**Phụ lục I  
DANH MỤC, ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT   
Dịch vụ kiểm dịch y tế**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2024/TT-BYT ngày tháng năm 2024*

*của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

I. DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ

| **TT** | **Tên dịch vụ** |
| --- | --- |
| 1 | Diệt chuột tàu biển bằng xông hơi hóa chất - đơn giá cho 1000 m3 và thực hiện trong 3 ngày |
| 2 | Diệt côn trùng đối với Container 20 fit (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 3 | Diệt côn trùng đối với Container 40 fit (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 4 | Diệt côn trùng đối với kho hàng - đơn giá cho 800m3 (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 5 | Diệt côn trùng đối với phương tiện vận tải đường bộ trọng tải dưới 5 tấn (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 6 | Diệt côn trùng đối với phương tiện vận tải đường bộ trọng tải từ 5 tấn trở lên (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 7 | Diệt côn trùng tàu hỏa theo toa (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 8 | Diệt côn trùng tàu bay chở hàng hóa các loại |
| 9 | Diệt côn trùng tàu bay chở người dưới 300 chỗ ngồi (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 10 | Diệt côn 1 trùng tàu bay chở người từ 300 chỗ ngồi trở lên (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 11 | Diệt côn trùng đối với tàu biển - đơn giá cho mỗi tàu 1000m3 và thực hiện trong 1,5 ngày (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 12 | Diệt côn trùng đối với tàu thuyền các loại (tàu chở người, chở hàng, ghe, đò, xuồng, tàu kéo, tàu đẩy) - Áp dụng cho 01 loại phương tiện/lần thực hiện, không bao gồm tiền hóa chất) |
| 13 | Khử trùng đối với kho hàng, container các loại (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 14 | Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải dưới 5 tấn (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 15 | Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải từ 5 tấn đến dưới 30 tấn (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 16 | Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải từ 30 tấn trở lên (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 17 | Khử trùng tàu hỏa theo từng toa (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 18 | Khử trùng tàu bay các loại (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 19 | Khử trùng nhà ga hành khách tại cảng hàng không quốc tế |
| 20 | Khử trùng phương tiện vận chuyển tại sân bay |
| 21 | Khử trùng nước dằn tàu đối với tàu, thuyền đang chứa dưới 1000 tấn (không bao gồm tiền hóa chất) |
| 22 | Khử trùng nước dằn tàu với tàu, thuyền đang chứa trọng tài từ 1000 tấn trở lên (không bao gồm tiền hỏa chất) |
| 23 | Khử trùng tàu thuyền, không bao gồm tiền hóa chất trung bình 1 tàu 1.000m² - thực hiện trong 1 ngày |
| 24 | Xử lý vệ sinh hài cốt |
| 25 | Xử lý vệ sinh thi thể |
| 26 | Xử lý y tế phương tiện chở khách dưới 16 chỗ ngồi (không bao gồm tiền hoá chất) |
| 27 | Xử lý y tế phương tiện chở khách từ 16 chỗ ngồi trở lên (không bao gồm tiền hoá chất) |
| 28 | Giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm, phục vụ ăn uống trong khu vực cửa khẩu |
| 29 | Giám sát nước ăn uống, sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân cung ứng trong khu vực cửa khẩu |
| 30 | Kiểm dịch y tế đối với tro cốt |
| 31 | Kiểm dịch y tế đối với hài cốt |
| 32 | Kiểm dịch y tế đối với thi thể |
| 33 | Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người |
| 34 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bưu điện |
| 35 | Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt dưới 10 kg |
| 36 | Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 10 kg đến dưới 100 kg |
| 37 | Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 100 kg trở lên |
| 38 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quả cảnh qua đường bộ, đường sắt có trọng lượng dưới 5 tấn |
| 39 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 5 tấn đến dưới 10 tấn |
| 40 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 10 tấn đến dưới 15 tấn |
| 41 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 15 tấn đến dưới 30 tấn |
| 42 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 30 tấn đến dưới 60 tấn |
| 43 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 60 tấn đến dưới 100 tấn |
| 44 | Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 100 tấn trở lên |
| 45 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng dưới 50 kg |
| 46 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 50 kg đến dưới 100 kg |
| 47 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 100 kg đến dưới 1 tấn |
| 48 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 1 tấn đến dưới 10 tấn |
| 49 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quả cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 10 tấn đến dưới 100 tấn |
| 50 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 100 tấn đến dưới 1.000 tấn |
| 51 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 1.000 tấn đến dưới 5.000 tấn |
| 52 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn |
| 53 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 10.000 tấn đến dưới 50.000 tấn |
| 54 | Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 50.000 tấn trở lên |
| 55 | Kiểm dịch y tế và cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền (áp dụng cả lần đầu và cấp lại) |
| 56 | Kiểm dịch y tế và gia hạn Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền |
| 57 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ tải trọng dưới 5 tấn (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 58 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ tải trọng từ 5 tấn trở lên (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 59 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ chở khách du lịch dưới 16 chỗ ngồi (Áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh/01 phương tiện) |
| 60 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ chở khách du lịch từ 16 chỗ ngồi trở lên (Áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh/01 phương tiện) |
| 61 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu hỏa (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 toa) |
| 62 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu bay các loại (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 tàu bay) |
| 63 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải dưới 10.000 GRT |
| 64 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 10.000 GRT đến dưới 20.000 GRT |
| 65 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 20.000 GRT đến dưới 50.000 GRT |
| 66 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 50.000 GRT trở lên |
| 67 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường thuỷ (gồm tàu thuyền chở hàng hoá, chở người, ghe, đò, xuống kéo, tàu đẩy) qua lại biên giới (áp dụng 01 lần/loại phương tiện) |
| 68 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền chở khách dưới 150 chỗ ngồi (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 69 | Kiểm dịch y tế xuất cánh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền chở khách từ 150 chỗ ngồi trở lên (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 70 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền, tàu kéo, tàu đầy, xà lan tự hành sông biển trọng tải dưới 5000 GRT (đơn giá áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 71 | Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền, tàu kéo, tàu đầy, xà lan tự hành sông biển trọng tải từ 5000 GRT trở lên (đơn giá áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện) |
| 72 | Tiêm chủng và Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế (không bao gồm tiền vắc xin) |
| 73 | Xét nghiệm test nhanh(không bao gồm tiền test) |
| 74 | Lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm |

