|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **잔업계획 및 결과보고서 BẢNG KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TĂNG CA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **부서 Bộ phận** | | | **SIZING** | | | | | 작성일: Ngày soạn thảo | |  | | | | |
| **적용기간 Thời gian áp dụng** | | | **21.10.2018** | | | | | 작업내용 Nội dung làm việc | |  | | | | |
| **구분 Phân loại** | | | **계획 KẾ HOẠCH TĂNG CA** | | | | | **결과 KẾT QUẢ TĂNG CA** | | | | | | |
| **작업반 Ca/thời gian làm việc** | | | **06:00-17:00** | | **18:00-06:00** | | |  | |  | | | | |
| 1 | **CHANSA 84/1** | | HỒ THỊ THANH PHƯƠNG | | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | | | **CHẠY SECTIONAL BNG- CHINA 06:00-17:00** | | | | | | |
| 2 | TRỊNH THỊ KIM LY | | TRƯƠNG HỒNG LÀNH | | |
| 3 | LÊ HỒNG ÁI | | TRẦN MINH TUẤN | | |
| 4 | NGUYỄN THỊ HẠNH | | NGUYỄN VĂN TÍN | | |
| 5 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | | ĐẶNG THANH PHONG | | | **CHẠY MÁY HỒ 18:00-06:00** | | | | | | |
| 6 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | | NGUYỄN HẢI THẠNH | | |
| 7 | NGUYỄN HOÀNG LONG | | PHAN THANH PHÚC | | |
| 8 | **PHỤ WINDER, SẮP XẾP SỢI** | | TRẦN THIỆN TOÀN | |  | | |  | | | | | | |
| 9 | DANH HÙNG BẠO | |  | | |
| 10 | TRỊNH QUỐC THOẠI | |  | | |
| 11 | VÕ MINH GIANG | |  | | |
| 12 | **CHẠY MÁY HỒ** | | LÊ TRƯỜNG GIANG | |  | | |
| 13 | LÊ VĂN TƯƠI | |  | | |
| 업무 특성에 따라, 업무를 달성하기 위해 필요할 때 근로자와 회사가 위와 같은 내용을 협의하고 동의한다. 현행 베트남 법에 따라서 근로자와사용자의 책임 및 권리를 적용한다. | | | | | | | | | | | | | | |
| Người lao động và đại diện bên sử dụng lao động thỏa thuận và nhất trí với nhau về thời gian tăng ca mang tính tự nguyện theo tính chất và nhu cầu công việc.Mọi trách nhiệm và quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động đều thực hiện theo đúng luật Việt Nam hiện hành. | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무 협조 Liên hệ  công việc | | 관리차장 QLĐH | 결재 Duyệt | 리더 Leader | 동장 Trưởng BP | | 공장장 GĐSX | | 법인장 Tổng GĐ | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | |