THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 291/QĐ-TTg

CỌ́NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHİA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số $579 /$ QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số $10276 / \mathrm{TTr}$ - BKH H T ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lụ̣c phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020,

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Các Bộ ngành, địa phương và tổ chức liên quan căn cứ sự phân công trong Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020 có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu thống kê, kết quả các cuộc điều tra chuyên ngành liên quan đến Hệ thống chỉ tiêu, kết quả xử lý, tính toán các chỉ tiêu và kết quả thực hiện hàng năm và 5 năm thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực, định kỳ báo cáo về các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đầu mối chung đôn đốc, tổng hợp số liệu báo cáo thống kê của các Bộ, ngành và địa phương gửi về, định kỳ hàng năm và 5 năm báo cáo Thủ tuớng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ truởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơo quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.'

## Nơi nhân:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tuớng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhüng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộe TW;
- Văn phòng Trung ương và các $B a n ~ c u ̉ a ~ Đ a ̉ n g ; ~$
- Văn phòng Tồng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;


Nguyễn Tấn Dũng

- Kiêm toán Nhà nước;
- U̇y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung uoong của các đoàn thề;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trọ̣ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).n 240


# HẸ́ THỐNG CHİ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIẺN NHÂN LỰC PHỰC VỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THƯCC HIỆN QUY HOẠCH <br> VẢ CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIÉN NHÂN LỰC THỜI KỲ 2011-2020 <br> (Ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tuóng Chinh phủ) 

## I. MƯC ĐíCH

Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt và đang được tổ chức thực hiện.

Để kịp thời nắm bắt được tình hình, kết quả thực hiện Quy hoạch và Chiến lược cần phải có các chỉ tiêu phát triển nhân lực để làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược.

Tại cuộc họp triển khai Chì thị số $18 / \mathrm{CT}-\mathrm{TTg}$ của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực để phục vụ cho việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

Việc xây dựng hệ thống chi tiêu phát triển nhân lực phục vụ̣ việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực phải đảm bảo đạt được những mục đích sau:

- Sử dụng để theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của cả nước, các ngành và các tỉnh và Chiến lược phát triển nhân lực cả nước thời kỳ 2011-2020.
- Sử dụng để đánh giá trình độ phát triển và chất lượng nhân lực phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển nhân lực và điều chỉnh, hoạch định các chính sách phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực.
- Làm tài liệu nghiên cứu, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực.


## II. NGUYÊN TẢC XÂY DỪNG HẸ̇ THÓNG CHỈ TIÊU

Các chi tiêu đánh giá phát triển nhân lực được xây dựng dựa trên những nguyên tắc sau:

- Bám sát yêu cầu và các mục tiêu phát triển nhân lực được đề ra trong Quy hoạch, Chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của cả nước, các ngành và các địa phương.
- Kế thừa tối đa hệ thống số liệu thống kê sã̃n có hiện đang được ngành thống kê thu thập, công bố và nhũng chi tiêu được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội nói chung ở nước ta.
- Đảm bảo tính so sánh theo không gian (giữa các cấp, các ngành và các tổ chức) và theo thời gian (số liệu thu thập theo năm).
- Phù hợp với thông lê̂ và quy định quốc tế để đảm bảo tính tương đồng và khả năng so sánh quốc tế về phát triển nhân lực.
- Có tính khả thi.


## III. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỨNG HẸ THÔNG CHỈ TIÊU

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực để giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiển lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020 được xây dựng dựa vào những căn cứ chủ yếu sau:

1. Những căn cứ pháp lý chủ yếu

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lụ̣c Việt Nam thời kỳ 2011-2020.
- Quyết định số $1216 / \mathrm{Q} Đ-T T g$ ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
- Quyết định số $43 / 2010 / \mathrm{Q}$-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tuớng Chính phủ về hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Việt Nam.
- Thông tư số $02 / 2011 /$ TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

2. Tài liệu tham khảo trong nước

- Niêm giám thống kê hàng năm.
- Điều tra lao động - việc làm hàng năm.
- Tổng điều tra dân số - nhà ở 01 tháng 4 năm 2009.
- Bộ chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành năm 2011 và một số công trình, đề tài nghiên cứu về phát triển nhân lực, giáo dục - đào tạo...


## 3. Tham khảo quốc tế

Nhiều tổ chức quốc tế đã công bố hệ thống chi tiêu phát triển nhân lực. Nồi bật và phổ biến rộng rãi là các tài liệu: Báo cáo phát triển con người (của Chương trình phát triển LHQ ), Báo cáo phát triền thế giới (của Ngân hàng thế giới), Báo cáo cạnh tranh toàn cầu (công bố hàng năm tại Diễn đàn kinh tế thế giới)... Đó là các tài liệu tham khảo để xem xét, tính toán và đảm bảo so sánh sự phù hợp của các chỉ tiêu phát triển nhân lực của Việt Nam với các quy định và thông lệ quốc tế.

