**PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT**

**LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

*(Kèm theo công văn số: /SNN-KHTC ngày tháng 4 năm 2024*

*của Sở Nông nghiệp và PTNT)*

1. **Tên định mức: Sản xuất lúa thuần**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1101
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng/vụ

**1.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 5 | Tính 10ha-15ha  /vụ/người |

**1.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Khâu gieo cấy |  |  |
| - | Máy sạ hàng |  |  |
| - | Máy cấy |  |  |
| 3 | Máy phun thuốc BVTV |  |  |
| 4 | Máy gặt đập liên hợp |  |  |

**1.3. Định mức giống, vật tư**

**1.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống lúa | Kg | 80-100 | Từ cấp xác nhận trở lên |
| 2 | Vôi | Kg | 500 |  |
| 3 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 100 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 4 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 70 |
| 5 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 90 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 1.500- 2.000 |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |
| 8 | Vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ sản xuất |  |  | Theo quy trình kỹ thuật |

**1.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất lúa hữu cơ**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1102
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng/vụ

**2.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 5 | Tính 10ha-15ha  /vụ/người |

**2.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Khâu gieo cấy |  |  |
| - | Máy sạ hàng |  |  |
| - | Máy cấy |  |  |
| 3 | Máy phun thuốc BVTV |  |  |
| 4 | Máy gặt đập liên hợp |  |  |

**2.3. Định mức giống, vật tư**

**2.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống lúa | Kg | 80-100 | Từ cấp xác nhận trở lên |
| 2 | Vôi | Kg | 500 |  |
| 3 | Phân hữu cơ sinh học | Kg | 1500 - 2.000 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 4 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 1.500-2.000 |
| 5 | Thuốc BVTV sinh học, thảo mộc | 1.000đ | 3.000 |
| 6 | Vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ sản xuất |  |  | Theo quy trình kỹ thuật |

**2.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất lúa Canh tác tự nhiên**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1103
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng/vụ

**3.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 5 | Tính 10ha-15ha  /vụ/người |

**3.2. Định mức máy móc thiết bị:**

| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| **2** | Khâu gieo cấy, chăm sóc |  |  |
| **-** | *Máy sạ hàng* |  |  |
| **-** | *Máy trộn đất* |  |  |
| **-** | *Máy gieo hạt* |  |  |
| **-** | *Máy cấy* |  |  |
| **-** | *Máy bón phân* |  |  |
| **-** | *Máy phun chế phẩm, thuốc BVTV thảo mộc/sinh học* |  |  |
| **3** | Máy gặt đập liên hợp |  |  |

**3.3. Định mức giống, vật tư**

**3.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống | kg | 80-100 | Từ cấp xác nhận trở lên |
| 2 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 2.000 | Hàm lượng chất hữu cơ: >= 20% |
| 3 | Chế phẩm sinh học: 7 lần phun |  |  | Đảm bảo chất lượng sử dụng sản xuất lúa CTTN, còn hạn sử dụng. |
| *-* | *IMO3 dạng đậm đặc* | lít | *110-120* |
| *-* | *Đạm cá* | lít | *22-24* |
| *-* | *Nước thân cây lên men* | lít | *22-24* |
| *-* | *Thảo mộc tỏi* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc ớt* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc gừng* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc thuốc lá* | lít | *6-8* |
| *-* | *Canxi photphat xương* | lít | *16* |
| *-* | *Canxi vỏ trứng* | lít | *4-8* |
| 4 | Phân chuồng/hữu cơ hoai mục | Tấn | 02 | Theo quy trình kỹ thuật |

**3.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất lúa theo phương pháp sạ cụm**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1104
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng/vụ

**4.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 5 | Tính 10 ha-15ha  /vụ/người |

**4.2. Định mức máy móc thiết bị:**

| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Khâu gieo cấy |  |  |
| - | Máy sạ cụm |  |  |
| 3 | Máy phun thuốc BVTV |  |  |
| 4 | Máy gặt đập liên hợp |  |  |

**4.3. Định mức giống, vật tư**

**4.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống lúa | Kg | 60 | Từ cấp xác nhận trở lên |
| 2 | Vôi | Kg | 500 |  |
| 3 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 100 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 4 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 70 |
| 5 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 90 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |
| 8 | Vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ sản xuất |  |  | Theo quy trình kỹ thuật |

**4.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất lúa hữu cơ sử dụng mạ khay, máy cấy**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1105
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng/vụ

**5.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 5 | Tính 10ha-15ha  /vụ/người |

**5.2. Định mức máy móc thiết bị:**

| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Khâu gieo cấy, chăm sóc |  |  |
| **-** | *Mạ khay* |  |  |
| **-** | *Máy trộn đất* |  |  |
| **-** | *Máy cấy* |  |  |
| **-** | *Máy phun chế phẩm, thuốc BVTV thảo mộc/sinh học* |  |  |
| 3 | Máy gặt đập liên hợp |  |  |

**5.3. Định mức giống, vật tư**

**5.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khay mạ (28cm x 60cm)  tương đương lượng Giống | Khay  Kg | 450  50 | Đúng kích cỡ, mạ đạt chuẩn 2,5-3 lá |
| 2 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 2.500 | Hàm lượng chất hữu cơ: >= 30% |
| 3 | Chế phẩm sinh học: 5-6 lần phun | lít |  | Đảm bảo chất lượng sử dụng canh tác lúa hữu cơ, còn hạn sử dụng. |
| *-* | *IMO3 dạng đậm đặc* | lít | *110-120* |
| *-* | *Đạm cá* | lít | *22-24* |
| *-* | *Nước thân cây lên men* | lít | *22-24* |
| *-* | *Thảo mộc tỏi* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc ớt* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc gừng* | lít | *10-12* |
| *-* | *Thảo mộc thuốc lá* | lít | *6-8* |
| *-* | *Canxi photphat xương* | lít | *15-16* |
| *-* | *Canxi vỏ trứng* | lít | *4-8* |
| *-* | *Trứng sữa* | lít | *12* | Nếu có |
| 4 | Phân chuồng/hữu cơ hoai mục | Tấn | 02 | Nông dân tự túc |

