|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công ty** | **Địa điểm** | **Chuyên ngành**  **hoạt động** | **Nội dung làm việc** | **Yêu cầu tuyển dụng** | **Mức lương cơ bản** | **Chế độ đãi ngộ khác** |
| 1 | Sanshin Industry Co., Ltd. | Hamura, Tokyo | Cơ khí | Cơ khí chính xác, gia công - cắt gọt kim loại | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…)  Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên. |
| 2 | Công ty CP Matui Kogyo | Hidakashi, Saitama | Kim loại | Sản xuất, lắp ghép kệ, khung, giá | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật  (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 3 | Công ty CP Ome Toyo Jyuki | Ome, Tokyo | Xây dựng, kiến trúc | Kĩ sư xây dựng, kiến trúc. Thiết kế nội ngoại thất | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…)  Hỗ trợ chuyển nhà cho nhân viên. |
| 4 | Công ty TNHH Sanritsu Kasetsu | Akiruno, Tokyo | Xây dựng | Kĩ sư xây dựng. | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Có tăng lương, bảo hiểm xã hội, có chế độ đưa đón nhân viên, có lương làm thêm giờ, tăng lương khi có bằng - chứng chỉ, có các buổi dã ngoại của nhân viên,… |
| 5 | Công ty CP Kowa | Chiyoda, Tokyo | Điện, điện tử | Quản lý môi trường tòa nhà (dịch vụ an ninh, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, dọn vệ sinh,..) | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 6 | Tập đoàn Japan Material  - Hệ thống công ty Japan Material Engineering Service | Mie-ken | Điện, điện tử | Bảo trì, bảo dưỡng lắp đặt các thiết bị bán dẫn | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật.  (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…)  Có hỗ trợ khi chuyển nhà. |
| 7 | Công ty CP Kanto Shomei | Fussa, Tokyo | Cơ khí | Gia công kim loại cơ khí | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật. (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn  công ty,…) |
| 8 | Công ty CP Insight k.k. | Shinjuku, Tokyo | IT, Điện, điện tử | Sản xuất, lắp đặt, buôn bán các loại máy v à phụ kiện máy trắc địa, đo đạc | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 280,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật.  (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 9 | Công ty CP Nissyo Industrial | Hamura, Tokyo | Điện, điện tử | Lắp đặt nguồn điện dành cho việc lắp đặt sản xuất các thiết bị bán dẫn | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 210,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật.  (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…)  Có hỗ trợ khi chuyển nhà. Hỗ trợ tiền nhà 10000￥/thá  ng năm đầu tiên. |
| 10 | Công ty CP Prec | Ome, Tokyo | Cơ khí | Gia công cơ khí chính xác, cắt gọt kim loại, xử lý nhiệt | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn  công ty,…) |
| 11 | Công ty CP Attain | Chiyoda, Tokyo | IT | Thiết kế phần mềm học tiếng Nhật trực tuyến | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 12 | Công ty CP Arakou | Chichibu, Saitama | Cơ khí, xây dựng | Xây dựng, sản xuất thép, thiết kế kiến trú c | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 13 | Công ty CP Tsutsumi Seisakusho | Nishitama, Tokyo | Cơ khí ô tô | Thiết kế, sản xuất, buôn bán bộ giảm thanh, hệ thống thải khí, gia công bánh xe | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 220,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn  công ty,…) |
| 14 | Công ty CP Cross Power | Chiyoda, Tokyo | IT | Cung cấp dịch vụ máy tính, IT, giới thiệu nhân lực | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Công ty CP Hutech Norin | Hachioji, Tokyo | Dịch vụ công nghiệp | Sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 16 | Công ty CP Japan Bunseki Kogyo | Nishi-Tama, Tokyo | Cơ khí, Điện, Hóa học | Sản xuất, phân tích thiết bị hóa chất | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 17 | Công ty CP System Products | Kita-adachi, Saitama | Cơ khí | Sản xuất, lắp đặt hệ thống thiết bị máy m óc | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 18 | Công ty CP Token | Kita-adachi, Saitama | Cơ khí, hóa học | Sản xuất, xuất nhập khẩu hóa chất | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 210,000  ￥~260,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 19 | Công ty CP Sawai Kogyo | Fussa, Tokyo | Cơ khí | Sản xuất, lắp đặt hệ thống thiết bị máy m óc | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 210,500  ￥~230,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 20 | Công ty CP Outsourcing Technology | Chiyoda, Tokyo | Cơ khí, điện tử | Sản xuất máy móc | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 21 | Công ty CP Asia Kogyo | Arakawa-ku, Saitama | Xây dựng | Sản xuất sơn | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 22 | Công ty CP Inbet | Kodaira, Tokyo | IT | Kĩ sư lập trình | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 23 | Công ty CP Kinokuniya Vegetable Kitchen | Akishima, Tokyo | Gia công | Sản xuất, gia công, buôn bán thương mại rau củ quả toàn quốc | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 201,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 24 | Công ty CP Hikari Logi System | Shizuoka | Dịch vụ công nghiệp | Sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~230,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 25 | Flat Glass Manufacturers Association of Japan | Minato-ku, Tokyo | Cơ khí | Gia công sản xuất kính cường lực các loại | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 230,000  ￥~280,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 26 | Công ty CP Saitama Ecology | Saitama | Cơ khí | Sản xuất, gia công cơ khí nhiệt | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 220,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 27 | Công ty CP Thép Hirooka | Saitama | Cơ khí | Sản xuất máy móc cơ khí | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~250,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 28 | Công ty CP Takeno | Saitama | Cơ khí, In ấn | Gia công sản xuất các loại giấy, in ấn | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 220,000  ￥~255,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn công ty,…) |
| 29 | Công ty CP EHT | Saitama | Cơ khí, Điện | Cơ khí điện tử | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 200,000  ￥~260,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn  công ty,…) |
| 30 | Công ty CP Softem | Yokohama | IT | Phát triển, lập trình phần mềm | Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành | Lương tháng: 240,000  ￥~260,000￥ | Chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức người Nhật (Lương ngoài giờ, bảo hiểm, tăng lương, hoạt động toàn  công ty,…) |