|  |  |
| --- | --- |
| SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI**TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ** **GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP**

Năm học:...................

**I. Thông tin cá nhân**

1. Họ và tên:................................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................................

3. Giới tính:..........................................................Nam 🞎................................Nữ 🞎.................

4. Trình độ văn hóa:.......................................THCS 🞎..............................THPT 🞎.................

5. Email:.......................................................................................................................................

6. Điện thoại liên hệ:....................................................................................................................

7. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................................

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có):......................................................................................................

**II. Thông tin đăng ký học**

9. Tên trường: Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội Mã số: TCD 0109

10. Tên ngành/ nghề học:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ngành/ nghề 1: Đồ họa đa phương tiện | Mã ngành/ nghề | 5480108 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 2: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) | Mã ngành/ nghề | 5480202 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 3: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | Mã ngành/ nghề | 5480102 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 4: Công nghệ ô tô | Mã ngành/ nghề | 5510216 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 5: Công nghệ sơn ô tô | Mã ngành/ nghề | 5510414 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 6: Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô | Mã ngành/ nghề | 5520160 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 7: Hàn | Mã ngành/ nghề | 5520123 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 8: Chế tạo thiết bị cơ khí | Mã ngành/ nghề | 5520104 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 9: Vận hành máy thi công nền | Mã ngành/ nghề | 5520183 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
| - Ngành/ nghề 10: Xếp dỡ cơ giới tổng hợp | Mã ngành/ nghề | 5840116 |
| Trình độ đào tạo: | Trung cấp 🞎 |  |
|  | *............, Ngày.........tháng.......năm........* **NGƯỜI ĐĂNG KÝ** |