**5.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất Ngô sinh khối**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1106
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 04 tháng/vụ

**6.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 4 | Tính =< 10ha  /vụ/người |

**6.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy gieo hạt |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**6.3. Định mức giống, vật tư**

**6.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống ngô lai | kg | 20 | Hạt lai F1 |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 180 | TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 100 |
| 4 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 100 |
| 5 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 1.200 -1.500 | TCCS |
| 6 | Vôi | kg | 500 | TCCS |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 1.000 | TCCS |

**6.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất sắn**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1107
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 10 tháng/vụ

**7.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 10 | Tính 10ha /vụ/người |

**7.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy cày (rạch hàng) |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy rạch hàng cầm tay |  |  |

**7.3. Định mức giống, vật tư**

**7.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống sắn | hom | 12.500 - 13.000 | Giống sạch bệnh, tỉnh lệ nảy mầm trêm 95% |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 140 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 60 |
| 4 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 100 |
| 5 | Thuốc xử lý hom giống | 1.000đ | 2.000 |  |
| 6 | Thuốc cỏ, thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |
| 7 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 500 | TCCS |

**7.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất cây dong riềng**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1108
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 10 tháng/vụ
  1. **Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 10 | Tính 10ha /vụ/người |

**8.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy cày (rạch hàng) |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy rạch hàng cầm tay |  |  |

**8.3. Định mức giống, vật tư**

**8.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | hom | 2.000 | TCCS |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 200 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 120 |
| 4 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 200 |
| 5 | Vôi bột | 1.000đ | 500 |  |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | 1.000đ | 500 – 1.000 | TCCS |
| 7 | Thuốc BVTV | kg | 1.500 | TCCS |

**8.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất đậu xanh**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1109
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 03 tháng

**9.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Cônglao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 03 | Tính 10ha /vụ/người |

**9.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**9.3. Định mức giống, vật tư**

**9.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống | kg | 20 | TCCS |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 46 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 66 |
| 4 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 72 |
| 5 | Vôi | kg | 400 |  |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 1.000 - 1.500 | TCCS |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 | TCCS |

**9.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất cây vừng (mè)**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1110
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 03 tháng/vụ

**10.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 03 | Tính 10ha /vụ/người |

**10.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**10.3. Định mức giống, vật tư**

**10.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | kg | 5-6 | TCCS |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 46 | TCCS  Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 80 |
| 4 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 72 |
| 5 | Vôi bột | kg | 400 |  |
| 6 | Phân vi sinh | kg | 500-1.000 | TCCS |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 | TCCS |

**10.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Trồng thâm canh cây Hồ tiêu**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1111
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng/vụ

**11.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính 3-5 ha /vụ/người |

**11.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Hệ thống tưới nhỏ giọt |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án  TCCS; Tưới nước kết hợp bón phân |

**11.3. Định mức giống, vật tư**

**11.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | Hom | 4.800 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (5%) | cây | 240 |
| 3 | Choái | Cây/trụ | 1.600 |  |
| 4 | Phân lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 190  128  128 | TCCS |
| 5 | Phân đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 115  220  220 |
| 5 | Phân Kali nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 84  192  192 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 2.400  2.400  2.400 | TCCS |
| 7 | Vôi bột  Năm 1  Năm 3 | Kg  Kg | 800  - |  |
| 8 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | 1.000đ  1.000đ  1.000đ | 3.000  3.000  3.000 |  |
| 9 | Chế phẩm Tricodecma  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 80  80  80 |  |

**11.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Trồng thâm canh cây cao su**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1112
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng/vụ

**12.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính 5 ha /vụ/người |

**12.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy đào hố |  |  |

**12.3. Định mức giống, vật tư**

**12.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | cây | 500 - 600 | TCCS |
| 2 | Giống trồng dặm (5%) | cây | 25 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 500-600 | TCCS |
| 4 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | kg | 25  50  50 | TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O |
| 5 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | kg | 25  50  50 |
| 6 | Ka li nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | kg | 12  25  25 |
| 7 | Thuốc BVTV và kích mũ | 1.000đ | 1.000 |  |
| 8 | Amoniac(NH3)10% | lit | 20 |  |
| 9 | Vật tư thiết bị |  |  | Hỗ trợ năm 1 |
| - | Kiêng đỡ chén | Cái | 500 – 600 |  |
| - | Dây nilon buộc kiềng | Cuộn | 16 |  |
| - | Chén hứng mủ | Cái | 500 - 600 |  |
| - | Máng hứng mủ | Cái | 500 - 600 |  |
| - | Máng che mưa | Cái | 500 - 600 |  |
| - | Keo dán máng | Kg | 45 |  |
| - | Bấm kìm | Cái | 2 |  |
| - | Kim bấm | Hộp | 12 |  |
| - | Dao cạo mủ | Cái | 2 |  |
| - | Dụng cụ nạo vỏ | Cái | 2 |  |
| - | Típ mở Vaselinne | Cái | 2 |  |
| - | Mái che mưa cho chén mủ | Cái | 500 - 600 |  |
| - | Thùng trút mủ 15 lit | Cái | 1 |  |
| - | Thùng trút mủ 35 lit | Cái | 1 |  |
| - | Thùng trút mủ 5 lit | Cái | 1 |  |

**12.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn GAP**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1113
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**13.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**13.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới | Giờ | 03 | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**13.3. Định mức giống, vật tư**

**13.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 220 |  |
| 2 | Cây giống trồng dặm (5%) | cây | 10 |
| 3 | Phân đạm nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 66  100  132 | TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O |
| 4 | Phân lân nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 50  66  88 |
| 5 | Phân Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 44  66  110 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 1.100  1.100  1.100 |  |
| 7 | Vôi bột | Kg | 200 |  |
| 8 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | 1.000đ  1.000đ  1.0000đ | 1.500  1.500  1.500 |  |

**13.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất Bơ theo tiêu chuẩn GAP**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1114
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**14.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**14.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới | Giờ |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**14.3. Định mức giống, vật tư**

