# PHỤ LỤC SỐ 05

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**

**MÔN TIẾNG NHẬT CƠ BẢN**

# *(Kèm theo Thông tư số:……/2023/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)*

**- Tên môn học:** Tiếng Nhật cơ bản

**- Trình độ đào tạo:** Dưới 3 tháng

**- Thời gian đào tạo:** 285 giờ (Lý thuyết 86 giờ; thực hành 186 giờ; kiểm tra 13 giờ)

**- Đối tượng tuyển sinh:** Lao động trong độ tuổi theo quy định, có đủ sức khỏe.

**- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:** Chứng chỉ đào tạo

- Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

# I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S**  **TT** | **Định mức lao động** | **Định mức (giờ)** |
| **I** | **Định mức lao động trực tiếp** | **30,42** |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết (86 giờ):  - Trình độ chuyên môn: Có bằng Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Nhật trở lên hoặc có bằng Cao đẳng ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Nhật trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.  - Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy.  - Có thêm 01 trợ giảng. | 4,92 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành (199 giờ):  - Trình độ chuyên môn: Có bằng Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Nhật trở lên hoặc có bằng Cao đẳng ngoại ngữ ngành Ngôn ngữ Nhật trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.  - Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy.  - Có thêm 01 trợ giảng. | 22,12 |
| **II** | **Định mức lao động gián tiếp**  Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên người có ngành nghề đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. | 3,38 |

# II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) | Định mức sử dụng điện năng (KW/giờ) |
| A | THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT (86 giờ) | |  |  |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm | 2,46 | 0,81 |
| 2 | Máy vi tính để bàn cho giáo viên | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được các phần mềm đào tạo ngoại ngữ | 2,46 | 0,49 |
| 3 | Bút trình chiếu Slide | Loại thông dụng trên thị trường | 4,92 |  |
| 4 | Máy trợ giảng | Loại thông dụng trên thị trường | 4,92 |  |
| 5 | Bảng từ viết phấn | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 |  |
| 6 | Loa hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 | 0,05 |
| 7 | Âm công suất | Loại thông dụng trên thị trường. | 2,46 | 0,3 |
| 8 | Micro không dây cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 | 0,01 |
| 9 | Micro cổ ngỗng để bàn cho giáo viên | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 | 0,01 |
| 10 | Bàn, ghế học viên | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dạy ngoại ngữ | 86 |  |
| 11 | Bàn, ghế giáo viên | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dạy ngoại ngữ | 2,46 |  |
| 12 | Điều hòa 2 chiều | 12000 BTU | 4,92 | 17,32 |
| 13 | Tủ đựng dụng cụ học tập, tài liệu cho học viên. | Loại thông dụng trên thị trường | 4,92 |  |
| 14 | Tủ đựng dụng cụ học tập, tài liệu cho giáo viên. | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 |  |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ y tế | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế | 2,46 |  |
| 16 | Đồng hồ treo tường | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 |  |
| 17 | Bản đồ Thế giới | Loại thông dụng trên thị trường | 2,46 |  |
| 18 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy | 2,46 |  |
| B | THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH (199 giờ) | |  |  |
| I | Hệ thống máy tính cho giáo viên và học sinh | |  |  |
| 1 | Máy vi tính để bản cho giáo viên | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được các phần mềm đào tạo. | 11,06 | 2,21 |
| 2 | Máy vi tính để bàn cho học viên | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được các phần mềm đào tạo. | 199 | 39,8 |
| II | Hệ thống thiết bị phòng LAB | |  |  |
| 1 | Phần mềm giảng dạy dành cho giáo viên | Loại thông dụng trên thị trường, giao diện Việt hóa, đơn giản, dễ sử dụng và đầy đủ 4 tính năng rèn luyện: nghe, nói, đọc, viết | 11,06 |  |
| 2 | Phần mềm học tập dành cho học viên | Loại thông dụng trên thị trường | 199 |  |
| 3 | Tai nghe có khung choàng đầu | Loại thông dụng trên thị trường | 199 |  |
| III | Phụ Kiện mạng LAN máy tính | |  |  |
| 1 | Cáp mạng | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 2 | Cổng giao tiếp | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 3 | Đầu nối tín hiệu cho hệ thống phòng học ngoại ngữ | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| IV | Hệ Thống bảng tương tác thông minh | |  |  |
| 1 | Bảng tương tác thông minh màn hình LED | Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được các phần mềm đào tạo. | 11,06 | 8,07 |
| V | Hệ Thống âm thanh bổ trợ giảng bài cho giáo viên | |  |  |
| 1 | Loa hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 | 0,22 |
| 2 | Âm ly công suất | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 | 1,33 |
| 3 | Micro không dây cầm tay | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 | 0,01 |
| 4 | Micro cổ ngỗng để bàn cho giáo viên | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 | 0,01 |
| 5 | Bộ chống phản hồi âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 6 | Cáp tín hiệu micro | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 7 | Cáp tín hiệu loa | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 8 | Giắc canon cái | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 9 | Giắc canon đực | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 10 | Ống bảo vệ dây dẫn | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 11 | Tủ trung tâm điều khiển thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| VI | Thiết bị, đồ dùng khác | |  |  |
| 1 | Bàn, ghế học viên | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dạy ngoại ngữ | 199 |  |
| 2 | Bàn, ghế giáo viên | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dạy ngoại ngữ | 11,06 |  |
| 3 | Điều hòa 2 chiều | 12000 BTU | 22,12 | 77,77 |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ học tập, tài liệu cho học viên | Loại thông dụng trên thị trường |  |  |
| 5 | Tủ đựng dụng cụ học tập, tài liệu cho giáo viên | Loại thông dụng trên thị trường | 22,12 |  |
| 6 | Máy in laser | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 7 | Bảng từ viết phấn | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 8 | Đồng hồ treo tường | Loại thông dụng trên thị trường. | 11,06 |  |
| 9 | Bản đồ Thế giới | Loại thông dụng trên thị trường | 11,06 |  |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ y tế | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị y tế | 11,06 |  |
| 11 | Thiết bị phòng cháy chữa cháy | Loại thông dụng trên thị trường. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy | 11,06 |  |