## IV. KIÉN NGHỊ HẸ́ THÓNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

1. Quan niệm về hệ thống chỉ tiêu phát triển nhân lực

Là tập hợp các chỉ tiêu phản ánh về số lượng và chất lượng nhân lực. Mỗi chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi theo thời gian một đặc trưng nhất định về số lượng hoặc chất lượng nhân lực. Hệ thống các chỉ tiểu phát triển nhận lực phản ánh một cách tổng thể trình độ phát triển nhân lực trong một giai đoạn/thời kỳ phát triển nhất định.
2. Cấu trúc hệ thống chi tiêu đánh giá phát triển nhân lực

Hệ thống các chi tiêu được phân chia theo 5 nhóm sau:

- Nhóm chỉ tiêu chung về phát triển nhân lực ( 17 chỉ tiêu).
- Nhóm chi tiêu về đào tạo nhân lực ( 15 chỉ tiêu).
- Nhóm chi tiêu về sử dụng nhân lực ( 3 chi tiêu).
- Nhóm chỉ tiêu về phát triển nhân lực khu vực hành chính - sự nghiệp ( 7 chi tiêu).
- Nhóm chỉ tiêu về tài chính phát triển nhân lực ( 3 chỉ tiêu).
(Tổng số bao gồm 45 chi tiêu).

3. Kiến nghị hệ thống chỉ tiêu

Hệ thống chi tiêu phát triển nhân lực ở Việt Nam phục vụ cho việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực gồm 43 chỉ tiêu (trong đó 20 chi tiêu phản ánh số lượng và 23 chỉ tiêu thề hiện nhũng đặc điểm về chất lượng phát triển rnhân lực) Các chi tiêu được chọn có quan hệ mật thiết với nhau và cùng phản ánh quá trình và kết quả phát triển nhân lực của cả nước, các ngành và các địa phương.

Để thuận tiện cho việc thu thập, tính toán và sử dụng, các chi tiêu được dẫn xuất từ nguồn cung cấp như: Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp, nguồn cung cấp (Niên giám Thống kê, các cuộc điều tra chuyên ngành, kế thừa từ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia...). Từ những nguồn tài liệu này, sẽ cung cấp bổ sung về quan niệm, phương pháp thu thập và tính toán các chỉ tiêu phát triển nhân lực được đề xuất sử dụng trong tài liệu này.

## V. DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ HIẸU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIẸCC SỬ DỤNG HẸ THÓNG CHỈ TIÊU

Dự kiến việc sử dụng Bộ chi tiêu phát triển nhân lực để giám sát và đánh giá thực hiệ̣n Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực sẽ có hiệu quả và những tác động chủ yếu sau (có tính chất phổ quát và định hướng):

- Về kinh tế:
+ Có tác dụng giảm chi phí và tiết kiệm chi phí đào tạo nhân lực do liên tục hàng năm kịp thời đánh giá được một cách đúng đắn và chính xác hơn nhu cẩu lao động đã qua đào tạo (các cấp bậc trình độ đào tạo và ngành nghề đào tạo) trên phạm vi cả nước cũng như các ngành, các địa phương. Các co sở đào tạo và người lao động sẽ chì tham gia đào tạo các ngành, nghề thực sự cọ́ nhu cầu và với số lượng sát với nhu cầu thực tiễn, nên sẽ giảm được tình trạng đào tạo quá nhu cầu về số lượng và những ngành nghề không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng nhân lực (thị trường lao động). Qua đó, giảm được (tiết kiệm được) kinh phí đào tạo nhân lực.
+ Trực tiếp góp phần làm tăng năng suất lao động trong các ngành và lao động xã hội do kịp thời cung ứng lao động đã qua đào tạo theo cấp trình độ và cơ cấu ngành nghề đào tạo cho nền kinh tế nhờ việc ứng dụng Bộ chi tiêu trong việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo cho năm tiếp theo. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp, đơn vị và tồ chức cùng với toàn bộ nền kinh tế được cung cấp kịp thời nhân lực có kỹ năng phù hợp với trình độ công nghệ, máy móc và thiết bị... có tác dụng làm tăng năng suất lao động của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.
+ Thông qua việc đánh giá và kịp thời điều chỉnh quy mô đào tạo nhân lực sát với nhu cầu thực tiễn, sẽ tiết kiệm được các nguồn lực vật chất, tài chính và thời gian do xã hội và nguời dân phải chi trả do nhu cầu đào tạo "ảo", vượt quá nhu cầu của thực tế về nhân lực đã qua đào tạo cho phát triển kinh tế, xã hội.
+ Việc ứng dụng Hệ thống chi tiêu là công cụ đề kịp thời đánh giá sự gắn kết cung - cầu nhân lực có tác dụng kết nối trụ̣c tiếp các cơ sở đào tạo nhân lực và doanh nghiệp. Vì vậy, sẽ thúc đầy các cơ sở đào tạo phải nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo của Việt Nam.
+ Hệ thống các chi tiêu phát triển nhân lực được đề xuất chủ yếu là kế thừa và sử dụng nhưng chi tiêu, thông tin và số liệu thống kê, điều tra kinh tế, xã hội hiện hành. Những nhiệm vụ mới phát sinh chủ yếu là thu thập, tập hợp và xử lý thông tin, số liệu từ các nguồn hiện có. Vì vậy, tiết kiệm được đáng kể kinh phí và thời gian cho việc thu thập và xử lý thông tin, số liệu.
- Về xã hội:

Những hiệu quả và tác động về kinh tế như kể trên sẽ kéo theo những hiệu ưng và tác động tích cực về xã hội như: Người dân, người lao động yên tâm và tin tưởng hơn trong việc chọn ngành nghề đào tạa và chuyển đổi nghề; có thể giảm được thời gian tìm việc và dễ dàng tìm việc hơn khi mất việc làm; doanh nghiệp dễ dàng hơn trong tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu; thuận lợi hơn trong quá trình chuyển dịch và quản lý cơ cấu xã hội của dân cư theo hướng tiến bộ và phù hợp với định hướng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn - kỹ thuật...