**14.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 205 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm | cây | 20 |
| 3 | Phân đạm nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 26  39  66 | TCCS, Có thể sử dụng phân hỗn hợp với tỉ lệ quy đổi N, P2O5, K2O |
| 4 | Phân lân nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 145  174  200 |
| 5 | Phân Kali nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 13  20  33 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 2.050  1.025  1.025 |  |
| 7 | Vôi bột | Kg | 200 |  |
| 8 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | 1.000đ  1.000đ  1.000đ | 1.500  1.500  2.500 |  |

**14.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

1. **Tên định mức: Sản xuất Chanh leo theo GAP**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1115
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**15.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**15.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới | Giờ | 03 | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**15.3. Định mức giống, vật tư**

**15.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột bê tông | Cái | 500 |  |
| 2 | Giống trồng mới | Cây | 650-850 | TCCS |
| 3 | Giống dự phòng (10%) | Cây | 85 |
| 4 | Phân lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 210  150 | TCCS |
| 5 | Phân đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 160  185 |
| 6 | Phân Kali nguyên chất  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 175  660 |
| 7 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 3.000 |  |
| 8 | Vôi bột | Kg | 1.000 |  |
| 9 | Chế phẩm sinh học  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 60  80 |  |
| 10 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2 | 1.000đ  1.000đ | 3.000  2.000 |  |

**15.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**16. Tên định mức: Thâm canh cây cà phê hữu cơ thời kỳ kinh doanh từ năm thứ 3 trở đi**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1116
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**16.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 9 | Tính 3-5 ha /vụ/người |

**16.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân | Hệ thống |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**16.3. Định mức giống, vật tư**

**16.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.500-3.000 | Vật tư phải nằm trong danh mục được phép lưu hành và phải đảm bảo chất lượng theo TCCS |
| 2 | Phân lân nung chảy  (nguyên chất P2O5) | Kg | 60 |
| 3 | Phân Kali hữu cơ  (Nguyên chất K2O) | Kg | 55 |
| 4 | Phân hữu cơ khoáng | Kg | 1.200-1.500 |
| 5 | Phân bón lá hữu cơ | Lít | 2 |
| 6 | Vôi bột | Kg | 500 |
| 7 | Thuốc BVTV snh học | 1.000đ | 3.000 |

**16.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**17. Tên định mức: Trồng mới, tái canh cà phê chè**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1117
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**17.1. Định mức lao động:**

| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 9 | Tính 3-5 ha /vụ/người |

**17.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy phá gốc, đào hố |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, TCCS, Tưới nước kết hợp bón phân |
| 2 | Hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân |  |  |

**17.3. Định mức giống, vật tư**

**17.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống, cây che bóng |  |  | Theo tiêu chuẩn cây giống cà phê (cây thực sinh và cây ghép |
| 1.1 | Giống cà phê | Bầu | 4.000 |
| 1.2. | Giống trồng dặm (5%) | Bầu | 200 |
| 1.3 | Cây che bóng | cây | 100 |  |
| 2 | Vật tư |  |  | TCCS |
| 2.1. | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 55  90  120 |
| 2.2 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 200  90  120 |
| 2.3 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 60  50  180 |
| 2.4 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 4.800 |
| 2.5 | Vôi bột  Năm 1  Năm 3 | Kg  Kg | 1.500  1.500 |  |
| 2.6 | Thuốc xử lý mối, côn trùng | Kg | 20 |  |
| 2.7 | Thuốc trừ nấm | Kg | 10 |  |
| 2.8 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | 1.000đ  1.000đ  1.000đ | 1.000  1.500  2.000 |  |

**17.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**18. Tên định mức: Sản xuất nghệ**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1118
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 08 tháng

**18.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 8 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**18.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**18.3. Định mức giống, vật tư**

**18.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống (Củ) | Kg | 2.000-3000 |  |
| 2 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 | TCCS |
| 3 | Phân Đạm nguyên chất (N) | Kg | 95 |
| 4 | Phân Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 85 |
| 5 | Phân Kali nguyên chất (K2O) | Kg | 120 |
| 6 | Vôi bột | Kg | 500 |
| 7 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |

**18.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**19. Tên định mức: Trồng thâm canh cây Quế**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1119
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**19.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**19.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật,  quy mô dự án |

**19.3. Định mức giống, vật tư**

**19.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | Cây | 8.000 | Cây không bị sâu bệnh |
| 2 | Giống dự phòng | Cây | 800 |
| 3 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 16.000 | Nông dân trự túc |
| 4 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 1.200  3.600  3.600 |  |
| 5 | Vôi bột | Kg | 500 |  |
| 6 | Thuốc BVTV sinh học | 1.000đ | 2.000 |  |

**19.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**20. Tên định mức: Trồng thâm canh cây Tràm lấy tinh dầu**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1120
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 18 tháng

**20.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 18 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**20.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**20.3. Định mức giống, vật tư**

**20.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | Cây | 8.500 | Cây không bị sâu bệnh |
| 2 | Giống dự phòng | Cây | 850 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 |  |
| 4 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 96  96 |  |
| 5 | Lân nguyên chất (P2O5) Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 96  96 |  |
| 6 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 48  48 |  |
| 7 | Vôi bột | Kg | 500 |  |
| 8 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 1.000 |  |

**20.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**21. Tên định mức: Sản xuất dưa hấu**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1121
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 04 tháng

**21.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 04 | Tính <5 ha /vụ/người |

**21.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**21.3. Định mức giống, vật tư**

**21.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | kg | 0,8-1 | Lai F1, đảm bảo chất lượng Theo TCVN 8815-2011 |
| 2 | Phân chuồng | Tấn | 10 | Nông dân tự túc |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 1.000 |  |
| 4 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 100 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 5 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 70 |
| 6 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 120 |
| 7 | Bạt phủ nilon (cuộn dài 400m) | Cuộn | 20 |  |
| 8 | Chế phẩm Tricodemar | kg | 10 |  |
| 9 | Vôi bột | kg | 500 |  |
| 10 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**21.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**22. Tên định mức: Sản xuất Ném (hành tăm)**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1122
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng

