**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN**

**Tuyển tháng 3/2018** *Ngày 02 Tháng 02 Năm 2018 (Số 03)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | KAMIYA PLASTIC | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | AICHIKEN | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 05 Năm | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nam | | | TUỔI | | Từ 22 đến 35 | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | |
| CHIỀU CAO | 165cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | 50kg trở lên | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | THỂ LỰC | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | Không | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | Đại học | |
| 🞎 | 🞎 | | 🞎 | | 🗹 | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 01 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | 03 | |
| KINH NGHIỆM | CÓ KINH NGHIỆM LÀM VỀ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 180.000 YÊN/ THÁNG | | | | | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình kỹ thuật viên | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi thể lực: không | |
| NGÀY THI TUYỂN | 02/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 26/02/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | 07/2018 |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ngoãn ngoãn, chăm chỉ. Ưu tiên nguồn đã có kinh nghiệm làm việc về cơ khí, điện tử, trình độ tiếng Nhật cơ bản. | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 01/2018** *Ngày 15 Tháng 01 Năm 2018 (Số 04)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | TOYOTA | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | MIE | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | LÀM ĐỆM GHẾ Ô TÔ, DẬP THANH TRỤC GHẾ Ô TÔ | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 Năm | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nam | | | TUỔI | | Từ 19 đến 26 | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | |
| CHIỀU CAO | 167cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | 50kg trở lên | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | THỂ LỰC | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | Không | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | Đại học | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | 🗹 | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH |  | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 12 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | 36 | |
| KINH NGHIỆM | LÀM ĐỆM GHẾ Ô TÔ, DẬP THANH TRỤC GHẾ Ô TÔ | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 152.067 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | 60.000 yên (Bao gồm chi phí ăn) | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 107.875 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi thể lực: thông báo sau | |
| NGÀY THI TUYỂN | 06/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 23/02/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | 10/2018 |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt. ngoãn ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. 50% nguồn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 03/2018** *Ngày 24 Tháng 01 Năm 2018 (Số 06)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | FOREST | | | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | SHIZUOKA | | | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | SƠN GỖ NỘI THẤT (công ty chuyên sản xuất OFURO, nhà bếp -> sơn những sản phẩm đó) | | | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 Năm | | | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nam | | | TUỔI | | | Từ 20 đến 28 | | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | | | |
| CHIỀU CAO | 167cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | | 50kg trở lên | | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 1.0 | | | THỂ LỰC | | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | | Không | | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | | Đại học | | |
| 🞏 | 🗹 | | 🗹 | | | 🗹 | | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | Trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên | | | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 04 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | | 12 | | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm về sơn gỗ nội thất. | | | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 133.962 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | | 60.000 yên (Đã bao gồm chi phí ăn) | | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 83.365 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Thi tuyển trực tiếp | | Thi tính toán: Có | | | Thi thể lực: TB sau | | | |
| NGÀY THI TUYỂN | 13/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 05/03/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | | T10/2018 (3 TTS), T12/2018( 1 TTS) | |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt. ngoãn ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. Không hút thuốc | | | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 03/2018** *Ngày 24 Tháng 01 Năm 2018 (Số 07)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | DERIFURESSHU | | | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | SAITAMA | | | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | Chế biến thực phẩm (làm giò, xúc xích) | | | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 năm | | | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nữ | | | TUỔI | | | Từ 19 đến 26 | | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | | | |
| CHIỀU CAO | 156cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | | 45kg trở lên | | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 08/10 | | | THỂ LỰC | | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | | Không | | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | | Đại học | | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | | 🗹 | | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | 50% tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (Ưu tiên chuyên ngành thực phẩm) | | | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 10 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | | 30 | | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm thực phẩm | | | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 135.000 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | | 30.000 yên (Chưa bao gồm chi phí ăn) | | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 85.000 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi tay nghề: thông báo sau | | | |
| NGÀY THI TUYỂN | 15/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 02/03/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | | T10/2018 | |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ngoãn ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. | | | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 03/2018** *Ngày 01 Tháng 02 Năm 2018 (Số 01)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | TOKAI RIKI | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | AICHI | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | NHỰA | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 năm | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nam, Nữ | | | TUỔI | | Từ 19 đến 27 | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | |
| CHIỀU CAO | Nam: 167cm trở lên  Nữ : 155cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | Nam: 50kg trở lên  Nữ : 45kg trở lên | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | THỂ LỰC | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | Không | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | Đại học | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | 🗹 | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | 50% tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | Nam: 04  Nữ : 09 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | Nam: 12  Nữ : 27 | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm về các sản phẩm nhựa | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 148.256 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | 60.000 yên (Bao gồm chi phí ăn) | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 90.684 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi thể lực: TB sau | |
| NGÀY THI TUYỂN | 15/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 06/03/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | 12/2018 |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH**