## VI. TƠ CHỨC THU THẠP, XỬ LÝ VÀ CUNG CÁP CÁC CHİ TIÊU

Hàng năm, các cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp số liệu được phân công trong cột số (5) của tài liệu này tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, số liệu ban đầu và đã được xử lý theo danh mục các chỉ tiêu để cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành, địa phương và đon vị, tổ chức có nhiệm vụ chủ trì giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp các chi tiêu phát triển nhân lực phục vụ cho việc giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực của cả nước.

Trong quá trình tổ chức thu thập, xử lý và sử dụng thông tin, số liệu, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.

# HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIÊN NHÂN LỰC 

Phần I: Các chỉ tiêu phát triển nhân lực

| STT | Tên chỉ tiêu | Hình thức thể hiện | Đơn vị tính | Cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp | Nguồn số liệu (Mã số trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hoặc Điều tra chuyên ngành) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. CHİ TIÊU CHUNG VỀ PHÁT TRIẺN NHÂN LỰC |  |  |  |  |  |
| I. Chỉ tiêu số lượng |  |  |  |  |  |
| 1 | Dân số trong độ tuổi lao động <br> (Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuỗi) | - Số lượng tuyệt đối <br> - Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |
| 2 | LLLĐ (lực lượng lao động) từ 15 tuồi trở lên | - Số lượng tuyệt đối <br> - Tỷ lệ \% dân số <br> - Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm <br> - Mức tăng (giảm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \\ & \hline \end{aligned}$ | Tổng cục Thống kê | - Tồng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm <br> - Mã số 0301 |
| II. Chỉ tiêu chất lượng |  |  |  |  |  |
| 1 | LLLĐ từ 15 tuổi trở lên theo trình độ học vấn | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% tổng LLLD <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm <br> - Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm <br> - Co cấu theo trình độ học vấn | $\begin{array}{\|l} \hline-1.000 \text { người } \\ \% \\ -1.000 \text { người } \\ -\% \\ -\% \\ \hline \end{array}$ | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |
| 2 | LLLĐ 15 tuổi trở lên theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật (trình độ đào tạo) | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% so tổng LLLĐ <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm <br> - Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm (\%) | $\begin{aligned} & \hline-1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \\ & -1.000 \text { người } \\ & \hline \end{aligned}$ | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |


| 3 | Lao động đang làm việc theo trình độ học vấn | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% tồng LLLD <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm <br> - Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm <br> - Cơ cấu theo trình độ học vấn | $\begin{array}{\|l} \hline-1.000 \text { người } \\ -\% \\ -1.000 \text { người } \\ -\% \\ -\% \\ \hline \end{array}$ | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Lao động đang làm việc theo trình độ chuyên môn-kỹ thuật (trình độ đào tạo) | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% so tổng LLLD <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm <br> - Tỷ lệtăng bình quân hàng năm | $\begin{array}{\|l} \hline-1.000 \text { người } \\ -\% \\ -1.000 \text { người } \\ -\% \\ \hline \end{array}$ | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm <br> - Mã số 0306 |
| 5 | Số năm đi học bình quân của dân số từ 15 tuổi trở lên | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | - Số năm | Tổng cục Thống kê | - Tổng Điều tra dân số <br> - Điều tra Lao động - <br> Việc làm <br> - Mã số 0215 |
| 6 | Số lao động trình độ Thạc sỹ trở lên và chuyên viên chính trở lên trong lĩnh vực quản lý nhà nước | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | - Số người <br> - Số người | Bộ Nội vụ | - |
| 7 | Số lao động trình độ Thạc sỹ trở lên và nghiên cứu viên chính trở lên trong lĩnh vực khoa học - công nghệ | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | - Số người <br> - Số người | Bộ Khoa học và Công nghệ | Mã số CT 1502 |
| 8 | Số giảng viên đại học, cao đẳng có trình độ Thạc sỹ trở lên và Giàng viên chính trở lên | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | - Số người <br> - Số người | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Mã số CT 1622 <br> Mã số CT 1625 |
| 9 | Số lao động ngành y-dược trình độ Thạc sỹ trở lên, Bác sỹ chuyên khoa I và II trở lên | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | - Số người <br> - Số người | Bộ Y tế | Mã số CT 1702 |


