | Vi tính thành thạo |
| Nhân viên TPM | 10 | Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy | Sử dụng CAD, CAM. các loại máy tự động, bán tự động |
| Nhân viên phát triển mẫu | 5 | Đại học chuyên ngành giày, thiết kế, ngoại ngữ | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếp tốt |
| Nhân viên phòng R&D, DCS | 4 | Đại học hoặc Cao đẳng điện, cơ khí, cơ điện tử, IE | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếp tốt |
| Kỹ sư xây dụng | 2 | Đại học chuyên nghành xây dựng dân dụng | Vi tính thành thạo, Anh văn giao tiếp tốt |

**11. CÔNG TY CỔ PHẦN**

**QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUỐC TẾ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Chuyên viên tư vấn sản phẩm điện thoại di động (Samsung) | 20 | Tất cả các chuyên ngành | Ăn nói lưu loát, tự tin khi giao tiếp với khách hàngƯu tiên có kinh nghiệm làm PG |
| Chuyên viên chăm sóc hình ảnh thị trường | 10 | QTKD, Marketing | Ưu tiên kinh nghiệm trong các hoạt động trưng bày tại cửa hàngGiao tiếp lưu loát, hoạt bátTin học trình độ A |
| Nhân viên bán hàng mỹ phẩm Nivea | 20 | Tất cả các chuyên ngành | Gồm vị trí làm việc bán thời gian và làm chính thức các siêu thị trong tỉnh và các tỉnh lân cậnNữ, ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m60. Da trắng mịn, không tàn nhang, vết thâmƯu tiên những bạn muốn gắn bó lâu dài với công ty |

**12. CHI NHÁNH VIETTEL ĐỒNG NAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV Kinh Doanh | 5 | Kinh doanh | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếp |

**13. CÔNG TY TNHH HAOSHENG VINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV văn phòng | 15 | ngôn ngữ Anh, Trung Quốc học | Vi tính thành thạoAnh văn giao tiếp, Tiếng Hoa giao tiếp |
| Công nhân cơ điện | 10 | Điện | Anh văn giao tiếp, Tiếng Hoa giao tiếp |

**14. CÔNG TY MỘC BÀI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV Mội trườngPhiên dịch tiếng Hàn | 5 | Kỹ sư môi trường | Vi tính thành thạo, tiếng Anh giao tiếpThành thạo tiếng Hàn |

**15. CÔNG TY TNHH**

 **JIANG SU JING MENG.VN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên văn phòng | 10 | Đông phương học-tiếng Hoa | Tiếng Hoa nghe, nói đọc viết thành thạobiết sử dụng máy vi tính Trung Việt |

**16. CÔNG TY CP NHANG SẠCH**

**NGŨ PHẦN HƯƠNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân viên kinh doanh | 5 | KINH TẾ | Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng |

**17. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ**

**TUEFA VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV kinh doanh | 3 | Kinh tế | Tiếng Hoa văn giao tiếp, vi tính văn phòng |

**18. CÔNG TY TNHH POUSUNG VIET NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Kỹ sư cơ điện | 10 | Điện, điện tử  | Anh văn giao tiếp |
| NV văn phòng | 4 | TN ĐH các ngành | Tiếng Hoa / Tiếng Anh lưu loát |

**19. CÔNG TY SAITEX INTERNATIONAL
DONGNAI VIETNAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| NV vận hành máy, kỹ thuật điện công nghiệp | 10 | Điện Công nghiệp | Anh văn giao tiếp |
| Kỹ thuật viênđiện tử | 10 | Cơ điện - Điện tử | Anh văn giao tiếp |

**20. CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VỊ TRÍCẦN TUYỂN** | **SỐ LƯỢNG** | **CHUYÊNNGÀNH** | **YÊU CẦU KHÁC** |
| Nhân sự, nhân viên văn phòng | 20 | Quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, luật … |  |
| Kỹ sư điện, bảo trì điện, cơ khí | 40 | Cơ điện tử, điện công nghiệp |  |
| Kế toán, tài chính, kiểm toán | 20 | Tài chính, Kế toán, Kiểm toán  |  |
| Kỹ sư công nghệ thực phẩm, kỹ sư công nghệ sinh học, kỹ sư công nghệ hóa học | 20 | Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học |  |
| IT | 20 | Công nghệ thông tin |  |
| Cử nhân ngoại ngữ | 20 | Ngôn ngữ Anh |  |