**Tuyển tháng 3/2018** *Ngày 02 Tháng 02 Năm 2018 (Số 02)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | | TOKAI RIKI | | | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | | AICHI | | | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | | PHIÊN DỊCH | | | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | | 05 Năm | | | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | | NAM, NỮ | | | TUỔI | | Từ 22 đến 32 | | | |
| HÔN NHÂN | | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | | | |
| CHIỀU CAO | | Nam: 165cm trở lên  Nữ : 150cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | Nam: 50kg trở lên  Nữ : 45kg trở lên | | | |
| TAY THUẬN | | Phải | | THỊ LỰC | 10/10 | | THỂ LỰC | | Tốt | |
| HÚT THUỐC | | Không | | | UỐNG RƯỢU | | Không | | | |
| TRÌNH ĐỘ | | Cấp 3 | | Trung cấp | Cao đẳng | | Đại học | | | |
| 🞎 | | 🞎 | 🞎 | | 🗹 | | | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | | TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT N2 | | | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | | 03 (nam, nữ) | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | 08 | | | |
| KINH NGHIỆM | | Đã từng làm phiên dịch | | | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | | 180.000 YÊN/ THÁNG | | | | | | | | |
| BẢO HIỂM | | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình kỹ thuật viên | | | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | | | Thi thể lực: không | | |
| NGÀY THI TUYỂN | 15/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | | 09/03/2018 | | DỰ KIẾN XC | | 08/2018 |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. Khả năng giao tiếp tiếng Nhật tốt. Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp trường tiếng Nhật. | | | | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 02/2018** *Ngày 20 Tháng 12 Năm 2017 (Số 11)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | ĐANG XÁC NHẬN | | | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | AICHI | | | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | KIỂM TRA SẢN PHẨM NHỰA Ô TÔ | | | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 NĂM | | | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nữ | | | TUỔI | | | Từ 19 đến 27 | | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | | | |
| CHIỀU CAO | 155cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | | 45 kg trở lên | | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | | THỂ LỰC | | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | | Không | | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | | Đại học | | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | | 🗹 | | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | 30% tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học | | | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 6 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | | 20->30 | | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm về nhựa ô tô | | | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 135.000 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | | 60.000 yên (Bao gồm chi phí ăn) | | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 85.000 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi tay nghề: TB sau | | | |
| NGÀY THI TUYỂN | 17/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 25/01/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | | T10/2018 | |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ngoãn ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. | | | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 03/2018** *Ngày 20 Tháng 12 Năm 2017 (Số 11)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | TAKAGI | | | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | Shizuoka | | | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | Sx linh kiện NHỰA Ô TÔ | | | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 NĂM | | | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nữ | | | TUỔI | | | Từ 19 đến 27 | | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | | | |
| CHIỀU CAO | 155cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | | 45 kg trở lên | | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | | THỂ LỰC | | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | | Không | | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | | Đại học | | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | | 🗹 | | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH | 30% tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học | | | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | 6 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | | 18 | | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm về nhựa ô tô | | | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 131.904 Yên/ tháng (chưa tính tăng ca) | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | | 60.000 yên (Bao gồm chi phí ăn) | | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB |  | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi tay nghề: TB sau | | | |
| NGÀY THI TUYỂN | 18/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 06/03/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | | T11/2018 | |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN**

**Tuyển tháng 03/2018** *Ngày 05 Tháng 02 Năm 2018 (Số 04)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XÍ NGHIỆP TIẾP NHẬN | MATSUO SEISAKUSHO | | | | | | |
| NƠI LÀM VIỆC | AICHI | | | | | | |
| NGÀNH NGHỀ | THAO TÁC MÁY, KIỂM TRA HÀNG LINH KIỆN SẢN PHẨM CƠ KHÍ | | | | | | |
| THỜI HẠN HỢP ĐỒNG | 03 Năm | | | | | | |
| **ĐIỀU KIỆN TUYỂN** | | | | | | | |
| GIỚI TÍNH | Nam, Nữ | | | TUỔI | | Từ 19 đến 28 | |
| HÔN NHÂN | Kết hôn: 🗹 | | | Chưa kết hôn:  🗹 | | | |
| CHIỀU CAO | Nam: 165cm trở lên  Nữ : 155cm trở lên | | | CÂN NẶNG | | Nam: 50kg trở lên  Nữ : 45kg trở lên | |
| TAY THUẬN | Phải | THỊ LỰC | | 10/10 | | THỂ LỰC | Tốt |
| HÚT THUỐC | Không | | | UỐNG RƯỢU | | Không | |
| TRÌNH ĐỘ | Cấp 3 | Trung cấp | | Cao đẳng | | Đại học | |
| 🗹 | 🗹 | | 🗹 | | 🗹 | |
| TỐT NGHIỆP NGÀNH |  | | | | | | |
| SỐ LƯỢNG TUYỂN | Nam: 03  Nữ : 12 | | | SỐ LƯỢNG NGUỒN | | Nam: 10  Nữ : 35 | |
| KINH NGHIỆM | Có kinh nghiệm làm về các sản phẩm cơ khí | | | | | | |
| **QUYỀN LỢI** | | | | | | | |
| LƯƠNG CƠ BẢN | 130.000 yên/tháng | | | TRỢCẤP THÁNG ĐẦU | | 60.000 yên (bao gồm chi phí ăn) | |
| LƯƠNG SAU KHI KHẨU TRỪ THEO LUẬT NB | 85.000 yên/ tháng | | |
| BẢO HIỂM | Theo quy định pháp luật Nhật Bản về chương trình thực tập sinh | | | | | | |
| **THI TUYỂN** | | | | | | | |
| HÌNH THỨC | Phỏng vấn trực tiếp | | Thi tính toán: làm bài test | | | Thi thể lực: thông báo sau | |
| NGÀY THI TUYỂN | 20/03/2018 | | NGÀY GỬI HỒ SƠ | | 09/03/2018 | DỰ KIẾN XUẤT CẢNH | 10/2018 |
| **YÊU CẦU KHÁC** | | | | | | | |
| Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Khả năng học tiếng Nhật tốt. | | | | | | | |