**22.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 05 | Tính <5 ha /vụ/người |

**22.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**22.3. Định mức giống, vật tư**

**22.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống | kg | 500 | Tỷ lệ nảy mầm > 75%.  Hạt giống đồng đều, đường kính củ >=1cm, củ chắc mẩy. |
| 2 | Phân chuồng | Tấn | 15 | Nông dân tự túc |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 700 |  |
| 4 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 95 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 5 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 80 |
| 6 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 100 |
| 7 | Vôi bột | kg | 500 |  |
| 8 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**22.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**23. Tên định mức: Sản xuất Ớt cay**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1123
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng

**23.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 05 | Tính <5 ha /vụ/người |

**23.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**23.3. Định mức giống, vật tư**

**23.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Giống | kg | 0,3 | Mật độ: 30.000-32.000 cây/ha |
| 2 | Phân chuồng | Tấn | 10 | Nông dân tự túc |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 2.000 |  |
| 4 | Đạm nguyên chất (N) | kg | 140 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 5 | Lân nguyên chất (P2O5) | kg | 50 |
| 6 | Kali nguyên chất (K2O) | kg | 240 |
| 7 | Vôi bột | kg | 500 |  |
| 8 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**23.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**24. Tên định mức: Thâm canh cây Ổi**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1124
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**24.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính <5 ha /vụ/người |

**24.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**24.3. Định mức giống, vật tư**

**24.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | cây | 1.100 |  |
| 2 | Giống trồng dặm (5%) | cây | 55 |  |
| 3 | Phân chuồng | Tấn | 10 | Nông dân tự túc |
| 4 | Phân hữu cơ vi sinh | kg | 1.100 |  |
| 5 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 70  95 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 6 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 120  30 |
| 7 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 90  165 |
| 8 | Phân bón lá/Chế phẩm sinh học | kg/lit | 8 |  |
| 9 | Vôi bột | kg | 1.000 |  |
| 10 | Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**24.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**25. Tên định mức: Trồng thâm canh cây Táo theo GAP**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1125
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**25.1. Định mức lao động:**

| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính <5 ha /vụ/người |

**25.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**25.3. Định mức giống, vật tư**

**25.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** |  | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Vật tư làm giàn táo** |  |  |  |  |
| 1 | Trụ gỗ/cọc giàn | cây |  | 500 |  |
| 2 | Cây choái (gỗ/tre) | cây |  | 625 |  |
| 3 | Dây thép kéo giàn | kg |  | 1.200 |  |
| **II** | **Chi phí vật tư nông nghiệp** |  |  |  |  |
| 1 | Giống trồng mới | Cây |  | 625 |  |
| 2 | Giống trồng dặm (5%) | Cây |  | 32 |  |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg |  | 3.000  3.000 |  |
| 4 | Vôi bột | Kg | 520 | |  |
| 5 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 240  280 | | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 6 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg |  | 85  85 |  |
| 7 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg |  | 220  220 |
| 8 | Thuốc bảo vệ thực vật  Năm 1  Năm 2 | 1.000đ  1.000đ |  | 2.000  2.000 |  |
| 9 | Chế phẩm sinh học/phân bón qua lá  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg |  | 5  5 |  |

**25.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**26. Tên định mức: Sản xuất dưa lưới trong nhà kính**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1126
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 04 tháng

**26.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 04 | Tính 01 ha /vụ/người |

**26.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**26.3. Định mức giống, vật tư**

**26.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới (Cây giống) | Cây | 2.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (15%) | Cây | 300 |
| 3 | **Túi PE 02 lớp trắng đen (kích thước 40cm x 20cm.** | Túi | 2.000 | TCCS |
| 4 | Phân lân nguyên chất | Kg | 60-65 |
| 5 | Phân bón hữu cơ sinh học đa lượng | Kg | 400 |
| 6 | Phân hữu cơ khoáng |  | 200 | TCCS |
| 7 | Phân bón lá hữu cơ | Lít | 01 |
| 8 | Vôi bột | Kg | 100 |
| 9 | Chế phấm sinh học, thuốc BVTV | 1000.đ | 1.000 |

**26.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**27. Tên định mức: Trồng sả**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1127
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**27.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**27.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**27.3. Định mức giống, vật tư**

**27.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 28.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (15%) | cây | 4.200 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 | TCCS |
| 4 | Phân lân nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 33  25  25 |
| 5 | Phân đạm nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 92  46  46 |
| 6 | Phân Kali nguyên chất  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg | 60  60 |
| 7 | Vôi bột | Kg | 500 |  |
| 8 | Chế phẩm sinh học Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**27.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**28. Tên định mức: Sản xuất cây Sâm bố chính**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1128
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 12 tháng

**28.1. Định mức lao động:**

| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 12 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**28.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**28.3. Định mức giống, vật tư**

**28.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| 1 | Giống trồng mới (hạt giống) | Kg | 10 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (10%) | Kg | 01 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 3.500 | TCCS |
| 4 | Phân lân nguyên chất | Kg | 330 |
| 5 | Phân Hữu cơ sinh học | Kg | 2.000 |
| 6 | Vôi bột | Kg | 100 |  |
| 7 | Chế phấm sinh học, thuốc BVTV | 1000.đ | 2.000 |  |

**28.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**29. Tên định mức: Trồng thâm canh Dây thìa canh**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1129
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 12 tháng

**29.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 12 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**29.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**29.3. Định mức giống, vật tư**

**29.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 22.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (10%) | cây | 2.200 |
| 3 | Phân chuồng hoai mục | Tấn | 20 | TCCS |
| 4 | Phân lân  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 500  40 |
| 5 | Phân đạm ure  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 150  240 |
| 6 | Phân Kaliclorua  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 80  40 |
| 7 | Chế phấm sinh học, thuốc BVTV | 1.000.đ | 2.000 |  |

**29.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**30. Tên định mức: Trồng thâm canh cây Cà gai leo**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1130
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**30.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**30.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**30.3. Định mức giống, vật tư**

