**PHỤ LỤC KÝ HIỆU CÔNG**

*Loại công dùng để chấm công CBCNV*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên loại công** | **Ký hiệu** | **Điều kiện chấm công** |
| Công tác nước ngoài | CN | CBNV đi công tác tại các thị trường nước ngoài dưới 30 ngày |
| Công tác trong nước | CT | CBNV đi công tác trong nước |
| Đi làm theo chế độ con nhỏ | C |  |
| Con ốm | Cô | CBNV xin nghỉ vì lý do com ốm |
| Nghỉ dưỡng sức sau sinh, nghỉ dưỡng sức sau ốm | DS | Căn cứ Quy trình thanh toán chế độ ốm đau, thai sản để chấm loại công này |
| Đi học hưởng lương bảo hiểm | H | CBNV xin nghỉ đi học nâng cao trình độ, có tờ trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
| Nghỉ khám thai, nghỉ sảy thai, nghỉ tránh thai | KT | CBNV xin nghỉ làm đi khám thai, tránh thai hoặc CBNV phải nghỉ làm do bị sảy thai |
| Nghỉ lễ, nghỉ tết | L | CBNV được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước |
| Nghỉ bù lễ, nghỉ bù tết | NB | CBNV được nghỉ bù lễ, tết do ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc hoán đổi ngày làm việc |
| Nghỉ phép | P | CBNV xin nghỉ phép để giải quyết của bản thân và gia đình |
| Nghỉ việc riêng không hưởng lương | Ro | CBNV xin nghỉ không hưởng lương: CHỉ phê duyệt với những lý do chính đáng như thiên tai, hỏa hoạn. Bản thân, bố mẹ 2 bên, con bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh |
| Nghỉ việc riêng có hưởng lương | Rv | CBNV khi nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau: bản thân kết hôn, con kết hôn, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng chết. vợ chết, con chết. |
| Tai nạn | TN | CBNV bị tai nạn phải nằm điều trị tại bệnh viện, tại nhà… |
| Nghỉ thai sản | TS | CBNV được nghỉ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động. |
| Nghỉ vợ sinh | VS |  |
| Công thời gian | X | CBNV đi làm các ngày làm việc trong tuần. |
| Bản thân ốm, nghỉ ốm dài ngày | Ô | CBNV xin nghỉ do bản thân bị ốm |
| Nghỉ chờ hưu | Đc | CBNV có quyết định chờ nghỉ hưu. |
| Nghỉ dưỡng hàng năm, du lịch | DL | CBNV khi nghỉ theo chế độ nghỉ dưỡng hàng năm của Công ty. |
| Trực chỉ huy ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, ngày tết | CH | Chỉ huy cơ quan, đơn vị tham gia trực trong ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần. |
| Trực chỉ huy ngày | CHT | Chỉ huy cơ quan, đơn vị tham gia trực ngày thường. |
| Trực ban ngày nghỉ hàng tuần , ngày lễ, tết | TL | Trực ban đơn vị tham gia trực ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết. |
| Trực ban ngày thường | TT | Trực ban đơn vị tham tra trực ngày thường. |
| Trực đêm ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết | TĐL | Chỉ huy cơ quan, đơn vị tham gia trực đêm tại đơn vị trong các ngày nghỉ lễ. tết, nghỉ hàng tuần. |
| Trực đêm ngày thường | TĐT | Chỉ huy cơ quan, đơn vị tham gia trực đêm tại đơn vị trong các ngày làm việc trong tuần. |
| Công làm thêm ngày lễ, tết | GL | CBNV đi làm trong các ngày nghỉ lễ. tết. |
| Công làm thêm ngày nghỉ hàng tuần | GN | CBNV đi làm trong các ngày nghỉ cuối tuần. |
| Công làm thêm ngày thường | GT | CBNV đi làm thêm giờ các ngày làm việc trong tuần. |
| Công làm ca | C1,C2,… | CBNV đi làm ca phiên ra công giờ |