**Phụ lục I**

|  |
| --- |
| **ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON** *(Ban hành Kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Tên nhóm trẻ, lớp** | **Số lớp**  | **Số trẻ/lớp** | **Định mức lao động trực tiếp/tuần** | **Định mức lao động gián tiếp/tuần** |
| **Nhà trẻ** | **Mẫu giáo** | **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên/ lớp** | **Số giờ/giáo viên/ tuần** | **Tổng giờ/lao động trực tiếp/ tuần** | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/lao động gián tiếp/ tuần** | **Tổng giờ/lao động gián tiếp/ tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8=7\*3* | *9* | *10=9\*8* | *11* | *12* | *13= 12\*11* | *14= 13/10\* 100%* |
| 1 | Trường Mầm non, Trường Mẫu giáo (bình quân 1 trường 9 nhóm lớp, trong đó 2 nhóm nhà trẻ 7 mẫu giáo) | 2 | 25 |   | 2,5 | 5,0 | 40 | 200 | 6 | 40 | 240 | 29% |
| 7 |   | 30 | 2,2 | 15,4 | 40 | 616 |
| 2 | Trường Mẫu giáo (bình quân 1 trường 7 nhóm) | 7 |   | 30 | 2,2 | 15,4 | 40 | 616 | 6 | 40 | 240 | 39% |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Phụ lục II**

**ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại hình trường** | **Vùng** | **Số lớp**  | **Số học sinh/ lớp** | **Định mức lao động trực tiếp** | **Định mức lao động gián tiếp** |
| **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên** | **Số tiết/giáo viên/ tuần** | **Tổng giờ/lao động trực tiếp/ tuần**  | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/lao động gián tiếp/tuần** | **Tổng giờ/lao động gián tiếp/tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=6\*4* | *8* | *9= (7\*8\*40)/60* | *10* | *11* | *12= 10\*11* | *13=12/9\*100%* |
| 1 | Đối với trường học 1 buổi/ngày (bình quân 1 trường 19 lớp) | 1 | 19 | 25 | 1,2 | 22,8 | 23 | 350 | 10 | 40 | 400 | 114% |
| 2 | 30 |
| 3 | 35 |
| 2 | Đối với trường học 2 buổi/ngày (bình quân 1 trường 19 lớp) | 1 | 19 | 25 | 1,5 | 28,5 | 23 | 437 | 10 | 40 | 400 | 92% |
| 2 | 30 |
| 3 | 35 |

**Phụ lục III**

**ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại hình trường** | **Vùng** | **Số lớp**  | **Số học sinh/ lớp** | **Định mức lao động trực tiếp** | **Định mức lao động gián tiếp** |
| **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên** | **Số tiết/ giáo viên/ tuần** | **Tổng giờ/lao động trực tiếp/ tuần**  | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tổng giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7= 6\*4* | *8* | *9= (7\*8\*45)/60* | *10* | *11* | *12= 10\*11* | *13=12/9\*100%* |
| 1 | Trường trung học cơ sở (bình quân 1 trường 19 lớp) | 1 | 19 | 35 | 1,9 | 36,1 | 19 | 514,4 | 11 | 40 | 440 | 86% |
| 2 | 40 | 1,9 |
| 3 | 45 | 1,9 |

**Phụ lục IV**

**ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại hình trường** | **Vùng** | **Số lớp**  | **Số học sinh/ lớp** | **Định mức lao động trực tiếp** | **Định mức lao động gián tiếp** |
| **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên** | **Số tiết/ giáo viên/ tuần** | **Tổng giờ/ lao động trực tiếp/ tuần**  | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tổng giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=6\*4* | *8* | *9= (7\*8\*45)/ 60* | *10* | *11* | *12=10\*11* | *13=12/9\* 100%* |
| 1 | Trường trung học phổ thông tính cho 1 lớp (bình quân 1 trường 22 lớp) | 1 | 22 | 35 | 2,25 | 49,5 | 17 | 631,13 | 11 | 40 | 440 | 70% |
| 2 | 40 |
| 3 | 45 |
| 2 | Trường trung học phổ thông chuyên tính cho 1 lớp (bình quân trường 24 lớp) | 3 | 24 | 45 | 3,1 | 74,4 | 17 | 948,60 | 18 | 40 | 720 | 76% |

**Phụ lục V**

**ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** |  **Loại hình cơ sở giáo dục đào tạo** | **Vùng** | **Số lớp**  | **Số học viên/ lớp** | **Định mức lao động trực tiếp** | **Định mức lao động gián tiếp** |
| **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên** | **Số tiết/ giáo viên/ tuần** | **Tổng giờ/ lao động trực tiếp/ tuần**  | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tổng giờ/ lao động gián tiếp/ tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=6\*4* | *8* | *9=7\*8* | *10* | *11* | *12= 10\*11* | *13=12/9\*100%* |
| 1 | Cơ sở giáo dục thường xuyên (bình quân 1 trường 15 lớp) | 3 | 15 | 45 | 2,25 | 33,75 | 17 | 430,31 | 11 | 40 | 440 | 102% |

**Phụ lục VI**

**ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC KHUYẾT TẬT**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại hình trường** | **Nhóm lớp** | **Số lớp**  | **Số học sinh/ lớp** | **Định mức lao động trực tiếp** | **Định mức lao động gián tiếp** |
| **Định mức giáo viên/ lớp** | **Tổng số giáo viên** | **Số tiết/giáo viên/tuần** | **Tổng giờ/lao động trực tiếp/tuần**  | **Tổng số lao động gián tiếp** | **Số giờ/lao động gián tiếp/tuần** | **Tổng giờ/lao động gián tiếp/tuần** | **Tỷ lệ định mức lao động gián tiếp****(%)** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=6\*4* | *8* | *9=7\*8* | *10* | *11* | *12=10\*11* | *13= 12/9* |
| 1 | Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật (2buổi/ngày, 22 lớp) | Mầm non | 5 | 15 | 2,2 | 11 | 40 | 440 | 26 | 40 | 1040 | 125 |
| Tiểu học | 12 | 10 | 1,5 | 18 | 21 | 252 |
| Trung học cơ sở | 4 | 10 | 2,2 | 8,8 | 17 | 112 |
| Trung học phổ thông | 1 | 10 | 2,25 | 2,25 | 17 | 29 |