| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Số liệu tổng hợp** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chuyển đổi số | [[ThanhphoHoChiMinhthuocnhom5diaphuongdungdauvechuyendoiso]] | [[danhgia.ThanhphoHoChiMinhthuocnhom5diaphuongdungdauvechuyendoiso]] | [[ghichu.ThanhphoHoChiMinhthuocnhom5diaphuongdungdauvechuyendoiso]] |
|  | **Dữ liệu số** |  |  |  |
| 2. | Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục | [[Banhanhdanhmuccosodulieuthuocphamviquanlyvakehoachlotrinhcuthedexaydungtrienkhaicaccosodulieutrongdanhmuc]] | [[danhgia.Banhanhdanhmuccosodulieuthuocphamviquanlyvakehoachlotrinhcuthedexaydungtrienkhaicaccosodulieutrongdanhmuc]] | [[ghichu.Banhanhdanhmuccosodulieuthuocphamviquanlyvakehoachlotrinhcuthedexaydungtrienkhaicaccosodulieutrongdanhmuc]] |
| 3. | Ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch | [[Banhanhkehoachvedulieumobaogomdanhmucdulieumokehoachcongbodulieumocuacoquannhanuocthuocphamviquanlyvamucdotoithieucandatduoctrongtunggiaidoancuakehoachcungcaplandaudulieumotheokehoach]] | [[danhgia.Banhanhkehoachvedulieumobaogomdanhmucdulieumokehoachcongbodulieumocuacoquannhanuocthuocphamviquanlyvamucdotoithieucandatduoctrongtunggiaidoancuakehoachcungcaplandaudulieumotheokehoach]] | [[ghichu.Banhanhkehoachvedulieumobaogomdanhmucdulieumokehoachcongbodulieumocuacoquannhanuocthuocphamviquanlyvamucdotoithieucandatduoctrongtunggiaidoancuakehoachcungcaplandaudulieumotheokehoach]] |
| 4. | Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) | [[CungcapdichvuchiasedulieutrennentangtichhopchiasedulieuLGSP]] | [[danhgia.CungcapdichvuchiasedulieutrennentangtichhopchiasedulieuLGSP]] | [[ghichu.CungcapdichvuchiasedulieutrennentangtichhopchiasedulieuLGSP]] |
| 5. | Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động | [[Trienkhainentangphantichxulydulieutonghopcaptinhcoungdungtrituenhantaodetoiuuhoahoatdong]] | [[danhgia.Trienkhainentangphantichxulydulieutonghopcaptinhcoungdungtrituenhantaodetoiuuhoahoatdong]] | [[ghichu.Trienkhainentangphantichxulydulieutonghopcaptinhcoungdungtrituenhantaodetoiuuhoahoatdong]] |
| 6. | Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. | [[Trienkhaichucnangkhodulieudientucuatochuccanhantrenhethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinhdenguoidandoanhnghiepchiphaicungcapthongtinmotlanchocoquannhanuockhithuchiendichvucongtructuyen]] | [[danhgia.Trienkhaichucnangkhodulieudientucuatochuccanhantrenhethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinhdenguoidandoanhnghiepchiphaicungcapthongtinmotlanchocoquannhanuockhithuchiendichvucongtructuyen]] | [[ghichu.Trienkhaichucnangkhodulieudientucuatochuccanhantrenhethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinhdenguoidandoanhnghiepchiphaicungcapthongtinmotlanchocoquannhanuockhithuchiendichvucongtructuyen]] |
| 7. | Ban hành kế hoạch hành động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. | [[Banhanhkehoachhanhdongnangcaonanglucphattrienvaquantridulieuthuocphamviquanly]] | [[danhgia.Banhanhkehoachhanhdongnangcaonanglucphattrienvaquantridulieuthuocphamviquanly]] | [[ghichu.Banhanhkehoachhanhdongnangcaonanglucphattrienvaquantridulieuthuocphamviquanly]] |
| 8. | 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học bổ sung các môn học về dữ liệu lớn, thiết kế, phân tích, xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành, nghề vào chương trình đào tạo; lựa chọn một số cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ thông tin để bổ sung các chuyên ngành đào tạo về phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu với chương trình, nội dung đào tạo tiên tiến, hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu. | [[Cosogiaoducnghenghiepcaodangdaihocsaudaihocbosungcacmonhocvedulieulonthietkephantichxulydulieuphuhopvoidacthutuongungcuatungnganhnghevaochuongtrinhdaotao]] | [[danhgia.Cosogiaoducnghenghiepcaodangdaihocsaudaihocbosungcacmonhocvedulieulonthietkephantichxulydulieuphuhopvoidacthutuongungcuatungnganhnghevaochuongtrinhdaotao]] | [[ghichu.Cosogiaoducnghenghiepcaodangdaihocsaudaihocbosungcacmonhocvedulieulonthietkephantichxulydulieuphuhopvoidacthutuongungcuatungnganhnghevaochuongtrinhdaotao]] |
| 9. | 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dãn nhãn tín nhiệm mạng  *Tỷ lệ = (a)/(b*) | [[tyletoanthanhpho.Sotrangcongthongtindientudonvidangquanlyduocdanhgiaantoanthongtinvadannhantinnhiemmang.Sotrangcongthongtindientudonvidangquanly.Tylecongthongtindientucuacoquannhanuocduocdanhgiaantoanthongtinvadannhantinnhiemmang]] | [[danhgia.tyle.Tylecongthongtindientucuacoquannhanuocduocdanhgiaantoanthongtinvadannhantinnhiemmang]] | [[ghichu.tyle.Tylecongthongtindientucuacoquannhanuocduocdanhgiaantoanthongtinvadannhantinnhiemmang]] |
| 9.1 | Số trang, cổng thông tin điện tử đơn vị đang quản lý (a) | [[Sotrangcongthongtindientudonvidangquanlyduocdanhgiaantoanthongtinvadannhantinnhiemmang]] |  |  |
| 9.2 | Số trang, cổng thông tin điện tử đơn vị đang quản lý được đánh giá an toàn thông tin và dãn nhãn tín nhiệm mạng (b) | [[Sotrangcongthongtindientudonvidangquanly]] |  |  |
|  | **Chính quyền số** |  |  |  |
| 10. | Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. | [[Trienkhaicachoatdongnangcaochatluongvahieuquacungcapdichvucongtructuyen]] | [[danhgia.Trienkhaicachoatdongnangcaochatluongvahieuquacungcapdichvucongtructuyen]] | [[ghichu.Trienkhaicachoatdongnangcaochatluongvahieuquacungcapdichvucongtructuyen]] |
| 11. | Hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử | [[Hoanthanhtrienkhaihethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinh]] | [[danhgia.Hoanthanhtrienkhaihethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinh]] | [[ghichu.Hoanthanhtrienkhaihethongthongtingiaiquyetthutuchanhchinhcaptinh]] |
| 12. | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đươc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia |  |  |  |
| 12.1 | Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình | [[tyletoanthanhpho.SothutuchanhchinhduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinhdaduoctrienkhaidichvucongtructuyentoantrinhtrenHTTTgiaiquyetthutuchanhchinhcuathanhpho.SothutuchanhchinhdaduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinh]] | [[danhgia.tyle.Thutuchanhchinhdudieukientheoquydinhcuaphapluat]] | [[ghichu.tyle.Thutuchanhchinhdudieukientheoquydinhcuaphapluat]] |
| 12.2 | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đươc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia | [[tyletoanthanhpho.SodichvucongtructuyentoantrinhduoctichhopcungcaptrenCongdichvucongquocgia.SothutuchanhchinhduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinhdaduoctrienkhaidichvucongtructuyentoantrinhtrenHTTTgiaiquyetthutuchanhchinhcuathanhpho]] | [[danhgia.tyle.DichvucongtructuyentoantrinhduoctichhopcungcaptrenCongdichvucongquocgia]] | [[ghichu.tyle.DichvucongtructuyentoantrinhduoctichhopcungcaptrenCongdichvucongquocgia]] |
| 12.3 | Số thủ tục hành chính được UBND TP công bố đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên HTTT giải quyết thủ tục hành chính của thành phố (a) | [[SothutuchanhchinhduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinhdaduoctrienkhaidichvucongtructuyentoantrinhtrenHTTTgiaiquyetthutuchanhchinhcuathanhpho]] |  |  |
| 12.4 | Số thủ tục hành chính đã được UBND TP công bố đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (b) | [[SothutuchanhchinhdaduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinh]] |  |  |
| 12.5 | Số dịch vụ công trực tuyến toàn trình đươc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (c) | [[SodichvucongtructuyentoantrinhduoctichhopcungcaptrenCongdichvucongquocgia]] |  |  |
