**生命都應該被平等對待 捍衛人權 打擊人口販運**

**Sinh mệnh cần được đối xử bình đẳng, bảo vệ nhân quyền, đã kích nạn buôn bán người**

當你發現你自己或週遭朋友有以下情形，請撥打人口販運通報專線：

**110 / 02-23883095 / 1955**

Hãy gọi đường dây nóng dước đây, nếu bạn hoặc bạn bè xung quanh gặp tình trạng buôn bán người:

Số **110 / 02-23883095 / 1955**

**1.未滿18歲之人，經他人媒介從事性交易者。**

**Những người dưới 18 tuổi, thông qua người giới thiệu làm việc buôn bán tình dục.**

**2.遭他人勞力剝削的工作、摘除器官者。**

**Trong công việc bạn gặp phải bị bốc lột sức lao động, hoặc bị cắt bỏ một bộ phận cơ quan trong cơ thể.**

**3.身體有遭受暴力或被虐待之跡象者。**

**Trên thân thể bạn có dấu hiệu bị bạo lực hoặc bị ngược đãi.**

**4.居留證或護照被扣留者。**

**Thẻ cư trú hoặc hộ chiếu bị thu giữ.**

**5.被限制自由，無法任意離開或出入均有他人陪同者、無法任意與他人通訊者。**

**Bị hạn chế tự do đi lại, không thể tùy ý ra vào hoặc ra vào có người đi kèm theo, và không thể tùy ý liên lạc với những người khác.**

**6.接受司法警察人員詢問之證詞顯係被人教導者。**

**Khi tiếp nhận Sở Tư Pháp, Sở Cảnh Sát xét hỏi, những lời khai này có do người khác dạy không.**

**7.薪資或性交易所得遭到不當剋扣者。**

**Trong phần thu nhập từ lương hoặc trao đổi tình dục gặp phải khấu trừ không đúng.**

**8.其他有可能遭受人口販運之跡象者。**

**Các tình trạng khác có khả năng có dấu hiệu gặp phải việc buôn bán người.**