# III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **TT** | **Tên vật tư** | **Đơn vị tính** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Tiêu hao** |
| **I** | **Vật tư cho Giáo viên** |  |  |  |
| 1 | Bộ đĩa DVD học tiếng Nhật cơ bản | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 2 | Bút viết | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,28 |
| 3 | Bút viết bảng | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 5,6 |
| 4 | Giáo trình tiếng Nhật cơ bản | Quyển | Tiếng Nhật | 0,03 |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn, bài tập | Quyển | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 6 | Thẻ +giây đeo thẻ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| 7 | Pin các loại | Đôi | Loại thông dụng trên thị trường | 0,15 |
| 8 | Kéo | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 9 | Mực in | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 10 | Giấy A4 | Gram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 11 | Giấy màu | Gram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,06 |
| 12 | Cờ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 0,03 |
| **II** | **Vật tư cho học viên** |  |  |  |
| 1 | Bộ đĩa DVD học tiếng Nhật cơ bản | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |
| 2 | Vở viết | Quyển | Loại thông dụng trên thị trường | 04 |
| 3 | Bút viết | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 02 |
| 4 | Giáo trình tiếng Nhật cơ bản | Quyển | Giáo trình | 01 |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn, bài tập | Quyển | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |
| 6 | Phôi giấy chứng nhận kết quả học tập | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |
| 7 | Giấy A4 | Gram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 8 | Giấy A3 | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 50 |
| 9 | Giấy A0 | Tờ | Loại thông dụng trên thị trường | 10 |
| 10 | Giấy màu | Gram | Loại thông dụng trên thị trường | 0,5 |
| 11 | Thẻ + giây đeo thẻ | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |
| 12 | Kéo | Cái | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |
| 14 | Keo dán giấy | Hộp | Loại thông dụng trên thị trường | 01 |

**IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ sở vật chất** | **Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học** (m2) | **Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học** (giờ) | **Định mức sử dụng của 01 (một) người học** (m2 x giờ) |
| **I** | **Khu học lý thuyết** |  |  |  |
| 1 | Phòng học lý thuyết | 1,7 m2 | 86 giờ | 1,7 m2 x 86 giờ |
| **II** | **Khu học thực hành** |  |  |  |
| 1 | Phòng học thực hành | 4 m2 | 199 giờ | 4 m2 x 199 giờ |
| **III** | **Khu chức năng khác** |  |  |  |
| 1 | Thư viện (36 ngày x 3 giờ) | 2 m2 | 108 giờ | 2 m2 x 108 giờ |
| 2 | Ký túc xá | 5 m2 | 1,104 giờ | 5 m2 x 1,104 giờ |
| 3 | Khu nhà ăn (46 ngày x 2 giờ) | 4,7 m2 | 92 giờ | 4,7 m2 x 92 giờ |
| 4 | Khu rèn luyện thể chất | 2 m2 | 46 giờ | 2 m2 x 46 giờ |