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ

1. Diệt chuột tàu biển bằng xông hơi hóa chất - đơn giá cho 1.000 m3 và thực hiện trong 3 ngày

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 6 | 72 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 6 | 72 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 6 | 72 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 6 | 72 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 18 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 18 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 60 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 60 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 3 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 18 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 18 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 18 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 72 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 72 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 72 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 72 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 72 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 72 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 72 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 72 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 72 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

2. Diệt côn trùng đối với Container 20 fit (không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 2,2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 2,2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 2,2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 2,2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

3. Diệt côn trùng đối với Container 40 fit (không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 2,3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 2,3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 2,3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 2,3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

4. Diệt côn trùng đối với kho hàng - đơn giá cho 800m3 (không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 4 | 2,7 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 4 | 2,7 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 4 | 2,7 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 4 | 2,7 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 8 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 4 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 4 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,7 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,7 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,7 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,7 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,7 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,7 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,7 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,7 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,7 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

5. Diệt côn trùng đối với phương tiện vận tải đường bộ trọng tải dưới 5 tấn (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 1 | 1/5 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 1 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 1 |  | 100% |
| 5 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 5 |  | 100% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 5 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100,0% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

6. Diệt côn trùng đối với phương tiện vận tải đường bộ trọng tải từ 5 tấn trở lên (không bao gồm tiền hóa chất)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 1 | 1/4 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 1 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 1 |  | 100% |
| 5 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 5 |  | 100% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 5 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100,0% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

7. Diệt côn trùng tàu hỏa theo toa (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 1 | 1/3 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 1 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 1 |  | 100% |
| 5 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 5 |  | 100% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 5 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100,0% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

8. Diệt côn trùng tàu bay chở hàng hóa các loại

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công | Người | 2 | 1 | 100% |
| 2 | - Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | - Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 2 |  | 100% |
| 4 | - Khẩu trang | Cái | 2 |  | 100% |
| 5 | - Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | - Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 7 | - Kính bảo hộ | Cái | 2 |  | 100% |
| 8 | - Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | - Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | - Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | - Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 100% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 1,5 |  | 100% |
| 13 | Hóa chất | kg | 1,2 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | - Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | - Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | - Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

9. Diệt côn trùng tàu bay chở người dưới 300 chỗ ngồi (không bao gồm tiền hóa chất)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công | Người | 2 | 1,5 | 100% |
| 2 | - Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | - Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 2 |  | 100% |
| 4 | - Khẩu trang | Cái | 4 |  | 100% |
| 5 | - Găng tay | Đôi | 4 |  | 100% |
| 6 | - Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 7 | - Kính bảo hộ | Cái | 2 |  | 100% |
| 8 | - Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | - Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | - Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | - Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 100% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 1,5 |  | 100% |
| 13 | Hóa chất | kg | 1,5 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | - Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | - Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | - Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

10. Diệt côn 1 trùng tàu bay chở người từ 300 chỗ ngồi trở lên (không bao gồm tiền hóa chất)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công | Người | 3 | 1 1/2 | 100% |
| 2 | - Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | - Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 2 |  | 100% |
| 4 | - Khẩu trang | Cái | 6 |  | 100% |
| 5 | - Găng tay | Đôi | 6 |  | 100% |
| 6 | - Trang phục phòng dịch | Bộ | 3 |  | 100% |
| 7 | - Kính bảo hộ | Cái | 6 |  | 100% |
| 8 | - Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | - Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | - Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | - Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 100% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 2 |  | 100% |
| 13 | Hóa chất | kg | 2 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | - Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | - Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | - Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

11. Diệt côn trùng đối với tàu biển - đơn giá cho mỗi tàu 1000m3 và thực hiện trong 1,5 ngày (không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 5 | 36 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 5 | 36 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 5 | 36 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 5 | 36 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 50 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 50 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 2 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 10 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 10 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 10 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 36 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 36 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 36 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 36 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 36 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 36 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 36 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 36 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 36 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 2% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 2% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 3% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

