|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC FUYU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Địa chỉ: Lô M1, Lô F và Lô T1 Khu công nghiệp Quang Châu, Phường Vân Trung, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam iện thoại: 0204.366.2888 | *Bắc Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2025* |

**Biểu Đánh Giá Sức Khỏe Và Khả Năng Làm Việc Của Người Lao Động Quay Lại Làm Việc Sau Khi Bị Tai Nạn Lao Động**

**工傷後返崗員工健康與工作能力評估表**

1. **Thông tin người lao động員工資訊**

Họ và tên/ 姓名: Nguyễn Văn Dương

Mã số nhân viên/ 工號: V1061826

Vị trí công việc/ 工作崗位:

Chức vụ/ 資位: Nhân viên

Ngày tai nạn lao động/工傷日期: 11/11/2024

Ngày trở lại làm việc/返崗日期: 13/01/2025

Lý do tai nạn lao động: Tai nạn giao thông trên đường đi làm.

工傷原因: 下班途中發生交通事故

1. **Đánh giá sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động 評估員工健康和工作能力**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí đánh giá**  **評估標準** | **Mô tả / Đặc điểm**  **描述/特點** | **Đánh giá của bộ phận (Đạt / Không đạt)**  **部門評估（合格/不合格）** | **Ghi chú**  **備註** |
| **Tình trạng sức khỏe tổng quát**  **一般健康狀況** | Đánh giá tổng thể về tình trạng sức khỏe của người lao động sau tai nạn (khả năng hồi phục, sức khỏe ổn định)  工傷後員工健康狀況整體評估（恢復能力、健康穩定性） |  |  |
| **Khả năng thực hiện công việc**  **工作執行能力** | Khả năng thực hiện các công việc đặc thù của vị trí (di chuyển, nâng, vác, thao tác với máy móc, công cụ...)  執行崗位特殊工作能力（移動、起重、搬運、操縱機械、工具...） |  |  |
| **Khả năng làm việc trong môi trường đặc thù**  **在**特殊**環境下工作能力** | Đánh giá khả năng làm việc trong điều kiện môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, ánh sáng yếu, v.v.)  在工作環境下評估工作能力（溫度、濕度、噪音、低光源等） |  |  |
| **Khả năng tập trung và xử lý công việc**  **工作專注與處理能力** | Khả năng tập trung, xử lý công việc, đưa ra quyết định trong môi trường làm việc  在工作環境中專注、處理，出決定能力 |  |  |
| **Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm**  **溝通和團隊合作能力** | Đánh giá khả năng làm việc nhóm, giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên sau khi quay lại  評估返崗後團隊合作，跟同事與上級溝通能力 |  |  |
| **Khả năng làm việc lâu dài (cường độ công việc)**  **長期工作能力（工作強度）** | Đánh giá khả năng làm việc liên tục trong thời gian dài mà không gặp phải vấn đề sức khỏe  評估在長期連續工作能力而不遇到健康問題 |  |  |
| **Khả năng tuân thủ quy trình an toàn lao động**  **遵守勞動安全程序能力** | Kiểm tra khả năng tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động để tránh tai nạn tái diễn  檢查遵守勞動安全規定和程序能力，以避免再次發生事故 |  |  |

1. **Đánh giá vị trí công việc đang làm: 工作崗位評估：**

|  |
| --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vị trí công việc**  **工作崗位** | **Mô tả công việc**  **工作描述** | **Khả năng thực hiện (Đạt/Không đạt)**  **執行能力（合格/不合格）** | **Ghi chú/Đề xuất thay đổi**  **註釋/建議改換** | |  |  |  |  | |

1. **Kết luận: 結論：**

* **Khả năng quay lại làm việc: 返崗能力：**

Có thể quay lại làm việc bình thường.

可以正常返崗

Cần thay đổi vị trí công việc (điều chỉnh công việc phù hợp với sức khỏe).

需要改換崗位（調整工作符合健康狀況）

Không thể quay lại làm việc (tạm thời hoặc vĩnh viễn).

無法返崗（暫時或永遠）。

* **Khuyến nghị từ bộ phận: 部門的建議**

Điều chỉnh vị trí làm việc.

調整工作崗位。

Cung cấp các hỗ trợ bổ sung (thời gian nghỉ ngơi, giảm tải công việc, v.v.).

提供額外的協助（休息時間、減少工作等）

Theo dõi sức khỏe định kỳ.

定期監測健康狀況

Khuyến nghị khác:

其他建議

1. **Thông tin người đánh giá: 評估員資訊**

* Tên người đánh giá: 評估員姓名：
* Chức vụ: 資位：
* Ngày đánh giá: 評估日期：
* Chữ ký: 簽名：