| 13. | 100% thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phải được áp dụng. | [[tyletoanthanhpho.SoluongdichvucongtructuyenmotphandichvucongtructuyentoantrinhdaduoccungcaptrenHTTTgiaiquyetthutuchanhchinhTP.SoluongthutuchanhchinhdaduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinhmotphan]] | [[danhgia.tyle.Danhmucthutuchanhchinhdapungyeucauthuchiendichvucongtructuyen]] | [[ghichu.tyle.Danhmucthutuchanhchinhdapungyeucauthuchiendichvucongtructuyen]] |
| 13.1 | Số lượng dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được cung cấp trên HTTT giải quyết thủ tục hành chính TP (a) | [[SoluongdichvucongtructuyenmotphandichvucongtructuyentoantrinhdaduoccungcaptrenHTTTgiaiquyetthutuchanhchinhTP]] |  |  |
| 13.2 | Số lượng thủ tục hành chính đã được UBND TP công bố đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần (b) | [[SoluongthutuchanhchinhdaduocUBNDTPcongbodapungyeucaucungcapdichvucongtructuyentoantrinhmotphan]] |  |  |
| 14. | 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia |  |  |  |
| 14.1 | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công | [[ThanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgiatrentongsogiaodichthanhtoancuadichvucong]] | [[danhgia.ThanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgiatrentongsogiaodichthanhtoancuadichvucong]] | [[ghichu.ThanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgiatrentongsogiaodichthanhtoancuadichvucong]] |
| 14.2 | Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | [[ThutuchanhchinhcoyeucaunghiavutaichinhduocthanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgia]] | [[danhgia.ThutuchanhchinhcoyeucaunghiavutaichinhduocthanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgia]] | [[ghichu.ThutuchanhchinhcoyeucaunghiavutaichinhduocthanhtoantructuyentrenCongDichvucongquocgia]] |
| 15. | 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương | [[Dichvucongtructuyenduocdinhdanhvaxacthucthongsuothopnhattrentatcacachethongcuacaccapchinhquyentutrunguongdendiaphuong]] | [[danhgia.Dichvucongtructuyenduocdinhdanhvaxacthucthongsuothopnhattrentatcacachethongcuacaccapchinhquyentutrunguongdendiaphuong]] | [[ghichu.Dichvucongtructuyenduocdinhdanhvaxacthucthongsuothopnhattrentatcacachethongcuacaccapchinhquyentutrunguongdendiaphuong]] |
| 16. | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 60% *(áp dụng đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh)* | [[tyletoanthanhpho.Sohosothutuchanhchinhduocxulytructuyen.Tongsohosothutuchanhchinhduocxulytructuyentructiep]] | [[danhgia.tyle.Tylehosothutuchanhchinhxulytructuyen]] | [[ghichu.tyle.Tylehosothutuchanhchinhxulytructuyen]] |
| 16.1 | Số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến (a) | [[Sohosothutuchanhchinhduocxulytructuyen]] |  |  |
| 16.2 | Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến + trực tiếp (áp dụng đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh) (b) | [[Tongsohosothutuchanhchinhduocxulytructuyentructiep]] |  |  |
| 17. | Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 100% | [[tyletoanthanhpho.Soketquagiaiquyetthutuchanhchinhduocsohoa.Tongsohosothutuchanhchinhtiepnhan]] | [[danhgia.tyle.Tylesohoaketquagiaiquyetthutuchanhchinh]] | [[ghichu.tyle.Tylesohoaketquagiaiquyetthutuchanhchinh]] |
| 17.1 | Số kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa (a) | [[Soketquagiaiquyetthutuchanhchinhduocsohoa]] |  |  |
| 17.2 | Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận (b) | [[Tongsohosothutuchanhchinhtiepnhan]] |  |  |
| 18. | Tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35% | [[tyletoanthanhpho.Sohosogiaiquyetthutuchanhchinhduocsohoa.Tongsohosothutuchanhchinhtiepnhan]] | [[danhgia.tyle.Tylesohoahosogiaiquyetthutuchanhchinhcuacacsobannganhthanhphocaphuyencapxa]] | [[ghichu.tyle.Tylesohoahosogiaiquyetthutuchanhchinhcuacacsobannganhthanhphocaphuyencapxa]] |