12. Diệt côn trùng đối với tàu thuyền các loại (tàu chở người, chở hàng, ghe, đò, xuồng, tàu kéo, tàu đẩy) - Áp dụng cho 01 loại phương tiện/lần thực hiện, không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 3,6 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 3,6 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 3,6 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 3,6 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 4 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 4 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 3,6 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 3,6 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 3,6 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 3,6 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 3,6 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 3,6 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 3,6 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 3,6 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 3,6 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

13. Khử trùng đối với kho hàng, container các loại (không bao gồm tiền hóa chất)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công | Người | 1 | 1/2 | 3% |
| 2 | - Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 3% |
| 3 | - Khẩu trang | Cái | 1 |  | 3% |
| 4 | - Găng tay | Đôi | 1 |  | 3% |
| 5 | - Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 3% |
| 6 | - Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 3% |
| 7 | - Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 3% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | - Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | - Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | - Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

14. Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải dưới 5 tấn (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/12 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

15. Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải từ 5 tấn đến dưới 30 tấn (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/6 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

16. Khử trùng phương tiện đường bộ trọng tải từ 30 tấn trở lên (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/4 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN** |  |  |  | **2%** |

17. Khử trùng tàu hỏa theo từng toa (không bao gồm tiền hóa chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/4 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 2,0% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 2,0% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 2,0% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 2,0% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 2,0% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 2,0% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2,0% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

18. Khử trùng tàu bay các loại (không bao gồm tiền hóa chất)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công | Người | 2 | 1/2 | 2% |
| 2 | - Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 2% |
| 3 | - Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 1 |  | 2% |
| 4 | - Khẩu trang | Cái | 1 |  | 2% |
| 5 | - Găng tay | Đôi | 1 |  | 2% |
| 6 | - Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 2% |
| 7 | - Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 2% |
| 8 | - Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 2% |
| 9 | - Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 2% |
| 10 | - Túi đựng rác thải y tế | Cái | 1 |  | 2% |
| 11 | - Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 2% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 0,5 |  | 2% |
| 13 | Hóa chất | kg | 0,5 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | - Nhân công |  |  |  | 25% |
| 2 | - Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | - Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | - Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

19. Khử trùng nhà ga hành khách tại cảng hàng không quốc tế

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/2 | 2% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 2% |
| 3 | Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 1 |  | 2% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 1 |  | 2% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 1 |  | 2% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 2% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 2% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 2% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 2% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 1 |  | 2% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 2% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 0,5 |  | 2% |
| 13 | Hóa chất | kg | 0,5 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 25% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

20. Khử trùng phương tiện vận chuyển tại sân bay

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức  phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 1 | 1/2 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 1 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 1 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 0,5% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 0,5% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 0,5% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 0,5% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 1 |  | 0,5% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 0,5% |
| 12 | Xăng/dầu | lít | 0,5 |  | 0,5% |
| 13 | Hóa chất | kg | 0,5 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  | 0,5% |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 0,5% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 0,5% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

21. Khử trùng nước dằn tàu đối với tàu, thuyền đang chứa dưới 1000 tấn (không bao gồm tiền hóa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

22. Khử trùng nước dằn tàu với tàu, thuyền đang chứa trọng tài từ 1000 tấn trở lên (không bao gồm tiền hỏa chất)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 3 | 2,3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 3 | 72 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 3 | 2,3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 3 | 2,3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 30 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 30 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 6 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 6 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 6 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

23. Khử trùng tàu thuyền, không bao gồm tiền hóa chất trung bình 1 tàu 1.000m² - thực hiện trong 1 ngày

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 5 | 24 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 5 | 24 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 5 | 24 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 5 | 24 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 50 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 50 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 10 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 5 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 5 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 0,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 24 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 24 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 24 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 24 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 24 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 24 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 24 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 24 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

24. Xử lý vệ sinh hài cốt

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/5 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 0,75 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

25. Xử lý vệ sinh thi thể

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/2 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 2 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 1,5 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

26. Xử lý y tế phương tiện chở khách dưới 16 chỗ ngồi (không bao gồm tiền hoá chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/4 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 2 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 5 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 100% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

27. Xử lý y tế phương tiện chở khách từ 16 chỗ ngồi trở lên (không bao gồm tiền hoá chất)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/2 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 2 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 5 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 100% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

28. Giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm, phục vụ ăn uống trong khu vực cửa khẩu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 3/4 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm (bút, kẹp...) | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

29. Giám sát nước ăn uống, sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân cung ứng trong khu vực cửa khẩu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/4 | 100% |
| 2 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 4 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

30. Kiểm dịch y tế đối với tro cốt

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/9 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Cái | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 0,75 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

31. Kiểm dịch y tế đối với hài cốt

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 0,25 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 0,75 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

32. Kiểm dịch y tế đối với thi thể

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 0,5 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Kính bảo hộ | Cái | 1 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 2 |  | 100% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 0,75 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  |  |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

33. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 5/12 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 2% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 2% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 2% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 2% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 2% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 2% |
| 8 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 1 |  | 2% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | Kw | 1 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

34. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bưu điện

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/6 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 2% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 2% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 4 |  | 2% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 4 |  | 2% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 0 |  | 2% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 0 |  | 2% |
| 8 | Túi đựng rác thải y tế | Cái | 0 |  | 2% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | Kw | 1 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

35. Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt dưới 10 kg

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/12 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 1% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 1% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 1% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 1% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 1% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 1% |
| 8 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | Kw | 1 |  | 1% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

36. Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 10 kg đến dưới 100 kg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/10 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 1% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 1% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 1% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 1% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 1% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 1% |
| 8 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | Kw | 1 |  | 1% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

37. Kiểm dịch y tế đối với lô kiện hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 100 kg trở lên

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/6 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 1% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 1% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 1% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 1% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 1% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 1% |
| 8 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | Kw | 1 |  | 1% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

38. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quả cảnh qua đường bộ, đường sắt có trọng lượng dưới 5 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/15 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

39. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/10 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

40. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/8 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

41. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 15 tấn đến dưới 30 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/6 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

42. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 30 tấn đến dưới 60 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/5 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

43. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 60 tấn đến dưới 100 tấn

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/4 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

44. Kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường bộ, đường sắt từ 100 tấn trở lên

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1/3 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công (quản lý, hậu cần…) |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

45. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng dưới 50 kg

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 0,5 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 0,5 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 0,5 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 0,5 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | **0,01%** |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 0,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 0,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 0,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 0,5 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 0,5 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 0,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 0,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 0,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 0,5 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

46. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 50 kg đến dưới 100 kg

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 1,0 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 1,0 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 1,0 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 1,0 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | **0,01%** |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,0 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,0 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,0 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,0 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,0 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,0 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,0 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,0 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,0 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

47. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 100 kg đến dưới 1 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 1,2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 1,2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 1,2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 1,2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

48. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 1 tấn đến dưới 10 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 1,3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 1,3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 1,3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 1,3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

49. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quả cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 10 tấn đến dưới 100 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 1,4 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 1,4 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 1,4 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 1,4 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,4 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,4 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,4 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,4 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,4 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,4 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,4 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,4 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,4 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

50. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 100 tấn đến dưới 1.000 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 2 | 1,5 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 2 | 1,5 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 2 | 1,5 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 2 | 1,5 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 4 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 20 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 20 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 4 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 2 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,5 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,5 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

51. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 1.000 tấn đến dưới 5.000 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 3 | 2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 3 | 2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 3 | 2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 3 | 2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 30 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 30 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 6 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 3 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 3 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

52. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 4 | 2,5 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 4 | 2,5 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 4 | 2,5 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 4 | 2,5 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 4 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 8 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 4 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 4 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,5 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,5 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,5 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

53. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 10.000 tấn đến dưới 50.000 tấn

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 4 | 3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 4 | 3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 4 | 3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 4 | 3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 4 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 8 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 4 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 4 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

54. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy có trọng lượng từ 50.000 tấn trở lên

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 5 | 3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 5 | 3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 5 | 3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 5 | 3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 50 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 50 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 10 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 5 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 5 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

55. Kiểm dịch y tế và cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền (áp dụng cả lần đầu và cấp lại)

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 4 | 6,3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 4 | 6,3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 4 | 6,3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 4 | 6,3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 8 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 40 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 40 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 8 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 4 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 4 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 6,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 6,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 6,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 6,3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 6,3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 6,3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 6,3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 6,3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 6,3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

56. Kiểm dịch y tế và gia hạn Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

| **STT** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (Giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 3 | 3 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 3 | 3 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 3 | 3 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 3 | 3 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 6 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 30 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 30 |  | 100% |
|  | Bao đựng rác y tế 44 X 56 (1 kg ~ 40 cái) | Cái | 1 |  | 100% |
|  | Khầu trang N95 | Chiếc | 6 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 6 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 6 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Tờ khai y tế phương tiện | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp  sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 3 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 3 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 3 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

57. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ tải trọng dưới 5 tấn (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/15 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 6 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 6 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

58. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ tải trọng từ 5 tấn trở lên (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/10 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 6 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 6 |  | 0,5% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0,5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

59. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ chở khách du lịch dưới 16 chỗ ngồi (Áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/15 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 100% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 100% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

60. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường bộ chở khách du lịch từ 16 chỗ ngồi trở lên (Áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/10 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 100% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 3 |  | 100% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 1 |  | 100% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 100% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 100% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 100% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 100% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

61. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu hỏa (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 toa)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 1/8 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 6 |  | 2,0% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 6 |  | 2,0% |
| 6 | Trang phục phòng dịch | Bộ | 2 |  | 2,0% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 20 |  | 2,0% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 2,0% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 2,0% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 2,0% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

62. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu bay các loại (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 tàu bay)

| **TT** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 2 | 1/15 | 100% |
| 2 | Giấy khai báo, chứng nhận y tế | Tờ | 2 |  | 100% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 0 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 3 |  | 0,5% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 2 |  | 0,5% |
| 6 | Xà phòng rửa tay | Bộ | 2 |  | 0,5% |
| 7 | Nước sát khuẩn | ml | 20 |  | 0,5% |
| 8 | Túi đựng rác thải y tế | ml | 20 |  | 0,5% |
| 9 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 25 |  | 0,5% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản |  |  |  | 0.5% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

63. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải dưới 10.000 GRT

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 5 | 1,5 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 5 | 1,5 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 5 | 1,5 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 5 | 1,5 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 10 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 50 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 50 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 5 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 10 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 5 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 5 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,5 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,5 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,5 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

64. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 10.000 GRT đến dưới 20.000 GRT

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 6 | 1,7 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 6 | 1,7 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 6 | 1,7 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 6 | 1,7 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 12 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 12 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 60 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 60 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 12 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 6 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 6 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 1,7 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 1,7 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 1,7 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 1,7 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 1,7 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 1,7 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 1,7 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 1,7 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 1,7 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

65. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 20.000 GRT đến dưới 50.000 GRT

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 7 | 2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 7 | 2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 7 | 2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 7 | 2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 14 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 14 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 70 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 70 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 7 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 14 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 7 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 7 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học  để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

66. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tàu thủy xuất nhập cảnh trọng tải từ 50.000 GRT trở lên

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  |  |  |  |
| 1 | **Chi phí nhân công trực tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Đồng | 7 | 2,2 | 100% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Đồng | 7 | 2,2 | 100% |
|  | Phụ cấp độc hại | Đồng | 7 | 2,2 | 100% |
|  | Các khoản phải nộp | Đồng | 7 | 2,2 | 100% |
| 2 | **Vật tư tiêu hao** |  |  |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 14 |  | 100% |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 14 |  | 100% |
|  | Dung dịch sát khuẩn 500ml (1 lần 5ml) | ml | 70 |  | 100% |
|  | Nước rửa tay (1 lần 5g) | gram | 70 |  | 100% |
|  | Nhiệt kế đo trán cầm tay | Chiếc | 7 |  |  |
|  | Khẩu trang N95 | Chiếc | 14 |  | 100% |
| 2 | **Đồng phục, trang phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên trực tiếp | Bộ | 7 |  | 0,05% |
|  | Trang phục phòng dịch | Bộ | 7 |  | 100% |
| 3 | **Ấn chỉ chuyên môn** |  |  |  |  |
|  | Bìa nhựa hồ sơ kiểm dịch y tế | bìa | 1 |  | 100% |
|  | Hóa đơn bán hàng | bộ | 1 |  | 100% |
|  | Báo cáo tình hình kiểm dịch y tế hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Bản khai hàng hóa | tờ | 1 |  | 100% |
|  | Giấy chứng nhận kiểm tra y tế/xử lý y tế hàng hóa/tàu thuyền | tờ | 1 |  | 100% |
| 4 | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,348 |  | 100% |
|  | Thuê cano ra phao số 0 | Chuyến | 1 |  | 25% |
| 5 | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,03% |
| 6 | **Văn phòng phẩm** | **Hệ số** | **1** |  | 0,01% |
| 7 | **Duy tu, bảo dưỡng thiết bị trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,02% |
| **II** | **CHI PHÍ GIÁN TIẾP** |  |  |  |  |
| **1** | **Chi phí nhân công gián tiếp** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Trực lãnh đạo** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 1 | 2,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 1 | 2,2 | 16% |
| **1.2** | **Nhân viên gián tiếp** |  |  |  |  |
|  | Lương + thâm niên + chức vụ | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp trách nhiệm | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Ưu đãi theo nghề | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Phụ cấp độc hại | Người | 6 | 2,2 | 16% |
|  | Các khoản phải nộp | Người | 6 | 2,2 | 16% |
| **2** | **Đồng phục** |  |  |  |  |
|  | Đồng phục nhân viên gián tiếp | Người | 7 |  | 0,002% |
| **3** | **Chi phí đào tạo, công tác phí** |  |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật (8,39%) | Hệ số | 1 |  | 8,39% |
|  | Công tác phí (10,31%) | Hệ số | 1 |  | 10,31% |
| **3** | **Duy tu, bảo dưỡng Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ** |  |  |  |  |
|  | Sửa chữa Tài sản cố định quản lý trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Công cụ chuyên môn và không chuyên môn phân bổ trong năm | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **4** | **Dịch vụ công cộng** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện | Kw | 1,02 |  | 100% |
|  | Tiền nước | m3 | 0,02 |  | 100% |
|  | Tiền nhiên liệu xe công tác | Lít | 0,35 |  | 100% |
|  | Tiền vệ sinh môi trường | Đồng | 1 |  | 100% |
| **5** | **Thông tin tuyên truyền** |  |  |  |  |
|  | Tiền điện thoại | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Cước bưu chính | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Báo tháng | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Truyền hình cáp | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
|  | Internet | Hệ số | 1 |  | 0,01% |
| **6** | **Thuê mướn** |  |  |  |  |
|  | Thuê kiểm toán | Đồng | 1 |  | 0,03% |
|  | Thuê mướn khác | Đồng | 1 |  | 0,04% |
| **7** | **Văn phòng phẩm** | **Đồng** | 1 |  |  |
| **III** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** |  |  |  |  |
|  | Khấu hao Tài sản cố định | Đồng |  |  | 0,04% |
| **IV** | **MỨC TÍCH LŨY DỰ KIẾN** |  |  |  | **10%** |

67. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường thuỷ (gồm tàu thuyền chở hàng hoá, chở người, ghe, đò, xuống kéo, tàu đẩy) qua lại biên giới (áp dụng 01 lần/loại phương tiện)

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  | **7.791** |
| 1-1 | **Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành** |  | **2.049** |
|  | Chi mua HH, VT dùng cho CM của từng ngành | đồng/lần/xe | 44 |
|  | Chi mua, in ấn chỉ dùng cho CM của ngành | đồng/lần/xe | 274 |
|  | Đồng phục, trang phục | đồng/lần/xe | 1.732 |
| 1-2 | **Thanh toán dịch vụ công cộng** |  | **2.324** |
|  | Thanh toán tiền điện | đồng/lần/xe | 536 |
|  | Thanh toán tiền nước | đồng/lần/xe | 46 |
|  | Thanh toán tiền nhiên liệu | đồng/lần/xe | 1.682 |
|  | Thanh toán tiền vệ sinh. môi trường | đồng/lần/xe | 59 |
| 1-3 | **Vật tư văn phòng** |  | **1.453** |
|  | Văn phòng phẩm | đồng/lần/xe | 349 |
|  | Mua sắm CC, DC văn phòng | đồng/lần/xe | 908 |
|  | Vật tư văn phòng khác | đồng/lần/xe | 195 |
| 1-4 | **Thông tin, tuyên truyền, liên lạc** |  | **512** |
|  | Cước phí điện thoại trong nước | đồng/lần/xe | 389 |
|  | Cước phí bưu chính | đồng/lần/xe | 20 |
|  | Khoán điện thoại | đồng/lần/xe | 103 |
|  | Khác | đồng/lần/xe | 0 |
| 1-5 | **Chi phí thuê mướn** |  | **489** |
| 1-6 | **Sửa chữa TSCĐ quản lý trực tiếp sử dụng  để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  | **964** |
| **II** | **CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG** |  | **50.872** |
| 2-1 | Lương + các khoản phụ cấp | đồng/lần/xe | 45.318 |
| 2-2 | Các khoản phải nộp | đồng/lần/xe | 5.554 |
| **III** | **CHI PHÍ QUẢN LÝ** |  | **2.422** |
| 3-1 | Chi phí đào tạo, công tác phí | đồng/lần/xe | 2.422 |
| **IV** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ** |  | **60.913** |
| **V** | **TÍCH LŨY (10%)** |  | **10%** |

68. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền chở khách dưới 150 chỗ ngồi (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  | **84.984** |
| 1-1 | **Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành** |  | **22.353** |
|  | Chi mua HH, VT dùng cho CM của từng ngành | Đồng/lần/tàu | 476 |
|  | Chi mua, in ấn chỉ dùng cho CM của ngành | Đồng/lần/tàu | 2.990 |
|  | Đồng phục, trang phục | Đồng/lần/tàu | 18.887 |
| 1-2 | **Thanh toán dịch vụ công cộng** |  | **25.344** |
|  | Thanh toán tiền điện | Đồng/lần/tàu | 5.844 |
|  | Thanh toán tiền nước | Đồng/lần/tàu | 506 |
|  | Thanh toán tiền nhiên liệu | Đồng/lần/tàu | 18.351 |
|  | Thanh toán tiền vệ sinh. môi trường | Đồng/lần/tàu | 643 |
| 1-3 | **Vật tư văn phòng** |  | **15.848** |
|  | Văn phòng phẩm | Đồng/lần/tàu | 3.812 |
|  | Mua sắm CC, DC văn phòng | Đồng/lần/tàu | 9.909 |
|  | Vật tư văn phòng khác | Đồng/lần/tàu | 2.127 |
| 1-4 | **Thông tin, tuyên truyền, liên lạc** |  | **5.590** |
|  | Cước phí điện thoại trong nước | Đồng/lần/tàu | 4.248 |
|  | Cước phí bưu chính | Đồng/lần/tàu | 216 |
|  | Khoán điện thoại | Đồng/lần/tàu | 1.126 |
|  | Khác | Đồng/lần/tàu | 0 |
| 1-5 | **Chi phí thuê mướn** |  | **5.329** |
| 1-6 | **Sửa chữa TSCĐ quản lý trực tiếp sử dụng  để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  | **10.520** |
| **II** | **CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG** |  | **554.882** |
| 2-1 | Lương + các khoản phụ cấp | Đồng/lần/tàu | 494.301 |
| 2-2 | Các khoản phải nộp | Đồng/lần/tàu | 60.581 |
| **III** | **CHI PHÍ QUẢN LÝ** |  | **26.414** |
| 3-1 | Chi phí đào tạo, công tác phí | Đồng/lần/tàu | 26.414 |
| **IV** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ** |  | **60.913** |
| **V** | **TÍCH LŨY (10%)** |  | **10%** |

