|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1611001** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1709037** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1803029** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1808019** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1902023** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1908012** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2002099** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2003033** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2003047** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2003049** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2006023** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2006025** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2006027** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2007021** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2009010** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2103011** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2103019** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2103030** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2103038** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2103053** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2105003** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2105011** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2105021** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2106001** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107016** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107025** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107026** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107029** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107030** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107032** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107052** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107053** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2108009** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2108010** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2108020** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2108027** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110011** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110015** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110016** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110017** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110022** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2110023** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1504001** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1510001** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1602003** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1709038** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1709040** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1806002** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1908019** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1909003** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1909004** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H1909012** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2002079** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2002080** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2002088** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2002096** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2003015** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2003030** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2005002** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2009011** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2104014** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2105017** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107021** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** | **A** | **Mã nhân viên/ *Code:*** | **H2107049** |
| **Bộ phận/ *Group:*** | **BP** | **Ngày vào/ *Joining date:*** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** |  |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: |  |  |  |
| Ngày công ban đêm (130%): |  |  |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - |  |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* |  |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* |  |  |  |  |
| *Ngày lễ (300%)* |  |  |  |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* |  |  |  |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* |  |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** |  |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: .giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn |  |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**:** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** | **0** |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 0 | 0 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 0 | 0 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 0 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* | **0** |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Ngày lễ (300%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* | **0** |  | **0** |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* | **0** |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** | **0** |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: 0.giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn | 0 |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 0Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: | 3,368,743,000 | **Phép năm tồn 10/2021:** |  |
| Phụ cấp đời sống: | 148,250,000 | Phụ cấp thâm niên | 103,250,000 |
| Phụ cấp trách nhiệm: | 46,800,000 | Phụ cấp độc hại | 16,472,990 |
| Lương ngày: | 141,750,615 | Lương giờ: | 17,718,827 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 148.5 | 8276 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 36 | 5363 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 681.5 | 1,495,036,030 |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | | 748 |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | | 14,505 |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | | **3,828,931,686** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **24040.800000000003** |  | **4003** | 195,627,081 |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* |  |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* |  |  |  |  |
| *Ngày lễ (300%)* |  |  |  |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* |  |  |  |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* |  |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** | **1,120,890,229** | | **195,627,081** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  | **122** | 2,743,283 | 7,719,743 |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** | **10,463,025** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** |  |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần | 196,512,885 |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): | 368,146,064 |
