**CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **HỌC NGHỀ HỆ 3 NĂM** | | | | | | | | **CHUYỂN ĐỔI BẰNG CĐ, ĐH** | | **LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CNTT** |
| **ĐIỆN, CƠ KHÍ, SỬA CHỮA**  **Ô TÔ** | **NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN** | | | **ĐIỀU DƯỠNG** | **VẬN TẢI** | | **XÂY DỰNG** | **ĐIỀU DƯỠNG** | **ĐIỆN, CƠ KHÍ, SỬA CHỮA Ô TÔ** |
| **TRUYỀN THỐNG, ĐẦU BẾP** | **CHUỖI NHÀ HÀNG** | **NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN THỊT** | **ĐƯỜNG SẮT** | **LÁI XE TẢI** |
| **ĐỘ TUỔI\*** | 18-35 | 18-36 | 18-30 |  | 18-30 | 18-35 | 18-35 | 18-30 | 21-35 | 21-35 | 21-35 |
| **TRÌNH ĐỘ TIẾNG ĐƯC** | B1 | | | | | | | | B1/B2 | B2 | Tiếng Anh\* |
| **THỜI GIAN DỰ KIẾN HỌC TẠI VIỆT NAM** | 6-8 tháng | | | | | | | | 6-12 tháng | 10-12 tháng |  |
| **THỜI GIAN HỌC TẠI ĐỨC** | 3.5 năm | 2-3,5 năm | 3 năm | 3 năm | 3-3,5 năm | 1-5năm | 3-3,5 năm | 3 năm | 2-12 tháng | 6-18 tháng | Đi làm luôn, không phải học chuyển đổi |
| **LƯƠNG HỌC NGHỀ** | 950 -1.200 E/tháng | 800-1.200 E/tháng | 950-1.174  E/tháng | 950-1170  E/tháng | 1.050-1.300  E/tháng | 1.600 E/tháng | 980-1200  E/tháng | 805-1200  E/tháng | 1.700-1.900  E/tháng | 1.500-1.700 E/tháng |  |
| **LƯƠNG SAU TỐT NGHIỆP** | 2.500-3.500 E/tháng | 2.400 – 3.300 E/tháng | 2.300 -3.300 E/tháng | 2.300 -3.300 E/tháng | 2.500-3.500 E/tháng | 2.500-3.100 E/tháng | 1.800-3.500 E/tháng | 3.000-4.400 E/tháng | 2.500 – 3.500 E/tháng | 2.500-3.500 E/tháng | 2.500 – 5.000 E/tháng (chưa kể thưởng) |
| **ƯU ĐÃI** | \* Hỗ trợ tùy đối tác và chương trình cụ thể.  **- CHUỖI NHÀ HÀNG:** Hỗ trợ ăn ở trong 3 năm học nghề. Mức hỗ trợ ở mỗi vùng sẽ khác nhau.  **- ĐƯỜNG SẮT:** Học viên được hỗ trợ ở, đi lại bằng phương tiện công công trong hệ thống tàu lửa của Đức, được linh hoạt chuyển đổi các ngành học thuộc khối đường sắt theo nguyện vọng và trình độ thức tế  **- XÂY DỰNG:** Được hỗ trợ tiền ăn trong năm đầu học nghề, được hỗ trợ giá thuê giá ở mức ưu đãi nhất.  **- CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG:** Sau khi hoàn thành chương trình chuyển đổi bằng tại Đức, học viên học nâng cao. Phí đi từ 0đ trở lên.  **- CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN, CƠ KHÍ, SỬA CHỮA Ô TÔ:** Khi phỏng vấn doanh nghiệp, học viên sẽ có thông tin chính xác.  **- LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CNTT:** Hỗ trợ thêm sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn với doanh nghiệp. | | | | | | | | | | |
| **NHIỆM VỤ** | **- ĐIỆN, CƠ KHÍ, SỬA CHỮA Ô TÔ:** Thợ điện cơ, Thợ sản xuất công cụ, Thợ cơ khí công nghiệp. Vận hành hệ thống máy và thợ điện máy, sửa chữa ô tô, hàn, cắt gọt kim loại.  - **NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN**  **+ TRUYỀN THỐNG:** Đầu bếp, Phụ bếp, Tiếp tân, kỹ thuật chế biến Thực phẩm  + **CHUỖI NHÀ HÀNG:** Phục vụ bếp, chăm sóc khách hàng, quản lý chuỗi nhà hàng ăn nhanh…  - **ĐIỀU DƯỠNG:** Điều dưỡng viên, Y tá, Chăm sóc bệnh nhân.  **- ĐƯỜNG SẮT:** Lái tàu, phụ lái, Nhân viên gác chắn đường sắt, Xây dựng và bảo dưỡng đường ray, Kỹ tuạt viê, thông tin tín hiệu, Bảo trì mạng lưới điện chạy  - **LÁI XE TẢI:** Kỹ năng sử dụng, vận hành các loại xe tải chạy đường dài, kỹ năng xếp dỡ hàng hóa, phát hiện lỗi, sửa chữa nhỏ, kỹ năng giao nhận, báo cáo hàng hóa.  - **XÂY DỰNG:** Thợ xây dựng, thợ mộc, nề các công trình xây dựng.  - **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:** Thiết kế và phát triển các ứng dụng; phân tích và quản lý dữ liệu; quản trị mạng kỹ thuật số; tích hợp hệ thống - system integration  - **LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CNTT:** Lập trình web, apps, sử dụng ngôn ngữ Java, C++ hoặc các ngôn ngữ khác. | | | | | | | | | | |
| **YÊU CẦU VỀ SỨC KHOẺ** | * Không mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan A,B,C, HIV…. đủ SK để làm việc và học tập. Không tiền án, tiền sự.. | | | | | | | | | | |
| **TK PHONG TOẢ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC** | TK phong tỏa tùy đối tác/chương trình để xác định phải mở hay không. **Nếu học sinh có chứng chỉ B2 tiếng Đức tại Việt Nam thì sẽ không phải CMTC.**  KHÔNG CMTC: Xây dựng, đường sắt, chuỗi nhà hàng khách sạn, điều dưỡng  CÓ CMTC: Các ngành nghề còn lại  TK phong tỏa cho 6 tháng học B2: 909 Euro x 6 tháng  Học phí B2 tại Đức (nếu có) 2.000- 2500 Euro/khóa (theo thời điểm đăng kí học thực tế) | | | | | | | | | | |
| **BANG VÀ THÀNH PHỐ** | 16 bang CHLB Đức (thông tin chi tiết sẽ theo từng ngành nghề, chương trình và thời điểm) | | | | | | | | | | |
| **LÀM THÊM 10h/tuần** | 9,3-15 Eur/giờ  (không quá 40h/tháng) | | | | | | | | | | |

**LƯU Ý:**

**(\*) Với chương trình Lao động chất lượng cao ngành CNTT: Ngoại ngữ yêu cầu là Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 hoặc TOEIC 600+ hoặc TOEFL 70+, có tiếng Đức sẽ rút ngắn thời gian có thẻ xanh (từ 21 – 33 tháng).**

\*\*\* **HỖ TRỢ VAY VỐN TÍN CHẤP**: **Công ty đứng ra bảo lãnh để học viên được vay vốn tín chấp với Ngân hàng, tối đa 100 triệu đồng.**