**Báo cáo CDS và đô thị thông minh Quý 2/2023**

**I. Các văn bản triển khai CĐS-ĐTTM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Số liệu kê khai** | **Tài liệu kiểm chứng** |
| 1 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của đơn vị |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 2 | Kế hoạch hành động hàng năm về chuyển đổi số và đô thị thông minh |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 3 | Các văn bản triển khai chuyển đổi số và đô thị thông minh khác của đơn vị |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |

**II. Kết quả triển khai các chỉ tiêu theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS và Kế hoạch số 875/KH-UBND**

***\* Số liệu báo cáo là số liệu lũy kế tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Số liệu kê khai** | **Tài liệu kiểm chứng** |
| **I** | **Dữ liệu số** |  |  |
| 8 | Tỷ lệ cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dãn nhãn tín nhiệm mạng |  | a: 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: Số trang cổng thông tin điện tử đơn vị đang quản lý - Tỷ lệ= a/b |
| a | 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 |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Số trang, cổng thông tin điện tử đơn vị đang quản lý |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| **II** | **Chính quyền số** |  |  |
| 7 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến *(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)* |  | -a= Số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến -b= 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) - Tỷ lệ= a/b |
| a | Số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | 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)* |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 8 | Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính |  | - a= Số kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa  - b= Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận  - Tỷ lệ= a/b |
| a | Số kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 9 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thành phố, cấp huyện, cấp xã |  | - a= Số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa - b= Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận  - Tỷ lệ = a/b |
| a | Số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 11 | Tỷ lệ 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. |  | -a: 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  - b: 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  - Tỷ lệ: a/b |
| a | 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 |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | 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 |  | "Văn bản, tài liệu chứng minh  " |
| 12 | Tỷ lệ 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 |  | - a= Số văn bản được thực hiện trên môi trường điện tử  - b= Tổng số văn bản tao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước  - Tỷ lệ= a/b |
| a | Số văn bản được thực hiện trên môi trường điện tử |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 13 | 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 |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 14 | Tỷ lệ về 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= 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 - b= Tổng số hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý  - Tỷ lệ = a/b |
| a | 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 |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Tổng số hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 4 | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân |  | -a = Số người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân  - b = Tổng dân số trưởng thành - Tỷ số = a/b |
| a | Số người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Tổng dân số trưởng thành |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| **V** | **An toàn, an ninh mạng** |  |  |
| 1 | Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin |  | - a = Số hệ thống thông tin của đơn vị hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin  - b = Tổng số hệ thống thông tin của đơn vị  - Tỷ lệ = a/b |
| a | Số hệ thống thông tin của đơn vị hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| b | Tổng số hệ thống thông tin của đơn vị |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |
| 2 | 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 |  | - a = 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  - b = Tổng số hệ thống thông tin của đơn vị  - Tỷ lệ = a/b |
| a | 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 |  | Văn bản, tài liệu chứng minh |

**III. Báo cáo chi tiết danh mục nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 875/KH-UBND**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Số liệu kê khai** | **Tài liệu kiểm chứng** |
| **V** | **Phát triển chính quyền số** |  |  |
| **2** | **Phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp** |  |  |
| 2.2 | Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính |  | Báo cáo tiến độ |

**IV. Tổ công nghệ số cộng đồng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Số liệu kê khai** |
| 1 | Tổng số xã/phường/thị trấn |  |
| 2 | Số phường/xã/thị trấn đã có Tổ công nghệ số cộng đồng |  |
| 3 | Tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng |  |
| 4 | Tổng số người tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng |  |
| 5 | Các hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai |  |

**V. Các thông tin khác**

**Các sản phẩm, mô hình chuyển đổi số (đã có kết quả và đưa vào vận hành) tại đơn vị**

**Các nội dung dự kiến thực hiện quý tiếp theo**

**Các đề xuất, kiến nghị (nếu có)**