| 18.1 | Số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa (a) | [[Sohosogiaiquyetthutuchanhchinhduocsohoa]] |  |  |
| 18.2 | Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận (b) | [[Tongsohosothutuchanhchinhtiepnhan]] |  |  |
| 18.3 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thành phố, cấp huyện, cấp xã trong toàn thành phố | [[tyletoanthanhpho.Sohosogiaiquyetthutuchanhchinhduocsohoa.Tongsohosothutuchanhchinhtiepnhan]] |  |  |
| 19. | Ban hành kế hoạch triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân | [[Banhanhkehoachtrienkhaitrolyaophucvuhoatdongcuacanbocongchucvienchucvaphucvunguoidan]] | [[danhgia.Banhanhkehoachtrienkhaitrolyaophucvuhoatdongcuacanbocongchucvienchucvaphucvunguoidan]] | [[ghichu.Banhanhkehoachtrienkhaitrolyaophucvuhoatdongcuacanbocongchucvienchucvaphucvunguoidan]] |
| 20. | 100% các đơn vị; cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. | [[tyletoanthanhpho.Socanbocongchuclanhdaocanbocongchucthuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonvicoapdungchukysotronggiaiquyethosothutuchanhchinh.Tongsocanbocongchuclanhdaocanbocongchucthuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonvi]] | [[danhgia.tyle.Thuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonviapdungchukysotronggiaiquyethosothutuchanhchinh]] | [[ghichu.tyle.Thuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonviapdungchukysotronggiaiquyethosothutuchanhchinh]] |
| 20.1 | Số cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị có áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (a) | [[Socanbocongchuclanhdaocanbocongchucthuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonvicoapdungchukysotronggiaiquyethosothutuchanhchinh]] |  |  |
| 20.2 | Tổng số cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị (b) | [[Tongsocanbocongchuclanhdaocanbocongchucthuchientiepnhangiaiquyethosothutuchanhchinhtaicacdonvi]] |  |  |
| 21. | 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước | [[tyletoanthanhpho.Sovanbanduocthuchientrenmoitruongdientu.Tongsovanbantaodoigiuacaccoquanhanhchinhnhanuoctrucacvanbanchuabimatnhanuoc]] | [[danhgia.tyle.Cacvanbantailieuchinhthuctraodoigiuacaccoquanhanhchinhnhanuocduocthuchientrenmoitruongdientutrucacvanbanchuabimatnhanuoc]] | [[ghichu.tyle.Cacvanbantailieuchinhthuctraodoigiuacaccoquanhanhchinhnhanuocduocthuchientrenmoitruongdientutrucacvanbanchuabimatnhanuoc]] |
| 21.1 | Số văn bản được thực hiện trên môi trường điện tử (a) | [[Sovanbanduocthuchientrenmoitruongdientu]] |  |  |
| 21.2 | Tổng số văn bản tao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước (b) | [[Tongsovanbantaodoigiuacaccoquanhanhchinhnhanuoctrucacvanbanchuabimatnhanuoc]] |  |  |
| 22. | Triển khai kết nối với hệ thống thông tin của đối tượng quản lý để thu thập dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật | [[Trienkhaiketnoivoihethongthongtincuadoituongquanlydethuthapdulieutructuyenphucvucongtacquanlynhanuoctheoquydinhcuaphapluat]] | [[danhgia.Trienkhaiketnoivoihethongthongtincuadoituongquanlydethuthapdulieutructuyenphucvucongtacquanlynhanuoctheoquydinhcuaphapluat]] | [[ghichu.Trienkhaiketnoivoihethongthongtincuadoituongquanlydethuthapdulieutructuyenphucvucongtacquanlynhanuoctheoquydinhcuaphapluat]] |
| 22.1 | Số đơn vị đã triển khai kết nối với hệ thống thông tin của đối tượng quản lý để thu thập dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật | [[sodonviTrienkhaiketnoivoihethongthongtincuadoituongquanlydethuthapdulieutructuyenphucvucongtacquanlynhanuoctheoquydinhcuaphapluat]] |  |  |
