聘工詳情表－幫傭/監護工

Bảng tiêu chuẩn nhận lao động －giúp việc/khán hộ công

仲介公司công ty môi giỏ́i：吉將人力仲介有限公司 電話Điện thoại:06-3127686

傳真Fax:06-3127718

雇主名稱Tên chủ: 電話Điện thoại:

工作地點Địa chỉ nỏi làm việc: 傳真Fax:

一、聘僱條件Điều kiện tuyển lao động

1.職業Loại việc: □幫傭Giúp việc □ 監護工Khán hộ công

2.國籍Quốc tịch : □菲律賓Phi lippine □泰國thái lan □印尼indonesia □越南việt nam

3.性別Giỏ́i tính: □男性 nam □女性 nủ̃

4.年齡tuổi: 歲tuổi 至đến 歲tuổi

5.婚姻狀況tình trạnh hôn nhân:□無所謂không quan trọng □已婚đã kết hôn □未婚chủa kết hôn

6.學歷học vấn □中學trung cấp □大學 đại học □不拘 không quan trọng

7.語言ngôn ngủ̃ □英語tiếng anh □中文 tếng trung □不拘 không quan trọng

8.特殊技能Kỹ năng đặc biệt :

□有照顧病人經驗Có kinh nghiệm chăm sóc ngủỏ̀i bệnh

□有幫傭經驗có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình

□有育嬰經驗có kinh nghiệm chăm trẻ em

其他Ngoài ra :

9.休假ngày nghỉ:

□每月可休假Mỗi tháng đủọ̉c nghỉ 天ngày

□每週無休假（支付加班費）hàng tuần không nghỉ(không nghỉ đủọ̉c tính phí làm thêm)

10.月薪Lủỏng tháng 每月mỗi tháng NT$17,000+ （每週無休假hàng tuần không nghỉ）=NT$

二、工作內容Nội dung công việc:

主要工作công việc chủ yếu: 次要工作:Số lần công việc

□1.育嬰Trẻ em:（số tuổi 歲tuổi至đến 歲tuổi， 名 ngủoi）

□2.照顧兒童chăm sóc trẻ em:（tủ̀ 歲tuổi至 đến 歲tuổi， 名ngủ̀oi）

□3.陪伴老人chăm sóc ngủòi già:（性別giỏ́i tính ，年齡 Số tuổi 歲tuổi）

□4.看護病人chăm sóc ngủòi bệnh:（性別Giỏ́i tính ，年齡số tuổi 歲tuổi）

□按摩（復健）xoa bóp（luyện tập） □ 按時餵藥cho uống thuốc theo giỏ̀

□幫忙洗澡giúp tắm rủ̉a □隨病患作息theo giỏ̀ giấc của ngủòi bệnh

□幫助病患大小便Giúp ngủ̀oi bệnh đi tiểu đại tiện □餵食三餐Bón ăn 3 bủ̃a

□病情狀況Tình trạng ngủòi bệnh

5.家事việc nhà : □洗衣、煮飯giặt quần áo, nấu cỏm □清潔打掃dọn dẹp nhà của

□洗車rủ̉a xe □修剪花草cắt tỉa cây cảnh □飼養寵物nuôi vật củng

6.除了女傭工作外尚須在工廠或營業場所幫忙: □是có □否không Ngoài công việc làm giúp việc ra còn phải giúp đỏ̃ việc ỏ̉ công xủ̉ong hoặc nỏi kinh doanh :

三備註P.S.Ghi chú:

雇主簽名Chủ thuê ký tên: 業務簽名nhân viên nghiệp vụ ký tên: