# Contract da lavur

## Relaziun d‘engaschament

tranter

signur(a)

adressa

lieu d‘origin

naschì(ida) ils

e la plaiv catolica da

represchentada tras la suprastanza

sco cun in pensum da

## Entschatta

signur(a) entschaiva ils

il servetsch da la plaiv catolica da

## Temp d‘emprova

Il temp d’emprova da mais dura da fin

## Sectur da lavur

Signur(a) surpiglia ils pensums descrits en il carnet da duairs. Quel è part integrala dal contract da lavur.

## Persuna surordinada

La persuna surordinada è

## Substiziun

La substiziun surpiglia

## Lieu da lavur / «Home-Office»

En connex cun il lieu da lavur vegn reglà:

## Temp da lavur

Il temp da lavur emnil è (100% = 43 uras)

L’emploià(ada) ha en general d’exequir las lavurs entaifer il temp da lavur fixà en il contract. Sururas vegnan cumpensadas cun temp liber correspundent en cunvegnentscha cun la persuna surordinada. En cas necessaris vegn quai fixà tenor ils basegns d’omaduas partidas.

## Pajament

Il pajament sa drizza tenor la tabella da pajament dal chantun Grischun per la scola primara e la scolina.

La paja annuala è brutto fr.

Il pajament vegn surdà en ratas, sin la fin dal mais. La tredeschavla paja dal mais vegn pajada per fin da november.

Signur(a) vegn classifitgada al cumenzament da la plazza tenor l’Ordinaziun da pajament da la Baselgia catolica dal Grischun sco suonda:

Categoria Stgalim

L’auzament da paja annual, l’agiunta da charischia ed auzament da la paja reala stattan en la cumpetenza da la suprastanza da la plaiv.

## Expensas socialas

Vegnan pajadas tenor las tariffas dal chantun / da la citad / da la vischnanca.

## Expensas professiunalas, indemnisaziun da las spesas

Las pretensiuns per expensas èn regladas a moda seguenta:

1. Custs da viadi Fr. per km

 pauschala Fr.

1. Ulteriuras spesas

Per custs da viadi al lieu da lavur ed enavos na vegnan pajadas naginas spesas.

## Provediment professiunal

Signur(a) daventa obligatoricamain commember(ra)

da la cassa da pensiun

è segirà(ada) tenor il reglament vertent cunter consequenzas economicas causadas d’invaliditad, da vegliadetgna e da mortori. Las contribuziuns vegnan prestadas tenor il reglament.

## Assicuranza da malsauns e d’accidents

1. ’Assicuranza d’accidents

Signur(a) vegn segiradà(ada) encunter accidents tras la plaiv. La plaiv surpiglia la premia per l’assicuranza d’accidents. La premia per l’assicuranza d’accidents ordaifer la professiun va a cust da la persuna emploiada.

I valan las regulaziuns legalas tenor la LAA.

1. Diarias en cas da malsogna

La plaiv concluda per signur(a)

in‘assicuranza per l’indemnisaziun da diarias en cas da malsogna per

maximalmain fr. .

Segirà vegn durant dis 80% dal pajament segirà, suenter in temp da spetga da dis.

Las premias per l’assicuranza per l’indemnisaziun da diarias en cas da malsogna van per la mesadad a la plaiv e la mesadad a la persuna engaschada.

1. Pajament tar accident u malsogna

Il pajament dad 80% cuzza per dis/mais.

Pajaments d‘assicuranzas van a la plaiv, sche tala garantescha il pajament regular.

1. Cassas da malsauns

La plaiv na paja nagina contribuziun a la cassa da malsauns obligatorica.

## Maternitad

Las pretensiuns en cas da maternitad sa drizzan tenor la lescha da persunal dal chantun Grischun.

## Vacanzas

Per onn da chalender ha signur(a) il dretg da 4 emnas vacanzas pajadas. A partir dal 50avel onn da naschientscha munta il dretg a 5 emnas, a partir dal 60avel onn da naschientscha a 6 emnas.

Las vacanzas vegnan fixadas durant las vacanzas da scola tenor cunvegnentscha cun la persuna surordinada. Dumondas per vacanzas durant auters termins èn da drizzar a la persuna surordinada a temp.

## Perfecziunament

Il perfecziunament annual obligatoric munta a dus dis entirs u quatter mez dis. Il custs e las spesas per il perfecziunament obligatoric vegnan surpigliadas da la plaiv.

## Obligaziun dal secret professiunal/protecziun da datas

La persuna engaschada è obligada a discreziun envers fatgs professiunals ch’èn secrets per natira u tenor regulaziun explicita. Questa obligaziun resta era suenter la fin da la relaziun d‘engaschament.

La persuna engaschada resguarda medemamain ils principis da la protecziun da datas e la segirtad da datas.

## Finiziun da la relaziun d‘engaschament

Il contract po vegnir visà a scrit d’omaduas partidas per la fin da l’onn da scola. Il termin da disditga è la fin favrer. Resalvadas restan las ordinaziuns dal Dretg d’obligaziuns davart la visada immediata per motivs impurtants (Art. 337ff.)

## Disposiziuns spezialas

Signur(a) s’obligescha da respectar las directivas da la Conferenza episcopala svizra e da l’Uniun da superiurs d’urdens da la Svizra davart «Abus sexual en l’ambient ecclesiastic».

## Ulteriuras disposiziuns

Per tuts fatgs betg reglads en quest contract valan las directivas dal Dretg d’obligaziuns svizzer.

Il contract exista trais giadas. Mintgamai in exemplar per catechet(a), persuna surordinada e suprastanza da la plaiv.

Lieu, data

Catechet(a) Per la plaiv