| 23. | Trên 10% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | [[tyletoanthanhpho.Sohoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanlyduocthuchienthongquamoitruongsovahethongthongtincuacoquanquanly.Tongsohoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanly]] | [[danhgia.tyle.Hoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanly]] | [[ghichu.tyle.Hoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanly]] |
| 23.1 | Số hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý (a) | [[Sohoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanlyduocthuchienthongquamoitruongsovahethongthongtincuacoquanquanly]] |  |  |
| 23.2 | Tổng số hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý (b) | [[Tongsohoatdongkiemtrahanhchinhdinhkycuacoquanquanlynhanuocdoivoidoituongquanly]] |  |  |
| 24. | Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản. | [[tyletoanthanhpho.Socanbocongchucvienchucduoctaphuanboiduongphocapkynangsocoban.Tongsocanbocongchucvienchuc]] | [[danhgia.tyle.Canbocongchucvienchucduoctaphuanboiduongphocapkynangsocoban]] | [[ghichu.tyle.Canbocongchucvienchucduoctaphuanboiduongphocapkynangsocoban]] |
| 24.1 | Số cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản (a) | [[Socanbocongchucvienchucduoctaphuanboiduongphocapkynangsocoban]] |  |  |
| 24.2 | Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (b) | [[Tongsocanbocongchucvienchuc]] |  |  |
|  | **Kinh tế số** |  |  |  |
| 25. | Kinh tế số đóng góp vào GRDP của thành phố đạt 19% | [[KinhtesodonggopvaoGRDPcuathanhpho]] | [[danhgia.KinhtesodonggopvaoGRDPcuathanhpho]] | [[ghichu.KinhtesodonggopvaoGRDPcuathanhpho]] |
| 26. | Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5% | [[Tytrongthuongmaidientutrongtongmucbanletren]] | [[danhgia.Tytrongthuongmaidientutrongtongmucbanletren]] | [[ghichu.Tytrongthuongmaidientutrongtongmucbanletren]] |
| 27. | Ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý | [[Banhanhvatochuctrienkhaikehoachphattrienkinhtesovaxahoisothuocphamviquanly]] | [[danhgia.Banhanhvatochuctrienkhaikehoachphattrienkinhtesovaxahoisothuocphamviquanly]] | [[ghichu.Banhanhvatochuctrienkhaikehoachphattrienkinhtesovaxahoisothuocphamviquanly]] |
| 28. | Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế thuộc phạm vi quản lý |  |  |  |
| 28.1 | Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục | [[Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] | [[danhgia.Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] | [[ghichu.Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] |
| 28.2 | Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế | [[Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] | [[danhgia.Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] | [[ghichu.Trienkhaicachoatdongthucdaychuyendoisothanhtoankhongdungtienmattrongcaccosoyte]] |
| 29. | Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số |  |  |  |
| 29.1 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số | [[Doanhnghiepnhovavuaduoctiepcandungthucacnentangchuyendoiso]] | [[danhgia.Doanhnghiepnhovavuaduoctiepcandungthucacnentangchuyendoiso]] | [[ghichu.Doanhnghiepnhovavuaduoctiepcandungthucacnentangchuyendoiso]] |
| 29.2 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số | [[Doanhnghiepnhovavuathuongxuyensudungcacnentangchuyendoiso]] | [[danhgia.Doanhnghiepnhovavuathuongxuyensudungcacnentangchuyendoiso]] | [[ghichu.Doanhnghiepnhovavuathuongxuyensudungcacnentangchuyendoiso]] |
|  | **Xã hội số** |  |  |  |
| 30. | Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80% | [[Thuebaodienthoaididongsudungdienthoaithongminh]] | [[danhgia.Thuebaodienthoaididongsudungdienthoaithongminh]] | [[ghichu.Thuebaodienthoaididongsudungdienthoaithongminh]] |
| 31. | Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng trên 85% | [[HogiadinhcoduongInternetcapquangbangrong]] | [[danhgia.HogiadinhcoduongInternetcapquangbangrong]] | [[ghichu.HogiadinhcoduongInternetcapquangbangrong]] |
