**Tên cơ quan**

MẪU

**THỐNG KÊ**

**KẾT QUẢ MỞ NGÀNH, TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TCCN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | Nhóm ngành | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sức khỏe | | Giao thông, Xây dựng | | Khoa học Công nghệ | | Sư phạm | | Nông, Lâm, Ngư nghiệp, thú y | | Văn hóa, Thể thao Nghệ thuật | | Kinh tế, Quản trị Kinh doanh | | Ngành khác | |
| Số ngành | Q mô tuyển sinh\* | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh | Số ngành | Q mô tuyển sinh |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú****: - Bộ, ngành báo cáo, thống kê mở ngành, tuyển sinh các trường trực thuộc Bộ, ngành quản lý.*

* *Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, thống kê mở ngành, tuyển sinh các trường trực thuộc địa phương quản lý.*
* *\* Ở cột Q mô tuyển sinh ghi rõ số lượng tuyển sinh theo năm đối với ngành* *(tính đến thời điểm báo cáo)*.

**Thủ trưởng cơ quan xác nhận**