69. Kiểm dịch y tế xuất cánh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền chở khách từ 150 chỗ ngồi trở lên (áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  | **84.984** |
| 1-1 | **Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành** |  | **22.353** |
|  | Chi mua HH, VT dùng cho CM của từng ngành | Đồng/lần/tàu | 476 |
|  | Chi mua, in ấn chỉ dùng cho CM của ngành | Đồng/lần/tàu | 2.990 |
|  | Đồng phục, trang phục | Đồng/lần/tàu | 18.887 |
| 1-2 | **Thanh toán dịch vụ công cộng** |  | **25.344** |
|  | Thanh toán tiền điện | Đồng/lần/tàu | 5.844 |
|  | Thanh toán tiền nước | Đồng/lần/tàu | 506 |
|  | Thanh toán tiền nhiên liệu | Đồng/lần/tàu | 18.351 |
|  | Thanh toán tiền vệ sinh. môi trường | Đồng/lần/tàu | 643 |
| 1-3 | **Vật tư văn phòng** |  | **15.848** |
|  | Văn phòng phẩm | Đồng/lần/tàu | 3.812 |
|  | Mua sắm CC, DC văn phòng | Đồng/lần/tàu | 9.909 |
|  | Vật tư văn phòng khác | Đồng/lần/tàu | 2.127 |
| 1-4 | **Thông tin, tuyên truyền, liên lạc** |  | **5.590** |
|  | Cước phí điện thoại trong nước | Đồng/lần/tàu | 4.248 |
|  | Cước phí bưu chính | Đồng/lần/tàu | 216 |
|  | Khoán điện thoại | Đồng/lần/tàu | 1.126 |
|  | Khác | Đồng/lần/tàu | 0 |
| 1-5 | **Chi phí thuê mướn** |  | **5.329** |
| 1-6 | **Sửa chữa TSCĐ quản lý trực tiếp sử dụng  để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  | **10.520** |
| **II** | **CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG** |  | **1.811.105** |
| 2-1 | Lương + các khoản phụ cấp | Đồng/lần/tàu | **1.750.524** |
| 2-2 | Các khoản phải nộp | Đồng/lần/tàu | **60.581** |
| **III** | **CHI PHÍ QUẢN LÝ** |  | **26.414** |
| 3-1 | Chi phí đào tạo, công tác phí | Đồng/lần/tàu | 26.414 |
| **IV** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ** |  | **60.913** |
| **V** | **TÍCH LŨY (10%)** |  | **10%** |

70. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền, tàu kéo, tàu đầy, xà lan tự hành sông biển trọng tải dưới 5000 GRT (đơn giá áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  | **122.605** |
| 1-1 | **Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành** |  | **32.249** |
|  | Chi mua HH, VT dùng cho CM của từng ngành | Đồng/lần/tàu | 687 |
|  | Chi mua, in ấn chỉ dùng cho CM của ngành | Đồng/lần/tàu | 4.313 |
|  | Đồng phục, trang phục | Đồng/lần/tàu | 27.248 |
| 1-2 | **Thanh toán dịch vụ công cộng** |  | **36.563** |
|  | Thanh toán tiền điện | Đồng/lần/tàu | 8.431 |
|  | Thanh toán tiền nước | Đồng/lần/tàu | 730 |
|  | Thanh toán tiền nhiên liệu | Đồng/lần/tàu | 26.474 |
|  | Thanh toán tiền vệ sinh. môi trường | Đồng/lần/tàu | 928 |
| 1-3 | **Vật tư văn phòng** |  | **22.863** |
|  | Văn phòng phẩm | Đồng/lần/tàu | 5.500 |
|  | Mua sắm CC, DC văn phòng | Đồng/lần/tàu | 14.295 |
|  | Vật tư văn phòng khác | Đồng/lần/tàu | 3.069 |
| 1-4 | **Thông tin, tuyên truyền, liên lạc** |  | **8.064** |
|  | Cước phí điện thoại trong nước | Đồng/lần/tàu | 6.129 |
|  | Cước phí bưu chính | Đồng/lần/tàu | 312 |
|  | Khoán điện thoại | Đồng/lần/tàu | 1.624 |
|  | Khác | Đồng/lần/tàu | 0 |
| 1-5 | **Chi phí thuê mướn** |  | **7.688** |
| 1-6 | **Sửa chữa TSCĐ quản lý trực tiếp sử dụng  để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  | **15.177** |
| **II** | **CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG** |  | **800.523** |
| 2-1 | Lương + các khoản phụ cấp | Đồng/lần/tàu | 713.123 |
| 2-2 | Các khoản phải nộp | Đồng/lần/tàu | 87.400 |
| **III** | **CHI PHÍ QUẢN LÝ** |  | **38.108** |
| 3-1 | Chi phí đào tạo, công tác phí | Đồng/lần/tàu | 38.108 |
| **IV** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ** |  | **60.913** |
| **V** | **TÍCH LŨY (10%)** |  | **10%** |