| Thưởng hiệu suất công việc | 642,060,910 |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: | 35,623,913 |
| Hỗ trợ gửi trẻ | 2,640,000 |  | Thuế thu nhập cá nhân: | 19,690,942 |
| HT PCCC cơ sở | 2,352,000 |  | Đi muộn về sơm: 267.36000000000001.giờ | 7,822,920 |
| HT đội ATVS viên | 800,000 |  | Phải trừ khác: | 276,923 |
| Hỗ trợ công đoạn | 1200000 |  |  |  |
| Thu nhập khác: | 22,901,575 |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 37Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày | 223,486,022 |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  | **5,817,148,955** |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: | 3,368,743,000 | **Phép năm tồn 10/2021:** |  |
| Phụ cấp đời sống: | 148,250,000 | Phụ cấp thâm niên | 103,250,000 |
| Phụ cấp trách nhiệm: | 46,800,000 | Phụ cấp độc hại | 16,472,990 |
| Lương ngày: | 141,750,615 | Lương giờ: | 17,718,827 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: | 148.5 | 8276 |  |
| Ngày công ban đêm (130%): | 36 | 5363 |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - | 681.5 |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | | 748 |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | | 14,505 |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | | **3,828,931,686** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* | **24040.800000000003** |  | **4003** | 195,627,081 |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* |  |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* |  |  |  |  |
| *Ngày lễ (300%)* |  |  |  |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* |  |  |  |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* |  |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** | **1,120,890,229** | | **195,627,081** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  | **122** | 2,743,283 | 7,719,743 |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** | **10,463,025** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** |  |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần | 196,512,885 |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): | 368,146,064 |
| Thưởng hiệu suất công việc | 642,060,910 |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: | 35,623,913 |
| Hỗ trợ gửi trẻ | 2,640,000 |  | Thuế thu nhập cá nhân: | 19,690,942 |
| HT PCCC cơ sở | 2,352,000 |  | Đi muộn về sơm: 267.36000000000001.giờ | 7,822,920 |
| HT đội ATVS viên | 800,000 |  | Phải trừ khác: | 276,923 |
| Hỗ trợ công đoạn | 1200000 |  |  |  |
| Thu nhập khác: | 22,901,575 |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: 37Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**: 0** Ngày | 223,486,022 |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  | **5,817,148,955** |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** |  |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: |  |  |  |
| Ngày công ban đêm (130%): |  |  |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - |  |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* |  |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* |  |  |  |  |
| *Ngày lễ (300%)* |  |  |  |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* |  |  |  |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* |  |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** |  |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: .giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn |  |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**:** Ngày |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo-1630x1645.png | **BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2021**  ***PAYSLIP October 2021*** |
| Cảm ơn bạn sau một tháng miệt mài làm việc/ *Thank you for a hard-working month.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên NLĐ/ *Name*:** |  | **Mã nhân viên/ *Code:*** |  |
| **Bộ phận/ *Group:*** |  | **Ngày vào/ *Joining date:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lương cơ bản: |  | **Phép năm tồn 10/2021:** |  |
| Phụ cấp đời sống: |  | Phụ cấp thâm niên |  |
| Phụ cấp trách nhiệm: |  | Phụ cấp độc hại |  |
| Lương ngày: |  | Lương giờ: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian làm việc** | **Số ngày** | | **Tổng cộng** |
| **Thử việc** | **Chính thức** |
| Ngày công ban ngày: |  |  |  |
| Ngày công ban đêm (130%): |  |  |  |
| Nghỉ có hưởng lương (AL, NH, SL) | - |  |  |
| Nghỉ không lương (UL, IL, NL) | | |  |
| Tổng ngày công làm việc hưởng lương: | | |  |
| **I. Lương theo ngày công hưởng lương:** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy định %** | **Thời gian tăng ca** | | **Hỗ trợ thời gian làm việc** | |
| **Số giờ** | **Số tiền** | **Số giờ** | **Số tiền** |
| *Ngày thường (150%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường & ngày nghỉ (200%)* |  |  |  |  |
| *Đêm thường (210%) ( sau khi đã TC ngày)* |  |  | **-** | **-** |
| *Đêm nghỉ (270%)* |  |  |  |  |
| *Ngày lễ (300%)* |  |  |  |  |
| *Đêm ngày lễ (390%)* |  |  |  |  |
| *Đêm trước ngày lễ (260%\_Áp dụng 00:00~05:00) 130% đã tính vào lương ca đêm trước ngày lễ* |  |  | **-** | **-** |
| **II. Tổng tiền làm thêm và hỗ trợ làm việc** |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hỗ trợ ngày thành lập công ty** | **Ca ngày TV** | **Ca ngày CT** | **Ca đêm TV** | **Ca đêm CT** |  | **Nghỉ bù** | **Số ngày** | **Hỗ trợ phụ cấp** | **Hỗ trợ lương (30%)** |
| **Số ngày** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Tổng hỗ trợ** |  | | | |  | **IV. Tổng hỗ trợ nghỉ bù** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V. Thời gian lưu trú tại công ty** | **Số ngày** | **Số tiền hỗ trợ** | **Hỗ trợ tiền điện thoại** |
| **Nghỉ 70%** |  |  | **-** |
| **Hỗ trợ thời gian lưu trú ở công ty** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. Các khoản cộng khác** |  |  | **VII.Các khoản khấu trừ** |  |
| Thưởng chuyên cần |  |  | Bảo hiểm xã hội (10.5%): |  |
| Thưởng hiệu suất công việc |  |  | Truy thu BHYT (4.5%) |  |
| Truy lĩnh | - |  | Đoàn phí công đoàn: |  |
| Hỗ trợ gửi trẻ |  |  | Thuế thu nhập cá nhân: |  |
| HT PCCC cơ sở |  |  | Đi muộn về sơm: .giờ |  |
| HT đội ATVS viên |  |  | Phải trừ khác: |  |
| Hỗ trợ công đoạn |  |  |  |  |
| Thu nhập khác: |  |  | Truy thu phép năm | - |
| Truy lĩnh tiền bảo hiểm | - |  |  |  |
| **Hỗ trợ đêm** | |  |  |  |
| Thử việc: Ngày |  |  |  |  |
| Chính thức**:** Ngày | -223,486,022 |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIII.Tổng lương thực nhận: (VII) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII)** |  |  |  |