**Bảng giá của một giờ làm việc (đơn vị tính: VNĐ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày/tháng | Ngày/tuần | 2 giờ/ngày | 3 giờ/ngày | 4 giờ/ngày | 5 giờ/ngày | 6 giờ/ngày | 7 giờ/ngày | 8 giờ/ngày |
| 4 | 1 | 65.000 | 62.000 | 59.000 | 56.000 | 53.000 | 50.000 | 48.000 |
| 8 | 2 | 55.000 | 52.000 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | 42.000 | 39.000 |
| 12 | 3 | 51.000 | 48.000 | 45.000 | 42.000 | 38.000 | 35.000 | 33.000 |
| 16 | 4 | 49.000 | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 35.000 | 33.000 | 30.000 |
| 20 | 5 | 45.000 | 43.000 | 40.000 | 35.000 | 31.000 | 29.000 | 27.000 |
| 24 | 6 | 45.000 | 42.000 | 35.000 | 33.000 | 29.000 | 27.000 | 25.000 |
| 28 | 7 | 45.000 | 42.000 | 34.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 24.000 |

**Bảng giá theo tháng (đơn vị tính: VNĐ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày/tháng | Ngày/tuần | 2 giờ/ngày | 3 giờ/ngày | 4 giờ/ngày | 5 giờ/ngày | 6 giờ/ngày | 7 giờ/ngày | 8 giờ/ngày |
| 4 | 1 | 520.000 | 744.000 | 944.000 | 1.120.000 | 1.272.000 | 1.400.000 | 1.536.000 |
| 8 | 2 | 880.000 | 1.248.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.208.000 | 2.352.000 | 2.496.000 |
| 12 | 3 | 1.224.000 | 1.728.000 | 2.160.000 | 2.520.000 | 2.736.000 | 2.940.000 | 3.168.000 |
| 16 | 4 | 1.568.000 | 2.160.000 | 2.688.000 | 3.200.000 | 3.360.000 | 3.696.000 | 3.840.000 |
| 20 | 5 | 1.800.000 | 2.580.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.720.000 | 4.060.000 | 4.320.000 |
| 24 | 6 | 2.160.000 | 3.024.000 | 3.360.000 | 3.960.000 | 4.176.000 | 4.536.000 | 4.800.000 |
| 28 | 7 | 2.520.000 | 3.528.000 | 3.808.000 | 4.200.000 | 4.536.000 | 4.900.000 | 5.376.000 |

* **Đối với gói Chăm sóc em bé, người già, sản phụ và nuôi bệnh cộng thêm mỗi giờ làm việc 5.000 đồng.**
* **Giúp việc cho người nước ngoài cộng thêm mỗi giờ làm việc 10.000 đồng**.
* **Mức giá trên tính cho một người giúp việc**