| 10 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | - \% so tổng số trẻ em dưới 5 tuổi | \% | - Tổng cục Thống kê - Bộ Y tế | Mã số 1711 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | Chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuối | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giàm) | Mét | - Tổng cục Thống kê - Bộ Y tế | - |
| 12 | Cân nặng trung bình của thanh niên 18 tuổi | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | Kg | - Tổng cục Thống kê - Bộ Y tế | - |
| 13 | Cơ cấu phân bố người lao động đang làm việc theo tình trạng sức khỏe ( $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}$ ) | - Cơ cấu các loại theo tỷ lệ \% so tồng số nhóm phạm vi nghiền cứu | \% | Theo kết quả điều tra của các đơn vị, tổ chức | - |
| 14 | Tuổi thọ trung bình tính tù lúc sinh | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | Số năm | Tồng cục Thống kê | Mã số CT 0214 |
| 15 | Chỉ số phát triển con người (HDI) | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) | Đơn vị từ 0 - 1,0 | Tổng cục Thống kê | Mã số 1901 |
| B. CHİ TIÊU VỀ ĐÀ |  |  |  |  |  |
| 1 | Dân số nhóm tuổi 6-23 tuổi đang đi học | - Số lượng tuyệt đối <br> - Tỷ lệ (\%) tổng dân số trong nhóm tuồi <br> - Mức tăng (giàm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Tồng cục Thống kê - Bộ Giáo dục và Đào tao |  |
| 2 | Dân số nhóm tuổi 18-23 tuổi đang đi học | - Số lượng tuyệt đối <br> - Tỷ lệ (\%) tổng dân số trong nhóm tuồi <br> - Mức tăng (giảm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Tổng cục Thống kê <br> - Bộ Giáo dục và Đào tạo | - Tổng Điều tra DS |


| 3 | Số người được đào tạo nghề hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - 1.000 người ( 1000 lượt người đối với đào tạo nghề từ sơ cấp trở xuống) <br> - 1.000 người ( 1.000 lượt người đối với đào tạo nghề từ sơ cấp trở xuống) | - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội <br> - Tổng cục Thống kê | Mã số 1617 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Số học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng cục Thống kê | Mã số 1820 |
| 5 | Số sinh viên tốt nghiệp cao đằng hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giàm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Bộ Giáo dục <br> và Đào tạo <br> - Tổng cục <br> Thống kề | Mã số 1623 |
| 6 | Số sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | $\begin{aligned} & \text { - } 1.000 \text { người } \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Bộ Giáo dục <br> và Đào tạo <br> - Tổng cục <br> Thống kê | Mã số 1626 |
| 7 | Số học viên tốt nghiệp Thạc sỹ hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - Người <br> - Người | - Bộ Giáo dục <br> và Đào tạo <br> - Tổng cục <br> Thống kê | Mã số 1627 |


| 8 | Số nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sỹ hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - Người <br> - Người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng cục Thống kê | Mã số 1627 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | Số học sinh các trường trung cấp nghề hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội <br> - Tổng cục Thống kê | Mã số 1617 |
| 10 | Số học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp trong năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - 1.000 người <br> - 1.000 người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng cục Thống kê | Mã số 1620 |
| 11 | Số học sinh các trường cao đẳng nghề hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Múc độ tăng (giảm) | - 1.000 người <br> - 1.000 người | - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội <br> - Tổng cục Thống kê | Mã số 1617 |
| 12 | Số sinh viên cao đẳng trong năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - 1.000 người <br> - 1.000 người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng cục Thống kê | Mã số 1623 |
| 13 | Số $\sinh$ viên đại học trong năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - 1.000 người <br> - 1.000 người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo <br> - Tổng cục <br> Thống kê | Mã số 1626 |


| 14 | Số học viên đang học cao học hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Mức độ tăng (giảm) | - Người <br> - Người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tồng cục Thống kê | Mã số 1627 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 15 | Số nghiên cứu sinh hàng năm | - Số lượng tuyệt đối <br> - Múc độ tăng (giảm) | - Người <br> - Người | - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tổng cục Thống kê | Mã số 1627 |
| C. CHİ TIÊU VỂ SỬ DỤNG NHÂN LỰC |  |  |  |  |  |
| 1 | Lao động làm việc trong nền kinh tế | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% LLLĐ <br> - Tốc độ tăng bình quân hàng năm <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm <br> - Cơ cấu theo ngành kinh tế | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \\ & -\% \end{aligned}$ | Tổng cục Thống kê | Mã số 0302 |
| 2 | Số người thất nghiệp (LLLĐ thất nghiệp) | - Số lượng tuyệt đối <br> - \% LLLĐ <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \\ & -1.000 \text { người } \end{aligned}$ | Tổng cục Thống kê | Mã số 0307 |
| 3 | Năng suất lao động (tính theo giá trị GDP hoặc giá trị giá tăng -VA- trên 1 lao động làm việc) | - Số tuyệt đối <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm | - Triệu đồng - \% | Tổng cục Thống kê | Mã số 0311 |
| D. CHİ̉ TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHU VỰC HȦNH CHÍNH, SỰ NGHIẸP |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ đại học trở lên | - Số tuyệt đối <br> - \% tổng lao động của khu vực | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \end{aligned}$ | - Các Bộ ngành - Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương | - Điều tra Lao động Việc làm |


| 2 | Số người có trình độ đại học, cao đẳng | - Số tuyệt đối <br> - \% tồng lao động của khu vực | $\begin{array}{\|l} -1.000 \text { người } \\ -\% \end{array}$ | - Các Bộ ngành <br> - Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương | - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Số người có trình độ Thạc sỹ | - Số tuyệt đối <br> - \% tổng lao động của khu vực | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \end{aligned}$ | - Các Bộ ngành <br> - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - Điều tra Lao động - <br> Việc làm |
| 4 | Số người có trình độ Tiến sỹ, có học hàm Giáo sư, Phó Giáo su | - Số tuyệt đối <br> - \% tổng lao động của khu vực | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \end{aligned}$ | - Các Bộ ngành <br> - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - Điều tra Lao động Việc làm |
| 5 | Số người sủ dụng được các ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật) | - Số tuyệt đối theo trình độ A, B, C <br> - \% tổng lao động của khu vực | $\begin{aligned} & -1.000 \text { người } \\ & -\% \end{aligned}$ | - Các Bộ ngành - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - Điều tra Lao động Việc làm |
| 6 | Số người sử dụng thành thạo máy vi tính | - Số tuyệt đối phân loại trình độ theo Module <br> - \% tổng lao động của khu vực | $\begin{aligned} & -1.000 \text { nguời } \\ & -\% \end{aligned}$ | - Các Bộ ngành - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - |


| 7 | Số người được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong năm | - Số tuyệt đối <br> - \% tồng lao động của khu vực | $1.000 \text { người }$ | - Các Bộ ngành <br> - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Đ. CHİ̉ TIÊU VỀ TȦI CHÍNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỨC |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi ngân sách hàng năm cho giáo dục và đào tạo | - Số tuyệt đối <br> - \% so tồng ngân sách <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm | - Tỷ đồng <br> - \% <br> - Tỷ đồng | - Tống cục Thống kê <br> - Các Bộ ngành <br> - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Mã số 0705 |
| 2 | Chi ngân sách hàng năm cho đào tạo nghề | - Số tuyệt đối <br> - \% so tổng ngân sách <br> - Mức tăng (giảm) hàng năm | - Tỷ đồng <br> - \% <br> - Tỷ đồng | - Tồng cục Thống kế - Các Bộ ngành - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Mã số 0705 |
| 3 | Đầu tư phát triển hàng năm cho giáo dục đào tạo | - Số tuyệt đối <br> - Tốc độ tăng bình quân hàng năm <br> - Múc tăng (giảm) hàng năm | - Tỷ đồng <br> - \% <br> - Tỷ đồng | - Tổng cục Thông kề - Các Bộ ngành - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Mã số 0501 |

## Phần II: Giải thích từ ngữ, nội dung, ý nghĩa và phương pháp tính chỉ tiêu

1. Dân số trong độ tuổi lao động

Dân số trong độ tuổi lao động là nhưng người trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành (nam 15-60; nữ 15-55) có khả năng làm việc, có nghĩa vụ và quyền lợi đem sức lao động của mình ra làm việc.

- Ý nghĩa: Quy mô lực lượng lao động (LLLĐ), tiềm năng sản xuất của nhân lực.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, Kết quả các cuộc Điều tra lao động - việc làm, Tổng điều tra dân số.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

2. LLLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên

LLLĐ hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế, bao gồm tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm và những người thất nghiệp trong thời gian quan sát.

- Ý nghĩa: Quy mô LLLĐ, tiềm năng sản xuất của nhân lực
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, Kết quả các cuộc Điều tra lao động - việc làm, Tồng điều tra dân số.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên

3. LLLD theo trình độ học vấn

LLLĐ theo trình độ học vấn là tổng số LLLĐ được phân theo trình độ giáo dục các cấp theo hệ thống giáo dục hiện hành, gồm: Chưa biết chữ, chưa tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Ý nghĩa: Kết quả, trình độ phát triển của nhân lực về trình độ học vấn.
- Phân tồ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo ngành kinh tế
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, kết quả các cuộc Điều tra lao động - việc làm, Tồng điều tra dân số
- Phương pháp tính. Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

4. LLLĐ theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật (trình độ đào tạo)

LLLĐ theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật (trình độ đào tạo) là những nguời trong LLLĐ được phân theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật gồm: Chua qua đào tạo (lao động phổ thông), sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

- Ý nghĩa: Kết quả, trình độ phát triển nhân lực.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo trình độ chuyên môn kỹ thuật).
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo, kết quả Tổng điều tra dân số, điều tra lao động - việc làm...
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

5. Lao động đang làm việc theo trình độ họ̣c vấn

Số người đang làm việc tại thời điểm điều tra phân theo trình độ học vấn gồm: Chưa biết chữ, chưa tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Ý nghĩa: Kết quả, trình độ phát triển nhân lụ̣c.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp.
- Nguồn số liệu: Tồng họ̣p từ báo cáo, kết quả Tổng điều tra dân số, điều tra lao động - việc làm...
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

6. Lao động đang làm việc theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật (trình độ đào tạo)

Số người đang làm việc tại thời điểm điều tra phân theo trình độ gồm: Chưa qua đào tạo (lao động phổ thông), sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

- Ý nghĩa: Kết quả, trình độ phát triển nhân lực.
- Phân tồ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp.
- Nguồn số liệu: Tổng hợ từ báo cáo, kết quả Tổng điều tra dân số, điều tra lao động - việc làm...
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

7. Số năm đi học bình quân của dân số từ 15 tuổi trở lên

- Ý nghĩa: Phản ánh trình độ phát triển nhân lực.
- Phân tồ: Cà nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo, kết quả Tổng điều tra dân số, điều tra lao động - việc làm...
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

8. Số lao động trình độ thạc sỹ trở lên và chuyên viên chính trở lên trong lĩnh vực quản lý nhà nước

- Ý nghĩa: Phản ánh kết quả và trình độ phát triển nhân lực trình độ cao trong khu vực quản lý hành chính nhà nước.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trụ̣c thuộc Trung ương, các Bộ ngành.
- Nguồn số liệu: Tổng hơp từ báo cáo lao động hàng năm, kết quả đào tạo... của Bộ Nội vụ, các Bộ ngành và Ửy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