71. Kiểm dịch y tế xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với tàu thuyền, tàu kéo, tàu đầy, xà lan tự hành sông biển trọng tải từ 5000 GRT trở lên (đơn giá áp dụng cho 01 lượt xuất cảnh hoặc nhập cảnh hoặc quá cảnh/01 phương tiện)

| **Stt** | **Danh mục các khoản chi phí** | **Đơn vị tính** | **Định mức** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CHI PHÍ TRỰC TIẾP** |  | **122.605** |
| 1-1 | **Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành** |  | **32.249** |
|  | Chi mua HH, VT dùng cho CM của từng ngành | Đồng/lần/tàu | 687 |
|  | Chi mua, in ấn chỉ dùng cho CM của ngành | Đồng/lần/tàu | 4.313 |
|  | Đồng phục, trang phục | Đồng/lần/tàu | 27.248 |
| 1-2 | **Thanh toán dịch vụ công cộng** |  | **36.563** |
|  | Thanh toán tiền điện | Đồng/lần/tàu | 8.431 |
|  | Thanh toán tiền nước | Đồng/lần/tàu | 730 |
|  | Thanh toán tiền nhiên liệu | Đồng/lần/tàu | 26.474 |
|  | Thanh toán tiền vệ sinh. môi trường | Đồng/lần/tàu | 928 |
| 1-3 | **Vật tư văn phòng** |  | **22.863** |
|  | Văn phòng phẩm | Đồng/lần/tàu | 5.500 |
|  | Mua sắm CC, DC văn phòng | Đồng/lần/tàu | 14.295 |
|  | Vật tư văn phòng khác | Đồng/lần/tàu | 3.069 |
| 1-4 | **Thông tin, tuyên truyền, liên lạc** |  | **8.064** |
|  | Cước phí điện thoại trong nước | Đồng/lần/tàu | 6.129 |
|  | Cước phí bưu chính | Đồng/lần/tàu | 312 |
|  | Khoán điện thoại | Đồng/lần/tàu | 1.624 |
|  | Khác | Đồng/lần/tàu | 0 |
| 1-5 | **Chi phí thuê mướn** |  | **7.688** |
| 1-6 | **Sửa chữa TSCĐ quản lý trực tiếp sử dụng  để thực hiện dịch vụ, kỹ thuật** |  | **15.177** |
| **II** | **CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG** |  | **1.087.030** |
| 2-1 | Lương + các khoản phụ cấp | Đồng/lần/tàu | 999.630 |
| 2-2 | Các khoản phải nộp | Đồng/lần/tàu | 87.400 |
| **III** | **CHI PHÍ QUẢN LÝ** |  | **38.108** |
| 3-1 | Chi phí đào tạo, công tác phí | Đồng/lần/tàu | 38.108 |
| **IV** | **CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ** |  | **60.913** |
| **V** | **TÍCH LŨY (10%)** |  | **10%** |

72. Tiêm chủng và Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế (không bao gồm tiền vắc xin)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 5/12 | 2% |
| 2 | Văn phòng phẩm (giấy, bút…) | Bộ | 1 |  | 100% |
| 3 | Mũ | Cái | 6 |  | 2% |
| 4 | Bơm tiêm | Cái | 1 |  | 100% |
| 5 | Khẩu trang | Cái | 6 |  | 2% |
| 6 | Găng tay | Đôi | 6 |  | 2% |
| 7 | Cốc giấy uống nước | Cái | 1 |  | 100% |
| 8 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 100% |
| 9 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 100% |
| 10 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản, y cụ (tủ bảo quản vacxin, máy tính, nồi hấp sấy dụng cụ) |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |
| **V** | **Tổng cộng** |  |  |  |  |

73. Xét nghiệm test nhanh (không bao gồm tiền test)

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 3 | 5/6 | 2% |
| 2 | Bộ phòng dịch | Cái | 3 |  | 2% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 6 |  | 2% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 6 |  | 2% |
| 6 | Túi zip bảo quản mẫu | Cái | 2 |  | 100% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 2% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 2% |
| 9 | Túi đựng rác | Cái | 1 |  | 2% |
| 10 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản, y cụ (tủ lạnh, máy tính, buồng lấy mẫu) |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |

74. Lấy mẫu, bảo quản mẫu, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm

| **Stt** | **Tổng hợp định mức kinh tế kỹ thuật** | | | | **Định mức phân bổ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thời gian (giờ)** |
| **I** | **Chi phí trực tiếp** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công | Người | 4 | 1 | 2% |
| 2 | Bộ phòng dịch | Cái | 4 |  | 2% |
| 3 | Văn phòng phẩm | Bộ | 1 |  | 100% |
| 4 | Khẩu trang | Cái | 8 |  | 2% |
| 5 | Găng tay | Đôi | 8 |  | 2% |
| 6 | Túi zip bảo quản mẫu | Cái | 2 |  | 100% |
| 7 | Xà phòng rửa tay | ml | 10 |  | 2% |
| 8 | Nước sát khuẩn | ml | 10 |  | 2% |
| 9 | Túi đựng rác | Cái | 2 |  | 2% |
| 10 | Xăng xe | Lít | 4,5 |  | 2% |
| 11 | Tiêu hao điện: Điện sử dụng thắp sáng, máy tính, in… | KW | 5 |  | 2% |
| **II** | **Chi phí gián tiếp (% của mục I)** |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  |  | 35% |
| 2 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 2% |
| 3 | Khấu hao tài sản, y cụ (tủ lạnh, máy tính, buồng lấy mẫu, ô tô) |  |  |  | 2% |
| 4 | Chi hoạt động quản lý (phần mềm, trang phục ngành, điện thoại, internet ...) |  |  |  | 20% |
| **III** | **Mức tích lũy dự kiến (% của mục I+II)** |  |  |  | **10%** |
| **IV** | **Thuế TNDN (% của mục I+II+III)** |  |  |  | **2%** |