| 32. | Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30% | [[Dansotruongthanhcotaikhoandinhdanhdientu]] | [[danhgia.Dansotruongthanhcotaikhoandinhdanhdientu]] | [[ghichu.Dansotruongthanhcotaikhoandinhdanhdientu]] |
| 33. | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 20% | [[tyletoanthanhpho.Songuoidantruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan.Tongdansotruongthanh]] | [[danhgia.tyle.Dansotruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan]] | [[ghichu.tyle.Dansotruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan]] |
| 33.1 | Số người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân (a) | [[Songuoidantruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan]] |  |  |
| 33.2 | Tổng số người dân trưởng thành (b) | [[Tongdansotruongthanh]] |  |  |
| 34. | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác trên 75% | [[Dansotu15tuoitrolencotaikhoangiaodichthanhtoantainganhanghoactochucduocphepkhac]] | [[danhgia.Dansotu15tuoitrolencotaikhoangiaodichthanhtoantainganhanghoactochucduocphepkhac]] | [[ghichu.Dansotu15tuoitrolencotaikhoangiaodichthanhtoantainganhanghoactochucduocphepkhac]] |
| 35. | Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60% | [[Dansotruongthanhcotaikhoandichvucongtructuyen]] | [[danhgia.Dansotruongthanhcotaikhoandichvucongtructuyen]] | [[ghichu.Dansotruongthanhcotaikhoandichvucongtructuyen]] |
| 36. | Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30% | [[Dansotruongthanhsudungnentanghotrotuvankhamchuabenhtuxa]] | [[danhgia.Dansotruongthanhsudungnentanghotrotuvankhamchuabenhtuxa]] | [[ghichu.Dansotruongthanhsudungnentanghotrotuvankhamchuabenhtuxa]] |
| 37. | Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80% | [[Dansocohososuckhoedientu]] | [[danhgia.Dansocohososuckhoedientu]] | [[ghichu.Dansocohososuckhoedientu]] |
|  | **An toàn, an ninh mạng** |  |  |  |
| 38. | Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80% | [[tyletoanthanhpho.Sohethongthongtincuadonvihoanthanhpheduyetcapdoantoanhethongthongtin.Tongsohethongthongtincuadonvi]] | [[danhgia.tyle.Hethongthongtincuacoquannhanuochoanthanhpheduyetcapdoantoanhethongthongtin]] | [[ghichu.tyle.Hethongthongtincuacoquannhanuochoanthanhpheduyetcapdoantoanhethongthongtin]] |
| 38.1 | Số hệ thống thông tin của đơn vị hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin (a) | [[Sohethongthongtincuadonvihoanthanhpheduyetcapdoantoanhethongthongtin]] |  |  |
| 38.2 | Tổng số hệ thống thông tin của đơn vị (b) | [[Tongsohethongthongtincuadonvi]] |  |  |
| 39. | Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 30% | [[tyle.Hethongthongtincuacoquannhanuocdapungyeucaubaodamantoanhethongthongtintheocapdo]] | [[danhgia.tyle.Hethongthongtincuacoquannhanuocdapungyeucaubaodamantoanhethongthongtintheocapdo]] | [[ghichu.tyle.Hethongthongtincuacoquannhanuocdapungyeucaubaodamantoanhethongthongtintheocapdo]] |
| 39.1 | Số hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (a) | [[Sohethongthongtincuacoquannhanuocdapungyeucaubaodamantoanhethongthongtintheocapdo]] |  |  |
| 40. | Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản trên 20% | [[Thuebaodienthoaididongthongminhcosudungphanmemantoanthongtinmangcoban]] | [[danhgia.Thuebaodienthoaididongthongminhcosudungphanmemantoanthongtinmangcoban]] | [[ghichu.Thuebaodienthoaididongthongminhcosudungphanmemantoanthongtinmangcoban]] |
| 41. | Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10% | [[TylehogiadinhcoduongInternetcapquangbangrongcosudunggiaiphapantoanthongtinmangcoban]] | [[danhgia.TylehogiadinhcoduongInternetcapquangbangrongcosudunggiaiphapantoanthongtinmangcoban]] | [[ghichu.TylehogiadinhcoduongInternetcapquangbangrongcosudunggiaiphapantoanthongtinmangcoban]] |