**30.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 80.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (10%) | cây | 8.000 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 | TCCS |
| 4 | Phân Lân nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 63  50  50 |
| 5 | Phân đạm nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 130  65  65 |
| 6 | Phân Kali nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 100  65  65 |
| 7 | Vôi bột | Kg | 300 |  |
| 8 | Chế phấm sinh học, thuốc BVTV | Tr.đ | 2 |  |

**30.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**31. Tên định mức: Trồng thâm canh cây An xoa**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1131
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**31.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**31.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**31.3. Định mức giống, vật tư**

**31.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 8.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (10%) | cây | 800 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 | TCCS |
| 4 | Phân lân nguyên chất | Kg | 33 |
| 5 | Phân đạm nguyên chất | Kg | 92 |
| 6 | Phân Kali nguyên chất | Kg | 90 |
| 7 | Vôi bột | Kg | 500 |  |
| 8 | Chế phẩm sinh học, Thuốc BVTV | 1.000đ | 2.000 |  |

**31.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**32. Tên định mức: Trồng Chè vằng**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1132
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 20 tháng

**32.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 20 | Tính 3-6 ha /vụ/người  Năm 1: 8 tháng  Năm 2: 7 tháng  Năm 3: 5 tháng |

**32.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**32.3. Định mức giống, vật tư**

**32.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới | cây | 29.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (15%) | cây | 4.350 |
| 3 | Phân lân nguyên chất bón lót | Kg | 96 | TCCS |
| 4 | Phân đạm nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 142  46  46 |
| 5 | Phân Kali nguyên chất  Năm 1  Năm 2  Năm 3 | Kg  Kg  Kg | 84  36  36 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 1.500 |  |
| 7 | Vôi bột | Kg | 500 |  |
| 8 | Chế phẩm sinh học Thuốc BVTV | 1.000.đ | 2.000 |  |

**32.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**33. Tên định mức: Sản xuất Tía tô theo GAP**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1133
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 12 tháng

**33.1. Định mức lao động:**

| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 12 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**33.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Làm đất bằng cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |

**33.3. Định mức giống, vật tư**

**33.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống trồng mới (hạt giống) | Cây | 83.000 | TCCS |
| 2 | Cây giống trồng dặm (15%) | Cây | 12.450 |
| 3 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 1.000-2.000 | TCCS |
| 4 | Phân lân nguyên chất | Kg | 85-90 |
| 5 | NPK 30-9-9 TE | Kg | 200 |
| 6 | Vôi bột | Kg | 100 | TCCS |
| 7 | Chế phấm sinh học, thuốc BVTV | 1000.đ | 2.000 |

**33.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**34. Tên định mức: Thâm canh cà phê chè thời kỳ kinh doanh từ năm thứ 3 trở đi**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1134
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**34.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính 3-6 ha /vụ/người |

**34.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân | Hệ thống |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |

**34.3. Định mức giống, vật tư**

**34.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, chất lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 320 | TCCS |
| 2 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 150 |
| 3 | Kali nguyên chất (K2O) | Kg | 320 |
| 4 | Phân hữu cơ vi sinh | Kg | 2.000 |
| 5 | Vôi bột | Kg | 1.500 |  |
| 6 | Thuốc BVTV | Kg | 3.000 |  |

**34.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**35. Tên định mức: Trồng thâm canh Chuối tiêu hồng, chuối lùn**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1135
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**35.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính <10 ha /vụ/người |

**35.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy đào hố |  |  |

**35.3. Định mức giống, vật tư**

**35.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | cây | 2.000 |  |
| 2 | Giống trồng dặm (5%) | cây | 100 |  |
| 3 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 465-480  465-480 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 4 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 130-160  130-160 |
| 5 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 900-960  900-960 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 2.000  2.000 |  |
| 7 | Vôi bột  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 1.000  1.000 |  |
| 8 | Chế phẩm Tricodecma | kg | 8 -10 |  |
| 9 | Phân chuồng | Tấn | 15-20 | Nông dân tự túc |
| 10 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2 | 1.000đ  1.000đ | 2.000  2.000 |  |
| 11 | Túi nilon bao buồng | túi | 2.000 | Nếu có |

**35.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**36. Tên định mức: Trồng thâm canh cây chuối mật mốc**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1136
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 09 tháng

**36.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Công lao động phổ thông | Công |  | Người dân đối ứng |
| 2 | Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT | Tháng | 09 | Tính <10 ha /vụ/người |

**36.2. Định mức máy móc thiết bị:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất cơ giới |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy đào hố |  |  |

**36.3. Định mức giống, vật tư**

**36.3.1. Định mức vật tư phục vụ mô hình**

| **TT** | **Tên giống, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống | cây | 2.000 |  |
| 2 | Giống trồng dặm (5%) | cây | 100 |  |
| 3 | Đạm nguyên chất (N)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 277  277 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 4 | Lân nguyên chất (P2O5)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 160  160 |
| 5 | Kali nguyên chất (K2O)  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 360  360 |
| 6 | Phân hữu cơ vi sinh  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 2.000  2.000 |  |
| 7 | Vôi bột  Năm 1  Năm 2 | Kg  Kg | 1.000  1.000 |  |
| 8 | Chế phẩm Tricodecma | kg | 8 -10 |  |
| 9 | Phân chuồng | Tấn | 15-20 | Nông dân tự túc |
| 10 | Thuốc BVTV  Năm 1  Năm 2 | 1.000đ  1.000đ | 2.000  2.000 |  |

**36.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**a. Định mức vật tư phục vụ tập huấn**

Thời gian: 01 ngày/lớp, số lớp: 02 lớp, số lượng học viên: 30 người/lớp.

