|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số chính/Chỉ số thành phần** | **Điểm tối đa** | **Số liệu kê khai** | **Cách xác định và tính điểm** | **Ghi chú/ Tài liệu kiểm chứng** | **Điểm tự đánh giá** |
| ***5*** | ***An toàn thông tin mạng*** | ***100*** |  |  |  | [[diemcuoicung.Antoanthongtinmangs]] |
| 5.1 | Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | 10 | [[Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] | Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ nhất thì điểm tối đa và giảm dần | [[area.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]]  [[upload.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] | [[diem.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] |
| 5.2 | Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | 10 | [[tyle.SoluonghethongthongtintrienkhaidayduphuonganbaovetheoHosodexuatcapdodaduocpheduyet]] | a = Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSĐXCĐ đã được phê duyệt;  b = Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluonghethongthongtintrienkhaidayduphuonganbaovetheoHosodexuatcapdodaduocpheduyet]] |
| a | Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSĐXCĐ đã được phê duyệt |  | [[SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] [[upload.SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] |  |
| b | Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt |  | [[Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] [[upload.Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] |  |
| 5.3 | Số lượng máy chủ của cơ quan nhà nước cài đặt phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) | 10 | [[tyle.soluongmaychu]] | a = Tổng số máy chủ có kết nối chia sẻ thông tin theo văn bản 2290/BTTTT-CATTT với Trung tâm NCSC;  b = Tổng số máy chủ trong CQNN;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluongmaychucuacoquannhanuoccaidatphongchongmadocvachiasethongtinvoiTrungtamGiamsatantoankhonggianmangquocgiaNCSC]] |
|  | Tổng số máy chủ có kết nối chia sẻ thông tin theo văn bản 2290/BTTTT-CATTT với Trung tâm NCSC |  | [[Tongsomaychucoketnoi]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Tongsomaychucoketnoi]]  [[upload.Tongsomaychucoketnoi]] |  |
| 5.4 | Số lượng máy trạm của cơ quan nhà nước cài đặt phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) | 10 | [[tyle.soluongmaytram]] | a = Tổng số máy trạm có kết nối chia sẻ thông tin theo văn bản 2290/BTTTT-CATTT với Trung tâm NCSC;  b = Tổng số máy trạm trong CQNN;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluongmaytramcuacoquannhanuoccaidatphongchongmadocvachiasethongtinvoiTrungtamGiamsatantoankhonggianmangquocgiaNCSC]] |
|  | Tổng số máy trạm có kết nối chia sẻ thông tin theo văn bản 2290/BTTTT-CATTT với Trung tâm NCSC |  | [[Tongsomaytramcoketnoi]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Tongsomaytramcoketnoi]]  [[upload.Tongsomaytramcoketnoi]] |  |
| 5.5 | Số lượng IP botnet được phát hiện, cảnh báo và xử lý, loại bỏ mã độc | 5 | [[tyle.soluongIP]] | a = Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist đã được xử lý, loại bỏ mã độc;  b = Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist;  - Tỷ lệ=a/b  - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluongIPbotnetduocphathiencanhbaovaxulyloaibomadoc]] |
| a | Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist đã được xử lý, loại bỏ mã độc; |  | [[soluongipphathienjcomadoc]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.soluongipphathienjcomadoc]]  [[upload.soluongipphathienjcomadoc]] |  |
| b | Số lượng địa chỉ IP public phát hiện có kết nối mạng IP botnet hoặc trong danh sách blacklist; |  | [[soluongipblacklist]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.soluongipblacklist]]  [[upload.soluongipblacklist]] |  |
| 5.6 | Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) | 10 | [[tyle.SohtttcuacoquannhanuocduocgiamsattructiepvaketnoichiasedulieuvoiTrungtamGiamsatatttm]] | a = Số lượng hệ thống thông tin được SOC bảo vệ, triển khai giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với NCSC;  b = Tổng số lượng hệ thống thông tin;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SohtttcuacoquannhanuocduocgiamsattructiepvaketnoichiasedulieuvoiTrungtamGiamsatatttm]] |
|  | Số lượng hệ thống thông tin được SOC bảo vệ, triển khai giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với NCSC |  | [[SoluonghethongthongtinduocSOCbaovetrienkhaigiamsattructiepvaketnoichiasedulieuvoiNCSC]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.SoluonghethongthongtinduocSOCbaovetrienkhaigiamsattructiepvaketnoichiasedulieuvoiNCSC]] [[upload.SoluonghethongthongtinduocSOCbaovetrienkhaigiamsattructiepvaketnoichiasedulieuvoiNCSC]] |  |
| 5.7 | Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 | 10 | [[tyle.SoluonghtttcuacoquannhanuocdaduockiemtradanhgiadayducacnoidungtheoquydinhtaiThongtuso0317]] | a = Số lượng HTTT của CQNN đã được kiểm tra, đánh giá;  b = Tổng số hệ thống thông tin;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluonghtttcuacoquannhanuocdaduockiemtradanhgiadayducacnoidungtheoquydinhtaiThongtuso0317]] |
|  | Số lượng HTTT của CQNN đã được kiểm tra, đánh giá |  | [[SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] [[upload.SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] |  |
| 5.8 | Số lượng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng | 5 | [[tyle.Soluongcacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] | a = Số lượng các hệ thống thông tin có các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng;  b = Tổng số hệ thống thông tin;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongcacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |
