|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Số liệu kê khai** | **Điểm tối đa** | **Cách xác định và tính điểm** | **Tài liệu kiểm chứng** | **Điểm tự đánh giá** |
| **1** | **Nhận thức số** |  | **60** |  |  | [[diemcuoicung.Nhanthucso]] |
| 1.1 | Người đứng đầu Quận/Huyện/Thành phố là Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số | [[NguoidungdauQuanHuyenThanhpholaTruongbanBanchidaochuyendoiso]] | 10 | - Trưởng ban là Bí thư/Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố: Điểm tối đa - Trưởng ban là Phó Bí thư/Phó Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố: 1/2\*Điểm tối đa; - Chưa có Ban chỉ đạo hoặc có nhưng Trưởng ban không phải Lãnh đạo Quận/Huyện/Thành phố: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.NguoidungdauQuanHuyenThanhpholaTruongbanBanchidaochuyendoiso]] [[upload.NguoidungdauQuanHuyenThanhpholaTruongbanBanchidaochuyendoiso]] | [[diem.NguoidungdauQuanHuyenThanhpholaTruongbanBanchidaochuyendoiso]] |
| 1.2 | Bí thư/Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố chủ trì các cuộc họp về Chuyển đổi số của Quận/Huyện/Thành phố |  | 10 | a= Số cuộc họp CĐS của Huyện có Bí thư/Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố chủ trì b= Tổng số cuộc họp CĐS của Quận/Huyện/Thành phố - Tỷ lệ = a/b - Điểm= Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.BithuChutichQuanHuyenThanhphochutricaccuochopveChuyendoisocuaQuanHuyenThanhpho]] |
| a | Số cuộc họp CĐS của Huyện có Bí thư/Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố chủ trì | [[SocuochopCDScuaHuyencoBithuChutichQuanHuyenThanhphochutri]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SocuochopCDScuaHuyencoBithuChutichQuanHuyenThanhphochutri]] [[upload.SocuochopCDScuaHuyencoBithuChutichQuanHuyenThanhphochutri]] |  |
| b | Tổng số cuộc họp CĐS của Quận/Huyện/Thành phố | [[TongsocuochopCDScuaQuanHuyenThanhpho]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.TongsocuochopCDScuaQuanHuyenThanhpho]] [[upload.TongsocuochopCDScuaQuanHuyenThanhpho]] |  |
| 1.3 | Văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số do người đứng đầu Quận/Huyện/Thành phố (Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố) ký |  | 10 | a=Số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số do người đứng đầu Quận/Huyện/Thành phố (Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố) ký; b=Tổng số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số của Quận/Huyện/Thành phố theo yêu cầu của Thành phố; - Tỷ lệ=a/b - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.VanbanchidaochuyendevechuyendoisodonguoidungdauQuanHuyenThanhphoChutichQuanHuyenThanhphoky]] |
| a | Số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số do người đứng đầu Quận/Huyện/Thành phố (Chủ tịch Quận/Huyện/Thành phố) ký | [[SoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisodonguoidungdauQuanHuyenThanhphoChutichQuanHuyenThanhphoky]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisodonguoidungdauQuanHuyenThanhphoChutichQuanHuyenThanhphoky]] [[upload.SoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisodonguoidungdauQuanHuyenThanhphoChutichQuanHuyenThanhphoky]] |  |
| b | Tổng số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số của Quận/Huyện/Thành phố theo yêu cầu của Thành phố | [[TongsoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisocuaQuanHuyenThanhphotheoyeucaucuaThanhpho]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.TongsoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisocuaQuanHuyenThanhphotheoyeucaucuaThanhpho]] [[upload.TongsoluongvanbanchidaochuyendevechuyendoisocuaQuanHuyenThanhphotheoyeucaucuaThanhpho]] |  |
| 1.4 | Cổng/Trang thông tin điện tử của Quận/Huyện/Thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | [[CongTrangthongtindientucuaQuanHuyenThanhphocochuyenmucriengvechuyendoiso]] | 10 | - Đã có chuyên mục và số lượng tin, bài về Chuyển đổi số trong năm đạt: + Từ 20 trở lên: điểm tối đa;  + Từ 10 đến 19: 1/2 \*Điểm tối đa; + Dưới 10: 1/4\* Điểm tối đa;  + Chưa có chuyên mục: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.CongTrangthongtindientucuaQuanHuyenThanhphocochuyenmucriengvechuyendoiso]] [[upload.CongTrangthongtindientucuaQuanHuyenThanhphocochuyenmucriengvechuyendoiso]] | [[diem.CongTrangthongtindientucuaQuanHuyenThanhphocochuyenmucriengvechuyendoiso]] |
| 1.5 | Hệ thống truyền thanh cơ sở có tổ chức thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số | [[Hethongtruyenthanhcosocotochucthuchientuyentruyenvechuyendoiso]] | 20 | - Tần suất phát sóng từ 1 lần/1 tuần: Điểm tối đa; - Tần suất phát sóng từ 1 tháng/1 lần đến dưới 1 lần/1 tuần: 1/2 Điểm tối đa; - Tần suất phát sóng dưới 1 tháng/1 lần: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Hethongtruyenthanhcosocotochucthuchientuyentruyenvechuyendoiso]] [[upload.Hethongtruyenthanhcosocotochucthuchientuyentruyenvechuyendoiso]] | [[diem.Hethongtruyenthanhcosocotochucthuchientuyentruyenvechuyendoiso]] |