\* Định mức vật tư cho 1 lớp tập huấn:

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu phát cho học viên | Bộ | 30 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP cho học viên (Túi đựng tài liệu, sổ ghi chép, bút, giấy A0, bút dạ,…) | Bộ | 30 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn phát cho học viên | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 30 | Theo quy định hiện hành |

**b. Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**37. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống lúa thuần**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1137
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 05 tháng

**37.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***160*** |  |
| 1.1 | Làm đất gieo sạ, công đoạn này được thực hiện sau khi cày bừa bằng máy, chỉ thực hiện bằng thủ công làm bằng tránh đọng nước khi gieo thẳng ảnh hưởng mật độ sống của cây trồng bình quân 1,5 công/500 m2 | Công | 30 |  |
| 1.2 | Công ngâm ủ, gieo sạ, tỉa dặm, bón phân và làm cỏ sục bùn 02 lần/vụ. Bình quân 2,5 công/500 m2 | Công | 50 |  |
| 1.3 | Phun thuốc BVTV (phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ, ốc bươu vàng và thuốc diệt chuột…) | Công | 20 |  |
| 1.4 | Phơi, chế biến nhập kho | Công | 55 |  |
| 1.5 | Công dẫn nước | Công | 5 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***55,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 10,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 10,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 10,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 25,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**37.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Máy gặt đập liên hợp |  |  |
| 3 | Thuê đất tổ chức sản xuất |  |  |

**37.3. Định mức giống, vật tư**

**37.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm | Kg | 80 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 100 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 70 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 90 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000 |  |
| 6 | Vôi nông nghiệp | Kg | 500 |  |
| 7 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc chống chuột, ốc bươu vàng… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 8 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:*** *Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, bao dứa đựng giống, nilon chống chuột, bẫy chuột…* | đồng | *<30%* | "Chi theo thực tế tối đa 30 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**37.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**38. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống Lạc**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1138
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**38.1. Định mức lao động:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***330,0*** |  |
| 1.1 | Công gieo hạt (2,5 công/500m2) | công | 50,0 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc(Gồm có 2 lần làm cỏ: lúc lạc 3 lá và ra hoa rộ vun cao gốc) 2,5 công/lần/500m2 | công | 100,0 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV ( 1,5 công/500m2) | Công | 30,0 |  |
| 1.4 | Thu hoạch gồm nhổ cây, tách quả, vận chuyển, phơi, đóng bao) | công | 150,0 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**38.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,….)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình  kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất nông nghiệp tổ chức sản xuất |  |  |

**38.3. Định mức giống, vật tư**

**38.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm | Kg | 240 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 50 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 120 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 60 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 15.000 |  |
| 6 | Vôi nông nghiệp | Kg | 500 |  |
| 7 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, … | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 8 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:*** *Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống,…* | đồng | ***<*** *15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**38.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**39. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống Đậu xanh**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1139
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**39.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***260*** |  |
| 1.1 | Công gieo hạt, bình quân 1,5 công/500m2 | công | 30 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc (Gồm có 2 lần làm cỏ: lúc đậu xanh 3 lá và ra hoa lứa đầu vun cao gốc) 2 công/lần/500m2 | công | 80 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV (gồm phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh) | công | 20 |  |
| 1.4 | Thu hoạch gồm thu hái, phơi, tách hạt, làm sạch, đóng bao. (thu hoạch 4 lứa quả) | công | 130 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**39.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuế đất sản xuất |  |  |

**39.3. Định mức giống, vật tư**

**39.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm | Kg | 30 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 44 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 66 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 72 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000 |  |
| 6 | Vôi nông nghiệp | Kg | 400 |  |
| 7 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 8 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:*** *Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, …* | đồng | *< 15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**39.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**40. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống Ngô**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1140
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**40.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***220*** |  |
| 1.1 | Công gieo hạt, bình quân 1,0 công/500m2 | công | 20 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc( Gồm có 2 lần làm cỏ: lúc ngô 3 lá và 8-9 lá vun cao gốc) 2công/500m2/lân | công | 80 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV(gồm phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh), | công | 20 |  |
| 1.4 | Thu hoạch gồm bẻ quả, vận chuyển, phơi, tách vỏ quả, tách hạt, đóng bao. | công | 100 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**40.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất sản xuất |  |  |

**40.3. Định mức giống, vật tư**

**40.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm | Kg | 30 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 180 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 100 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 100 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000 |  |
| 6 | Vôi nông nghiệp | Kg | 500 |  |
| 7 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 8 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:****Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, …* | đồng | *< 15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**40.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**41. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm cây Nưa (chột nưa) thuộc nhóm Khoai sọ**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1141
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**41.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***290*** |  |
| 1.1 | Công trồng 2,5 công/500m2 | công | 50 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc(gồm có 2 lần làm cỏ) 2,5 công/lần/500m2 | công | 100 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV( gồm phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh) 1,5 công/500m2 | công | 20 |  |
| 1.4 | Thu hoạch củ 6,0 công/500 m2 | công | 120 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**41.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất sản xuất |  |  |

**41.3. Định mức giống, vật tư**

**41.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm | Kg | 1.400,0 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 150,0 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 100,0 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 180,0 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 20.000,0 |  |
| 6 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 7 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:****Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, …* | đồng | *< 15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**41.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**42. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống Sắn**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1142
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 10 tháng

**42.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***240*** |  |
| 1.1 | Công trồng bình quân 2 công/500m2 | công | 40 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc (Gồm có 2 lần làm cỏ lần 1 sau trồng 1 tháng+ xới xáo, lần 2 bón phân vun gốc) 2,5 công/500m2/lần | công | 100 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV( gồm phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh), 1 công/500m2 | công | 20 |  |
| 1.4 | Thu hoạch 4 công /500m2 | công | 80 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**42.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất sản xuất |  |  |

**42.3. Định mức giống, vật tư**

**42.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm: 1kg=8 hom; 12.000 hom=1.500 kg | kg | 1.500 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 140 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 60 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 100 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 15.000 |  |
| 6 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc chống chuột, ốc bươu vàng… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 7 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:****Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, bao dứa đựng giống, nilon chống chuột, bẫy chuột…* | đồng | *< 15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**42.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**43. Tên định mức: Sản xuất thử nghiệm các giống Khoai lang**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1143
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**43.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***250*** |  |
| 1.1 | Công trồng bình quân 2 công/500m2 | công | 40 |  |
| 1.2 | Công bón phân, làm cỏ, vun gốc (Gồm có 2 lần làm cỏ lần 1 sau trồng 1 tháng+ xới xáo, lần 2 bón phân vun gốc) 2,5 công/500m2/lần | công | 100 |  |
| 1.3 | Công phun thuốc BVTV( gồm phun thuốc cỏ, thuốc trừ sâu bệnh), 1 công/500m2 | công | 20 |  |
| 1.4 | Thu hoạch 5 công /500m2 | công | 100 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***38,0*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 6,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 7,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 18,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**43.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất sản xuất |  |  |

