|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 0208b.N.CBCCVC**  *Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ*  Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau | **SỐ LƯỢT VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG**  Năm …... | Đơn vị báo cáo:  Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Công chức - Viên chức |

*Đơn vị tính: Số lượt; Kinh phí: Triệu đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số** | **Tổng số** | **Trong đó:** | | | | | | | | | | |
| **Viên chức giữ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý** | **Viên chức không giữ vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý** | | | | | **Chia theo nhóm tuổi** | | | | |
| Hạng  I | Hạng  II | Hạng  III | Hạng  IV | Hạng V | Từ  30 trở xuống | Từ  31 đến  40 | Từ  41 đến  50 | Từ  51 đến  60 | Trên  60 tuổi |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **A. Đào tạo viên chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Đào tạo trong nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số:** | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Trong đó:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Người dân tộc thiểu số | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nữ | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Đào tạo sau đại học** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiến sĩ | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thạc sĩ | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Kinh phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Đào tạo ở nước ngoài** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Trong đó:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Người dân tộc thiểu số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Đào tạo sau đại học** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiến sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thạc sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Kinh phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Bồi dưỡng viên chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Bồi dưỡng ở trong nước** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Lý luận chính trị** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cao cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trung cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sơ cấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Quốc phòng và an ninh** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đối tượng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đối tượng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đối tượng 3 và tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Đối tượng 4 và tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Theo yêu cầu vị trí việc làm viên chức** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ, phục vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Kinh phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Bồi dưỡng ở nước ngoài** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Trong đó:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Người dân tộc thiểu số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Theo nội dung bồi dưỡng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý, điều hành chương trình KT  - XH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý hành chính công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý nhà nước, chuyên ngành, lĩnh vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quản lý ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phương pháp giảng dạy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngoại ngữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Theo thời gian bồi dưỡng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trên 1 năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Từ 1 tháng đến 12 tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dưới 1 tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Kinh phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nguồn khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Biểu số 0208a.N.CBCCVC: Số lượt cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng**

**Biểu số 0208b.N.CBCCVC: Số lượt viên chức được đào tạo bồi dưỡng**

**1. Khái niệm, phương pháp tính**

Cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng là những người được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của nhà nước.

Số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng là tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo số lần được cử.

**2. Cách ghi biểu**

**Biểu số 0208a.N.CBCCVC: Số lượt cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng**

**Phần A. Cán bộ, công chức được đào tạo trong và ngoài nước**

Cột 1-4: Ghi số lượt cán bộ, công chức ở cấp trung ương được cử đi đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 5-10: Ghi số lượt cán bộ, công chức địa phương được cử đi đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 11-15: Ghi số lượt cán bộ, công chức theo độ tuổi được cử đi đào tạo trong nước và ở nước ngoài tương ứng với các dòng của cột A.

**Phần B. Cán bộ, công chức được bồi dưỡng trong và ngoài nước**

Cột 1-4: Ghi số lượt cán bộ, công chức ở cấp trung ương được cử đi bồi dưỡng tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 5-10: Ghi số lượt cán bộ, công chức địa phương được cử đi bồi dưỡng tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 11-15: Ghi số lượt cán bộ, công chức theo độ tuổi được cử đi bồi dưỡng trong nước và ở nước ngoài tương ứng với các dòng của cột A.

**Biểu số 0208b.N.CBCCVC: Số lượt viên chức được đào tạo bồi dưỡng**

**Phần A. Số lượt viên chức được đào tạo trong và ngoài nước**

Cột 1-5: Ghi số lượt viên chức được đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 6-10: Ghi số lượt viên chức theo độ tuổi được cử đi đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.

**Phần B. Số lượt viên chức được cử đi bồi dưỡng trong và ngoài nước**

Cột 1 -5: Ghi số lượt viên chức được bồi dưỡng tương ứng với các dòng của cột A.

Cột 6-10: Ghi số lượt viên chức theo độ tuổi được cử đi bồi dưỡng tương ứng với các dòng của cột A.

**3. Nguồn số liệu**

Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.