**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG**

**LĨNH VỰC VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

**I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TƯ VẤN**

**1. Định mức lao động tư vấn việc làm cho người lao động**

Bảng 1.Định mức lao động tư vấn việc làm cho người lao động

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân** | **Định mức  (phút/ca)** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Tcn – Định mức lao động công nghệ | 3,2 | 30 |
| 2 | Tpv - Định mức lao động phục vụ | 2,9 | 10 |
| 3 | Tql - Định mức lao động quản lý | 4,1 | 5 |
| 4 | Tm - Định mức lao động  **Tm = Tcn + Tpv + Tql** |  | **45** |

**2. Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung tư vấn**

Bảng 2. Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung tư vấn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung tư vấn**  **Đối tượng** | **Việc làm** | **Chính sách lao động việc làm** | **Học Nghề** |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| 1 | Người lao động | 1 | 0,9 | 0,8 |
| 2 | Người khuyết tật | 1,5 | 1,35 | 1,2 |
| 3 | Người dân tộc thiểu số | 1,3 | 1,17 | 1,04 |
| 4 | Người sử dụng lao động | 2 | 1,8 | 1,6 |

**II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT GIỚI THIỆU VIỆC LÀM**

**1. Định mức lao động giới thiệu việc làm**

Bảng 3. Định mức lao động giới thiệu việc làm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân** | **Định mức  (phút/ca)** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Tcn – Định mức lao động công nghệ | 3,2 | 80 |
| 2 | Tpv - Định mức lao động phục vụ | 2,9 | 20 |
| 3 | Tql - Định mức lao động quản lý | 4,1 | 10 |
| 4 | Tm - Định mức lao động  **Tm = Tcn + Tpv + Tql** |  | **110** |

**2. Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung giới thiệu việc làm**

Bảng 4. Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung giới thiệu việc làm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung tư vấn**  **Đối tượng** | **Việc làm trong nước** | **Giới thiệu lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Người lao động | 1 | 1,8 |
| 2 | Người khuyết tật | 1,5 | - |
| 3 | Người dân tộc thiểu số | 1,6 | 2,9 |

**III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CUNG ỨNG LAO ĐỘNG**

**1. Định mức lao động cung ứng lao động**

Bảng 5. Định mức lao động cung ứng lao động

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân** | **Định mức  (phút/ca)** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Tcn – Định mức lao động công nghệ | 3,2 | 104 |
| 2 | Tpv - Định mức lao động phục vụ | 2,9 | 27 |
| 3 | Tql - Định mức lao động quản lý | 4,1 | 14 |
| 4 | Tm - Định mức lao động  **Tm = Tcn + Tpv + Tql** |  | **145** |

**2. Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung cung ứng lao động**

Bảng 6: Hệ số định mức theo đối tượng và nội dung cung ứng lao động

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **Đối tượng** | **Cung ứng lao động trong nước** | **Cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hộ động** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Người lao động | 1 | 1,7 |
| 2 | Người khuyết tật | 1,5 | - |
| 3 | Người dân tộc thiểu số | 1,6 | 2,7 |

**IV. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI TÌM VIỆC, THU THẬP THÔNG TIN VIỆC LÀM TRỐNG**

**1. Định mức lao động thu thập thông tin người tìm việc**

Bảng 7. Định mức lao động thu nhập thông tin người tìm việc

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Hệ số lương,  phụ cấp chức vụ bình quân** | **Định mức  (phút/ người tìm việc)** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Tcn – Định mức lao động công nghệ | 3,2 | 15 |
| 2 | Tpv - Định mức lao động phục vụ | 2,9 | 7 |
| 3 | Tql - Định mức lao động quản lý | 4,1 | 3 |
| 4 | Tm - Định mức lao động  **Tm = Tcn + Tpv + Tql** |  | **25** |

**2. Định mức lao động thu thập thông tin việc làm trống**

Bảng 8. Định mức lao động thu thập thông tin việc làm trống

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân** | **Định mức  (phút/ việc làm trống)** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Tcn - Định mức lao động công nghệ | 3,2 | 18 |
| 2 | Tpv - Định mức lao động phục vụ | 2,9 | 10 |
| 3 | Tql - Định mức lao động quản lý | 4,1 | 2 |
| 4 | Tm - Định mức lao động **Tm = Tcn + Tpv + Tql** |  | **30** |

**3. Hệ số định mức theo đống tượng, hình thức thu nhập thông tin**

Bảng 9. Hệ số định mức theo đống tượng, hình thức thu nhập thông tin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **Đối tượng** | **Việc làm trống** | **Người tìm việc** |
| *A* | *B* | *C* | *D* |
| 1 | Trực tiếp tại Trung tâm | 1 | 1 |
| 2 | Qua website, trang mạng xã hội của Trung tâm | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Tại các phiên giao dịch việc làm (tổ chức ngoài Trung tâm) | 1,2 | 1,1 |
| 4 | Tại doanh nghiệp | 2,5 | - |
| 5 | Tại hộ gia đình | - | 1,8 |