**43.3. Định mức giống, vật tư**

**43.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm: | kg | 1.200 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 80 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 140 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 100 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 15.000 |  |
| 6 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 7 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:*** *Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, bao dứa đựng giống, nilon chống chuột, bẫy chuột…* | đồng | ***<*** *15%* | "Chi theo thực tế tối đa 15 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**43.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**44. Tên định mức: Phục tráng, chọn dòng các giống lúa thuần**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1144
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 5 tháng

**44.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phỗ thông*** |  | ***390*** |  |
| 1.1 | Làm đất gieo mạ (thủ công) | Công | 45 |  |
| 1.2 | Gieo mạ, chăm sóc mạ | Công | 10 |  |
| 1.3 | Làm đất ruộng cấy (san đất, cuốc gốc, làm bờ) | Công | 20 |  |
| 1.4 | Nhổ mạ, cấy | Công | 80 |  |
| 1.5 | Làm cỏ sục bùn, bón phân | Công | 45 |  |
| 1.6 | Dẫn nước, tưới tiêu | Công | 10 |  |
| 1.7 | Gặt, tuốt, phơi, làm sạch và khử lẩn | Công | 120 |  |
| 1.8 | Phun thuốc trừ cỏ, sâu bệnh, chống chuột… | Công | 60 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***670*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 100 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 100 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 200 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 270 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**44.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất sản xuất |  |  |

**44.3. Định mức giống, vật tư**

**44.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống lúa | Kg | 80 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 150 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 100 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 80 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000 |  |
| 6 | Vôi nông nghiệp | Kg | 500 |  |
| 7 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc chống chuột, ốc bươu vàng… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 8 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:****Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, bao dứa đựng giống, nilon chống chuột, bẫy chuột…* | đồng | *< 30%* | "Chi theo thực tế tối đa 30 % tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**44.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**45. Tên định mức: Trồng thử nghiệm giống chuối Tây**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1145
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 12 tháng

**45.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Công lao động phổ thông** |  | ***145*** |  |
| 1.1 | Chuẩn bị đất trồng, phát dọn thực bì | công | 15 |  |
| 1.2 | Đào hố (40cm x 40 cm x 40 cm) | công | 25 |  |
| 1.3 | Trồng | công | 25 |  |
| 1.4 | Bón phân, Chăm sóc, làm cỏ, tỉa chồi, bao buồng, tỉa hoa | công | 25 |  |
| 1.5 | Phun thuốc BVTV | công | 5 |  |
| 1.6 | Thu hoạch | công | 50 |  |
| ***2*** | ***Công lao động kỹ thuật*** |  | ***290*** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 50 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 50 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 50 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 140 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**45.2. Định mức máy móc, thiết bị**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Máy làm đất |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Thuê đất |  |  |

**45.3. Định mức giống, vật tư**

**45.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giống khảo nghiệm ( kể cả trồng dặm) | Cây | 2.500 |  |
| 2 | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 250 | Có thể sử dụng phân đa dinh dưỡng NPK với tỷ lệ quy đổi N, P2O5, K2O tương ứng. |
| 3 | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 300 |
| 4 | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 200 |
| 5 | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000 |  |
| 6 | Vôi bột | Kg | 1.000 |  |
| 7 | Túi bọc buồng | Cái | 2.000 |  |
| 8 | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | "Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 9 | ***Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền nhanh hỏng:****Biển tên thí nghiệm, bảng tên giống, bao dứa đựng giống, nilon chống chuột, bẫy chuột…* | đồng | *< 5%* | "Chi theo thực tế tối đa 5% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**45.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |

**46. Tên định mức: trồng thử nghiệm cây Sầu riêng**

* Mã sản phẩm dịch vụ: QTri - TTBVTV1146
* Quy mô: 01 ha
* Thời gian thực hiện: 04 năm