9. Số lao động trình độ thạc sỹ trở lên và nghiên cứu viên chính trở lên trong lĩnh vực khoa học - công nghệ
-Ý nghĩa: Phản ánh trình độ phát triển nhân lực phản ánh kết quả và trình độ phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo thống kế, kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên

10. Số giảng viên đại học, cao đẳng có trình độ thạc sỹ trở lên và giảng viên chính trở lên

- Ý nghĩa: Phản ánh trình độ phát triền nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực đào tạo bậc đại học.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo kết quả đào tạo và thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

11. Số lao động ngành y - dược trình độ thạc sỹ trở lên, bác sỹ chuyên khoa I và II trở lên

- Ý nghĩa: Phản ánh trình độ và kết quả phát triển nhân lực trình độ cao ngành y tế.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo lao động hàng năm và thống kê y tế hàng năm của Bộ Y tế.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

- Ý nghĩa: Phản ánh tổng quát thực trạng thể lực trẻ em dưới 5 tuổi, từ đó khuyến cáo, dự báo thể trạng và thể lực phát triển nhân lực trong tương lai.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tinh, thành phố trực thuộc Trung ưong.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo, kết quả điều tra dinh dưỡng của Bộ Y tế.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

13. Chiều cao trung bình của thanh niên 18 tuổi

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá tổng hợp về mức sống, điều kiện sống và tình trạng thể lực của người lao động (đại diện cho người lao động vào tuổi truờng thành).
- Phân tồ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính.
- Nguồn số liệu: Tồng hợp từ điều tra sức khỏe.
- Phương pháp tính: Theo chì dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

14. Cân nặng trung bình của thanh niên 18 tuổi

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá tổng hợp về mức sống, điều kiện sống và tình trạng thể lực của cộng đồng.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ điều tra sức khỏe.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

15. Cơ cấu phân bố người lao động đang làm việc theo tình trạng sức khỏe (A, B, C, D)

- Ý nghĩa: Đánh giá tình trạng thể lực chung của nhân lực, cộng đồng.
- Phân tổ: Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của điều tra.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo thống kê kết quả khám sức khỏe hàng năm của các đơn vị, tổ chức.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

16. Tuổi thọ trung bình

Tuổi thọ trung bình chì ra số năm mà một người sinh được hy vọng sống cho tới khi mất với giả định tỷ lệ chết theo tuổi ở mức của thời điểm tính toán và các điều kiện sống không đồi từ khi sinh tới khi mất.

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá tổng hợp về mức sống, điều kiện sống và tình trạng sức khỏe của người dân.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng).
- Nguồn số liệu: Điều tra biến động dân số, tổng điều tra dân số.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

17. Chỉ số phát triển con người (HDI)

Chi số phát triển con người (HDI) là một đại lượng phản ánh trình độ phát triển của con người mang tính tổng hợp về thể lực, kiến thức và mức sống, được đo bằng tập hợp các chỉ tiêu về tuổi thọ trung bình của dân số (đặc trưng cho thể lực), tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ đi học của dân số (đặc trưng cho kiến thức) và mức GDP bình quân đầu người (đặc trưng cho mức sống).

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá tổng hợp về mức sống, điều kiện sống và mức độ phát triển giáo dục và đào tạo của cộng đồng.
- Phân tổ: Cả nước, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có thông tin, số liệu).
- Nguồn số liệu: Chỉ dẫn kỹ thuật từ báo cáo phát triển con người.
- Phương pháp tính: HDI là một thước đo tổng quát về phát triển con người. Nó đo thành tựu trung bình của một quốc gia theo ba tiêu chí sau:
(1). Sức khỏe: Một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh, đo bằng tuổi thọ trung bình.
(2). Tri thức: Được đo bằng tỉ lệ số người lớn biết chữ và tì lệ nhập học các cấp giáo dục (tiểu học, trung học, đại học).
(3). Thu nhập: Mức sống đo bằng GDP bình quân đầu người.

HDI là số trung bình cộng của các số sau:

- Chỉ số tuổi thọ trung bình

$$
\text { Chi số tuổi thọ trung bình }=\frac{\text { Tuổi thọ trung bình }-25}{85-25}
$$

- Chi số học vấn: $2 / 3$ tỉ lệ số người lớn biết chữ cộng với $1 / 3$ tỳ lệ chung trong cả nước.
- Chi số GDP bình quân đầu người.

18. Dân số nhóm tuồi 6-23 tuồi đang đi học

Là tổng số người trong các nhóm tuổi 6-23 đang đi học ở các cấp, từ giáo dục phổ thông cho đến đại học.

Cùng với số lượng tuyệt đối, còn tính chi tiêu: Tỷ lệ người trong nhóm tuổi 6-23 tuổi đang đi học trong tổng dân số trong nhóm tuồi 6-23. Phản ánh cấp độ phổ biến, mức độ bao trùm của hệ thống giáo dục, đào tạo đối với người dân.