**V. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ, VẬT TƯ**

*(Đơn vị tính: 1.000 ca tư vấn/cung ứng lao động/việc làm trống/người tìm việc)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thiết bị và vật tư** | **Đơn vị tính** | **Thời gian**  **sử dụng (tháng)** | **ĐỊNH MỨC** | | | | | |
| **Tư vấn** | **Giới thiệu việc làm** | **Cung ứng lao động** | | **Thu thập thông tin người tìm việc, thu thập thông tin việc làm trống** | |
| **I** | **Thiết bị** | | | | | | | | |
| 1 | Máy tính 0,5 kW | Chiếc | 60 | 0,12 | 0,285 | | 0,6 | | 0,075 |
| 2 | Máy photocopy 1,5 kW | Chiếc | 96 | 0,0045 | 0,0045 | | 0,045 | | 0,006 |
| 3 | Máy scan 0,4 kW | Chiếc | 60 | 0,0075 | 0,006 | | 0,06 | | 0,0075 |
| 4 | Máy in lazer A4 0,4 kW | Chiếc | 60 | 0,027 | 0,06 | | 0,6 | | 0,0255 |
| 5 | Máy chủ 0,65 kW | Chiếc | 60 | - | - | | - | | 0,018 |
| 6 | Máy tra cứu thông tin 0,4kW | Chiếc | 60 | 0,036 | 0,06 | | - | | 0,018 |
| 7 | Phầm mềm DVVL | Phần mềm | 36 | 0,015 | 0,045 | | 0,195 | | 0,015 |
| 8 | Phần mềm tra cứu thông tin | Phần mềm | 36 | 0,015 | 0,045 | | 0,195 | | 0,015 |
| 9 | Điều hòa nhiệt độ 5 kW | Chiếc | 96 | 0,0225 | 0,0345 | | 0,375 | | 0,015 |
| 10 | Cabin | Chiếc | 60 | 0,0795 | 0,18 | | 0,6 | | - |
| 11 | Amly 0,3 ; loa 0,15kW |  | 60 | 0,009 | - | | - | | - |
| 12 | Máy hút ẩm 2 kW | Chiếc | 60 | 0,018 | 0,03 | | 0,6 | | 0,018 |
| 13 | Bảng điện tử 6 kW | Chiếc | 60 | 0,018 | - | | - | | - |
| 14 | Máy chiếu, màn chiếu 0,25 kW | Bộ | 60 | 0,018 | - | | - | | - |
| 15 | Quạt trần 0,08 kW | Chiếc | 60 | 0,018 | 0,03 | | - | | 0,009 |
| 16 | Đèn neon 0,04 kW | Chiếc | 12 | 0,27 | 0,45 | | - | | 0,18 |
| 17 | Quạt treo tường 0,075 kW | Chiếc | 60 | 0,045 | 0,06 | | 0,6 | | 0,0345 |
| 18 | Cây nước nóng lạnh 0,6 kW | Chiếc | 60 | 0,018 | - | | - | | 0,009 |
| 19 | Headphone | Chiếc | 24 | 0,27 | - | | - | | 0,087 |
| 20 | Webcam | Chiếc | 24 | 0,135 | - | | - | | 0,0435 |
| 21 | Máy phát điện | Chiếc | 60 | - | - | | - | | 0,009 |
| 22 | Ghế nhân viên | Cái | 60 | 0,1065 | 0,27 | | 0,6 | | 0,075 |
| 23 | Ghế khách hàng | Cái | 60 | 0,2295 | 0,5295 | | 1,176 | | 0,15 |
| 24 | Bàn làm việc | Cái | 60 | 0,12 | 0,27 | | 0,6 | | 0,075 |
| 25 | Bàn máy tính | Cái | 60 | 0,12 | 0,27 | | 0,6 | | 0,075 |
| 26 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 96 | 0,09 | 0,225 | | 1,11 | | 0,0225 |
| **II** | **Trang phục** | | | | | | | | |
| 1 | Trang phục | Bộ | 18 | 0,3825 | 0,9 | | 1,965 | | 0,24 |
| 2 | Thẻ cán bộ | cái | 12 | 0,6 | 1,5 | | 3 | | 0,3465 |
| **III** | **Vật tư** | | | | | | | | |
| 1 | Giấy in A4 | Gram | 0 | 5,16 | 6,6 | | 11,7 | | 6,3 |
| 2 | Mực in | Hộp | 0 | 1,35 | 1,8 | | 3 | | 1,65 |
| 3 | Bút bi | Cái | 0 | 44,13 | 73,5 | | 147 | | 34,5 |
| 4 | Nước uống | Lít | 0 | 150 | 367,5 | | 877,5 | | 112,5 |

**Ghi chú:**

\* Định mức kinh tế - kỹ thuật phần định mức thiết bị vật tư: áp dụng định mức bằng 1,5 lần so với định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Quyết định 1051/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

\* Các Định mức kinh tế - kỹ thuật còn lại áp dụng theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Quyết định 1051/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.