**46.1. Định mức lao động:**

| **TT** | **Diễn giải nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Công lao động phổ thông*** |  |  |  |
|  | ***Năm thứ nhất*** |  | ***106*** |  |
| 1.1 | Phát cỏ, dọn đất trước khi trồng | Công | 10,0 |  |
| 1.2 | Cắm cọc thiết kế hố trồng | Công | 2,0 |  |
| 1.3 | Lấp hố, bón lót, trồng cây | Công | 10,0 |  |
| 1.4 | Trồng dặm | Công | 2,0 |  |
| 1.5 | Cố định cây, tủ gốc, che gió, tỉa cành | Công | 15,0 |  |
| 1.6 | Làm cỏ | Công | 25,0 |  |
| 1.7 | Bón phân | Công | 12,0 |  |
| 1.8 | Vét mương, đắp bồn | Công | 10,0 |  |
| 1.9 | Tưới nước | Công | 10,0 |  |
| 1.10 | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 5,0 |  |
| 1.11 | Phun phân bón lá | Công | 5,0 |  |
|  | ***Năm thứ 2*** |  | ***168*** |  |
| 1.1 | Làm cỏ | Công | 60,0 |  |
| 1.2 | Tỉa cành, tạo tán | Công | 12,0 |  |
| 1.3 | Bón phân | Công | 24,0 |  |
| 1.4 | Vét mương, đắp bồn | Công | 18,0 |  |
| 1.5 | Tưới nước | Công | 30,0 |  |
| 1.6 | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12,0 |  |
| 1.7 | Phun phân bón lá | Công | 9,0 |  |
| 1.8 | Kiểm kê nghiệm thu cuối năm | Công | 3,0 |  |
|  | ***Năm thứ 3*** |  | **204** |  |
| 1.1 | Làm cỏ | Công | 60,0 |  |
| 1.2 | Tỉa cành, tạo tán | Công | 18,0 |  |
| 1.3 | Vét mương, đắp bồn | Công | 15,0 |  |
| 1.4 | Bón phân | Công | 24,0 |  |
| 1.5 | Bón phân hữu cơ + Đào rãnh bón | Công | 18,0 |  |
| 1.6 | Tưới nước | Công | 30,0 |  |
| 1.7 | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 18,0 |  |
| 1.8 | Phun phân bón lá | Công | 18,0 |  |
| 1.9 | Kiểm kê nghiệm thu cuối năm | Công | 3,0 |  |
|  | ***Năm thứ 4*** |  | **312** |  |
| 1.1 | Làm cỏ | Công | 60,0 |  |
| 1.2 | Tỉa cành, tạo tán | Công | 24,0 |  |
| 1.3 | Tỉa hoa, tỉa quả | Công | 18,0 |  |
| 1.4 | Bón phân hữu cơ + Đào rãnh bón | Công | 18,0 |  |
| 1.5 | Bón phân | Công | 30,0 |  |
| 1.6 | Vét mương, đắp bồn | Công | 15,0 |  |
| 1.7 | Tưới nước | Công | 30,0 |  |
| 1.8 | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 30,0 |  |
| 1.9 | Phun phân bón lá | Công | 24,0 |  |
| 1.10 | Thu hoạch | Công | 60,0 |  |
| 1.11 | Kiểm kê nghiệm thu cuối năm | Công | 3,0 |  |
| **2** | **Công lao động kỹ thuật** |  |  |  |
|  | **Năm thứ 1** |  | **180** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 40,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 40,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 40,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 60,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
|  | **Năm thứ 2** |  | **140** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 30,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 50,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
|  | **Năm thứ 3** |  | **140** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 30,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 50,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
|  | **Năm thứ 4** |  | **140** |  |
| 2.1 | Chủ nhiệm chương trình | Công | 30,0 | Trình độ KS chuyên ngành trở lên |
| 2.2 | Thư ký chương trình | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.3 | Thành viên | Công | 30,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |
| 2.4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ | Công | 50,0 | Trình độ Trung cấp chuyên ngành trở lên |

**46.2. Định mức thuê khoán (máy móc, thiết bị,…)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên máy móc thiết bị** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| 1 | Cày đất trước khi đào hố |  |  | Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án |
| 2 | Khoan hố |  |  |
| 3 | Thuê đất |  |  |

**46.3. Định mức giống, vật tư**

**46.3.1. Định mức giống, vật tư phục vụ mô hình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giống, vật tư** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
|  | **Năm thứ 1** |  |  |  |
| 1 | **Cây giống** |  |  |  |
|  | Giống trồng mới | Cây | 204,0 |  |
|  | Giống trồng dặm (10%) | Cây | 21,0 |  |
| 2 | **Phân bón gốc** |  |  |  |
|  | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 66,0 |  |
|  | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 50,0 |  |
|  | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 44,0 |  |
|  | Phân chuồng hoai mục | Kg | 10.000,0 |  |
|  | Vôi nông nghiệp | Kg | 200,0 |  |
|  | Phân bón lá | Lít | 3,0 |  |
|  | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | “Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
| 3 | **Các loại vật tư, dụng cụ khác** |  |  |  |
|  | Vật liệu tủ gốc (rơm, cỏ...) | Tấn | 4,0 |  |
|  | Vật rẻ tiền mau hỏng (Cuốc, cưa, bình xịt, thúng, kéo, cưa, đồ bảo hộ lao động...). | Bộ | 1,0 | 2 năm sử dụng 1 bộ |
|  | Ống nước nhựa Ø= 45 cm (3 cuộn/3 năm) | Kg | 165,0 | 3 năm sử dụng 1 bộ |
|  | **Năm thứ 2** |  |  |  |
|  | **Phân bón gốc** |  |  |  |
|  | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 100 |  |
|  | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 66 |  |
|  | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 66 |  |
|  | Vôi nông nghiệp | Kg | 200 |  |
|  | Phân bón lá | Lít | 3 |  |
|  | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | “Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
|  | **Năm thứ 3** |  |  |  |
|  | **Phân bón gốc** |  |  |  |
|  | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 132,0 |  |
|  | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 88,0 |  |
|  | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 11,0 |  |
|  | Vôi nông nghiệp | Kg | 300,0 |  |
|  | Phân bón lá | Lít | 10,0 |  |
|  | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | “Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |
|  | **Năm thứ 4** |  |  |  |
|  | **Phân bón gốc** |  |  |  |
|  | Đạm nguyên chất (N) | Kg | 300,0 |  |
|  | Lân nguyên chất (P2O5) | Kg | 350,0 |  |
|  | Ka li nguyên chất (K2O) | Kg | 300,0 |  |
|  | Vôi nông nghiệp | Kg | 300,0 |  |
|  | Phân bón lá | Lít | 10,0 |  |
|  | Thuốc BVTV bao gồm: Thuốc trừ cỏ, thuốc xử lý giống, thuốc trừ sâu bệnh,… | đồng | < 15% | “Chi theo thực tế tối đa 15% tổng dự toán nguyên vật, nhiên liệu" |

**46.3.2. Định mức vật tư phục vụ tập huấn, hội thảo tổng kết mô hình**

**\* Định mức vật tư phục vụ tổng kết mô hình**

Thời gian: 01 ngày/hội nghị, Số lượng: 01 hội nghị, số lượng đại biểu: 50 đại biểu

| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đại biểu | Bộ | 50 | Tài liệu đảm bảo kỹ thuật về nội dung chuyên môn và thể thức |
| 2 | Bộ VPP (Túi đựng tài liệu, bút, sổ,…) | Bộ | 50 | Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định |
| 3 | Hội trường, khánh tiết | Ngày | 01 | Đảm bảo sức chứa, âm thanh, ánh sáng |
| 4 | Tiền ăn đại biểu không hưởng lương | Người/ngày | 45 | Theo quy định hiện hành |
| 5 | Tiền nước uống | Người/ngày | 50 | Theo quy định hiện hành |