|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Biểu số 206/GDNN-Sở** | ĐÀO TẠO NGHỀCHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN | | **Đơn vị báo cáo:** | | *Ban hành kèm theo TT số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH* |  | |  | | **Ngày nhận báo cáo:** | Kỳ báo cáo: năm 20… | | |  |  | (Từ 01/1 đến 31/12) | |

*Đơn vị: lượt người*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã  Số | Tổng  số | Trong  đó  nữ | Trong đó số  được đào tạo nghề phi nông nghiệp | Trong đó số có việc làm sau học nghề | Nhóm đối tượng chính sách | | | | |
| Thuộc hộ nghèo | Thuộc hộ cận nghèo | Thuộc hộ người có công | Thuộc hộ dân tộc ít người | Chính sách khác |
|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Tổng số** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Chia theo nhóm tuổi*** | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dưới 25 tuổi | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 26 đến 45 tuổi | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trên 45 tuổi | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngày…..tháng…..năm…. |
| **Người lập biểu** |  | | **Thủ trưởng đơn vị** |
| *(Ký, ghi rõ họ tên)* |  | | *(Ký, đóng dấu, họ tên)* |