Công thức tính

$$
P(6-23)=\frac{H S(6-23)}{D(6-23)}
$$

Trong đó: P là tỳ lệ người trong nhóm tuồi 6-23 đang đi học HS là số học sinh trong nhóm tuổi 6-23
D là dân số trong nhóm tuối 6-23

- Ý nghĩa: Phản ánh mức độ thu hút người dân thuộc các nhóm tuồi đi học được tham gia vào hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Tổng điều tra dân số, điều tra chuyên đề về giáo dục, điều tra mức sống hộ gia đình.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

19. Dân số nhóm tuồi 18-23 tuổi đang đi học

Là tồng số người trong nhóm tuồi 18-23 đang đi học trong các co sở đào tạo, phản ánh quy mô đào tạo nhân lực trong nhóm tuổi cần được đào tạo lớn nhất của quốc gia hoặc trên địa bàn lãnh thổ nhất định.

Cùng với số lượng tuyệt đối, còn tính chỉ tiêu: Tỷ lệ người trong nhóm tuồi 18-23 tuổi đang đi học trong tổng dân số của nhóm tuồi 18-23. Thể hiện mực độ thu hút nhóm dân số trong tuổi thanh niên được thu hút vào các hình thức đào tạo, mức độ sã̃n sàng của quốc gia, lãnh thổ trong việc cung cấp nhân lực được đào tạo cho thị trường lao động.

Công thức tính

$$
P(18-23)=\frac{S V(18-23)}{D(18-23)}
$$

Trong đó: P là tỷ lệ người trong nhóm tuổi 18-23 đang đi học SV là số học sinh, sinh viên trong nhóm tuồi 18-23 D là dân số trong nhóm tuồi 18-23

- Ý nghĩa: Phản ánh mức độ thu hút thanh niên - nhóm tuổi cần được và có nhu cầu đào tạo lớn nhất được tham gia vào hệ thống đào tạo các cấp: Dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, thống kê giáo dục.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

20. Số người được đào tạo nghề hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực ở cấp trình độ dạy nghề trong một năm nhất định.
- Phân tổ: Cả nước, thành thị, nông thôn, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương; theo cấp bậc đào tạo nghề gồm: Công nhân kỹ thuật không có Bằng nghề, Chứng chỉ nghề; Chứng chỉ, Chưng chì học nghê̂ dưới 3 tháng; Sơ cấp nghề, có Chựng chì nghề ngắn hạn (từ 3 tháng đến dưới 12 tháng); Bằng nghề dài hạn nghề (từ 12 tháng đến dưới 24 tháng); Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề;
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên

21. Số học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực ở cấp trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong một năm nhất định.
- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nguồn số liệu: Tồng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

22. Số sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quà phát triển đào tạo nhân lực cấp trình độ cao đẳng, đại học trong một năm nhất định.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

23. Số học viên tốt nghiệp cao học hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực trình độ cao trong một năm nhất định.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, chuyên ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tồng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

24. Số nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sỹ hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực trình độ cao trong một năm nhất định.
- Phân tồ: Cả nước, giới tính, chuyên ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tồng hợp từ báo cáo đào tạo, niển giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

25. Số học sinh các trường trung cấp nghề trong năm

- Ý nghĩa: Phản ánh việc triển khai thực hiện giải pháp phát triển nhân lực cấp trình độ trung cấp nghề trong một năm nhất định.
- Nguồn số liệu: Tồng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

26. Số học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp trong năm
-Ý nghĩa: Phản ánh việc triển khai thực hiện giải pháp phát triển nhân lực cấp trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong một năm nhất định.

- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, Niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

27. Số học sinh các trường cao đẳng nghề trong năm

- Ý nghĩa: Phản ánh việc triển khai thụ̣c hiện giải pháp phát triển nhân lực cấp trình độ cao đẳng nghề trong một năm nhất định.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

28. Số sinh viên cao đẳng và đại học trong năm

- Ý nghĩa: Phản ánh việc triển khai thực hiện giải pháp phát triển nhân lực cấp trình độ cao đẳng, đại học trong một năm nhất định.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

29. Số học viên đang học cao học hàng năm

- Ý nghĩa: Phản ánh việc triển khai thực hiện giải pháp phát triển nhân lực trình độ cao trong một năm nhất định.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, chuyên ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

30. Nghiên cứu sinh đang làm luận án hàng năm

- Ý nghĩa: Phàn ánh việc triển khai thực hiện giải pháp phát triển nhân lực trình độ cao trong một năm nhất định.
- Phân tồ: Cả nước, giới tính, chuyên ngành đào tạo.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo đào tạo, niên giám thống kê.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

31. Lao động đang làm việc trong nền kinh tế

- Ý nghĩa

Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là nhưng người, trong thời gian quan sát, đang có việc làm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được nhận tiền lương, tiền công hoặc lợi nhuận bằng tiền hay hiện vật hoặc làm các công việc sản xuất, kinh doanh cá thể, hộ gia đình, hoặc đã có công việc làm nhưng đang trong thời gian tạm nghi việc và sẽ tiếp tục trở lại làm việc sau thời gian tạm nghi (tạm nghi vì ốm đau, sinh đẻ, nghi hè, nghi lễ, đi du lịch,...). Phản ánh mức độ huy động LLLĐ tham gia vào các hoạt động có ích để làm ra cuaa cải vật chất và tinh thần cho xã hội.

- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế (6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngành kinh tế.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, kết quả các cuộc điều tra.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

32. LLLĐ thất nghiệp

- Ý nghĩa

LLLĐ thất nghiệp là những nguời trong thời gian quan sát tuy không làm việc nhưng đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc để tạo ra thu nhập bằng tiền hay hiện vật, gồm cả những người chưa bao giờ làm việc. Thất nghiệp còn bao gồm cả nhưng người trong thời gian quan sát không có hoạt động tìm kiếm việc làm vì họ đã được bố trí một việc làm mới sau thời gian quan sát, những người đã bị buộc thôi việc không lương có hoặc không có thời hạn hoặc những người không tích cực tìm kiếm việc làm vì họ quan niệm rằng không thể tìm được việc làm.

- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình độ chuyên môn - kỹ thuật.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, kết quả các cuộc điều tra.
- Phương pháp tính: Theo chi dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.


## 33. Năng suất lao động

- Năng suất lao động xã hội: Chi tiêu phàn ánh sức sản xuất, năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của lao động. Năng suất lao động thường được thể hiện bằng kết quả hoạt động được tính bằng tổng sản phẩm (giá trị sản xuất hoặc GDP hoặc giá trị tăng thêm -VA...) được tạo ra trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm) tính bình quân cho một lao động làm việc.
- Ý nghĩa: Phàn ánh chất lượng và hiệu quả sử dụng lao động.
- Phân tổ: Cả nước, các vùng kinh tế ( 6 vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngành kinh tế.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê.
- Công thức tính:

$$
\text { Năng suất lao động }=\frac{\text { Tổng sản phẩm (GO, GDP, VA...) }}{\text { Tồng số người làm việc bình quân }}
$$

34. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khu vực quản lý hành chính nhà nước và sự nghiệp có trình độ đại học trở lên

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá chất lượng và kết quả phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý trong khu vực quản lý hành chính nhà nước và sự nghiệp.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, chia theo khu vực hành chính công và khu vực sự nghiệp công.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi duỡng trình độ chuyên môn - nghiệp vụ và quản lý của các cơ quan, đơn vị trong khu vực.

35. Số người có trình độ đại học trở lên (Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ), có học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư) trong khu vực quản lý hành chính nhà nước và sự nghiệp

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực trình độ cao của khu vực hành chính, sự nghiệp
- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành, chia theo khu vực hành chính công và khu vực sự nghiệp công.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn - nghiệp vụ và quản lý của các cơ quan, đơn vị trong khu vực.

36. Số người sử dụng được các ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật) (hoặc có trình độ ở cấp A, B, C, D...)

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triền nhân lực của khu vực cấp trình độ dạy nghề.
- Phân tồ: Cả nước, giới tính, các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành, chia theo khu vực hành chính công và khu vực sự nghiệp công.
- Nguồn số liệu: Kết quả điều tra mẫu, Thống kê và Báo cáo cán bộ hàng năm của các cơ quan.

37. Số người sừ dụng thành thạo máy vi tính (trình độ được phân loại theo các cấp Module trong quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Ý nghĩa: Phản ánh, đánh giá kết quả phát triển nhân lực của khu vực cấp trình độ dạy nghề.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành, chia theo khu vực hành chính công và khu vực sự nghiệp công.
- Nguồn số liệu: Kết quả điều tra mẫu, Thống kê và Báo cáo cán bộ hàng năm của các cơ quan.

38. Số người được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong năm

- Ý nghĩa: Phản ánh kết quả thực hiện giải pháp phát triển nhân lực theo hình thức bồi duỡng, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Phân tổ: Cả nước, giới tính, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành, chia theo khu vực hành chính công và khu vực sự nghiệp công.
- Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo.

39. Chi ngân sách hàng năm cho giáo dục và đào tạo

- Ý nghĩa: Là tổng số tiền chi từ ngân sách nhà nước (cả nước, các ngành và địa phương) cho phát triển giáo dục và đào tạo. Thể hiện sự cam kết, quyết tâm chính trị của Nhà nước trong phát triển nhân lực; phản ánh kết quả thực hiện giải pháp phát triển nhân lực về chi ngân sách cho phát triển giáo dục và dào tạo.
- Phân tổ: Cả nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, Báo cáo thu - chi ngân sách của ngành tài chính.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

40. Chi ngân sách hàng năm cho đào tạo nghề

- Ý nghĩa: Là tổng số tiền chi từ ngân sách nhà nước (cả nước, các ngành và đỉa phương) cho phát triển đào tạo nghề. Thể hiện sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức cho phát triển dạy nghề; phản ánh kết quả thực hiện giải pháp phát triển nhân lực về chi ngân sách cho phát triển dạy nghề.
- Phân tổ: Cả nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, Báo cáo thu - chi ngân sách của ngành tài chính.
- Phương pháp tính: Theo chỉ dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên.

41. Đầu tư phát triển hàng năm cho giáo dục đào tạo

- Ý nghĩa: Thể hiện hành động thực tế của Nhà nước, Bộ ngành, các tỉnh các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho phát triển nhân lực thông qua đầu tư kinh phí cho xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phục vụ cho phát triển nhân lực; phản ánh kết quả thực hiện giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nhân lực.
- Phân tồ: Cả nước, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ ngành.
- Nguồn số liệu: Niên giám thống kê, các báo cáo về đầu tư phát triển.
- Phương pháp tính: Theo chì dẫn kỹ thuật của các tài liệu trên./:


## THỦ TƯỚNG



Nguyễn Tấn Dũng