|  | Số lượng các hệ thống thông tin có các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng |  | [[Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] [[upload.Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |  |
| 5.9 | Số lượng các cuộc diễn tập được triển khai | 5 | [[Soluongcaccuocdientapduoctrienkhai]] | Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều cuộc diễn tập theo quy định nhất thì điểm tối đa và giảm dần | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Soluongcaccuocdientapduoctrienkhai]] [[upload.Soluongcaccuocdientapduoctrienkhai]] | [[diem.Soluongcaccuocdientapduoctrienkhai]] |
| 5.10 | Số lượng sự cố đã phát hiện trong cơ quan nhà nước | 5 | [[Soluongsucodaphathientrongcoquannhanuoc]] | Số lượng sự cố, đánh giá năng lực phát hiện sự cố gồm cả sự cố tự phát hiện và sự cố từ các cảnh báo của các đơn vị chuyên trách  Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều sự cố nhất thì điểm tối đa và giảm dần | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Soluongsucodaphathientrongcoquannhanuoc]] [[upload.Soluongsucodaphathientrongcoquannhanuoc]] | [[diem.Soluongsucodaphathientrongcoquannhanuoc]] |
| 5.11 | Số lượng sự cố đã xử lý trong cơ quan nhà nước | 5 | [[tyle.Soluongsucodaxulytrongcoquannhanuoc]] | a = Số lượng sự cố đã xử lý;  b = Tổng số các sự cố;  - Tỷ lệ = a/b  - Điểm = Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongsucodaxulytrongcoquannhanuoc]] |
| a | Số lượng sự cố đã xử lý |  | [[Soluongsucodaxuly]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Soluongsucodaxuly]] [[upload.Soluongsucodaxuly]] |  |
| b | Tổng số các sự cố |  | [[Tongsocacsuco]] |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.Tongsocacsuco]] [[upload.Tongsocacsuco]] |  |
| 5.12 | Tổng kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT) | 15 |  | Cộng điểm từ 5.12.1 - 5.12.6 |  | [[diemtongthe.Tongkinhphichichoantoanthongtins]] |
| *5.12.1* | *Kinh phí chung chi cho ATTT* | *5* | *[[tyle.KinhphichungchichoATTT]]* | *a = Kinh phí đầu tư từ NSNN cho ATTT (tỷ đồng) ;*  *b = Kinh phí thường xuyên từ NSNN chi cho ATTT (tỷ đồng);*  *c = Tổng chi từ NSNN cho Chuyển đổi số*  *- Tỷ lệ = (a+b)/c*  *Thang điểm:*  *Mức 1 ≥ 10 % (điểm tối đa)*  *Mức 2 ≥ 7% (70% điểm)*  *Mức 3 ≥ 3% (30% điểm)*  *Mức 4 < 3% (0 điểm)* |  | *[[diem.KinhphichungchichoATTT]]* |
| *a* | *Kinh phí đầu tư từ NSNN cho ATTT* |  | *[[TongkinhphidaututuNSNNchoATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.TongkinhphidaututuNSNNchoATTT]] [[upload.TongkinhphidaututuNSNNchoATTT]]* |  |
| *b* | *Kinh phí thường xuyên từ NSNN chi cho ATTT* |  | *[[TongkinhphichoCNTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* |  | Văn bản, tài liệu chứng minh  [[area.TongkinhphichoCNTT]]  [[upload.TongkinhphichoCNTT]] |  |
| *5.12.2* | *Kinh phí giám sát ATTT* | *2* | *[[KinhphigiamsatATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* | *Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này;*  *Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này;*  *Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này;*  *Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này.* | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.KinhphigiamsatATTT]] [[upload.KinhphigiamsatATTT]]* | *[[diem.KinhphigiamsatATTT]]* |
| *5.12.3* | *Kinh phí kiểm tra, đánh giá ATTT* | *2* | *[[KinhphikiemtrdanhgiaATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* | *Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này;*  *Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này;*  *Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này;*  *Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này.* | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.KinhphikiemtrdanhgiaATTT]] [[upload.KinhphikiemtrdanhgiaATTT]]* | *[[diem.KinhphikiemtrdanhgiaATTT]]* |
| *5.12.4* | *Kinh phí diễn tập, ứng cứu sự cố ATTT* | *2* | *[[KinhphidientapungcuusucoATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* | *Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này;*  *Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này;*  *Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này;*  *Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này.* | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.KinhphidientapungcuusucoATTT]] [[upload.KinhphidientapungcuusucoATTT]]* | *[[diem.KinhphidientapungcuusucoATTT]]* |
| *5.12.5* | *Kinh phí đào tạo, tập huấn ATTT* | *2* | *[[KinhphidaotaotaphuanATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* | *Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này;*  *Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này;*  *Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này;*  *Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này.* | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.KinhphidaotaotaphuanATTT]] [[upload.KinhphidaotaotaphuanATTT]]* | *[[diem.KinhphidaotaotaphuanATTT]]* |
| *5.12.6* | *Kinh phí tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT* | *2* | *[[KinhphituyentruyennangcaonhanthucATTT]]*  *Đơn vị: Tỷ đồng* | *Mức 1: ≥ 2 tỷ: 100% điểm phần này;*  *Mức 2: ≥ 1 tỷ: 70% điểm phần này;*  *Mức 3: ≥ 0,5 tỷ: 30% điểm phần này;*  *Mức 4: < 0,5 tỷ: 0% điểm phần này.* | Văn bản, tài liệu chứng minh  *[[area.KinhphituyentruyennangcaonhanthucATTT]] [[upload.KinhphituyentruyennangcaonhanthucATTT]]* | *[[diem.KinhphituyentruyennangcaonhanthucATTT]]* |