|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **2** | **Thể chế số** |  | **50** |  |  | [[diemcuoicung.Thecheso]] |
| 2.1 | Nghị quyết chuyên đề hoặc văn bản tương đương của cấp Uỷ về chuyển đổi số | [[NghiquyetchuyendehoacvanbantuongduongcuacapUyvechuyendoiso]] | 5 | - Đã ban hành: Điểm tối đa - Chưa ban hành: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.NghiquyetchuyendehoacvanbantuongduongcuacapUyvechuyendoiso]] [[upload.NghiquyetchuyendehoacvanbantuongduongcuacapUyvechuyendoiso]] | [[diem.NghiquyetchuyendehoacvanbantuongduongcuacapUyvechuyendoiso]] |
| 2.2 | Kế hoạch hành động 5 năm của Quận/Huyện/Thành phố về chuyển đổi số | [[Kehoachhanhdong5namcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] | 5 | - Đã ban hành: Điểm tối đa - Chưa ban hành: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Kehoachhanhdong5namcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] [[upload.Kehoachhanhdong5namcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] | [[diem.Kehoachhanhdong5namcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] |
| 2.3 | Kế hoạch hành động hằng năm của Quận/Huyện/Thành phố về chuyển đổi số | [[KehoachhanhdonghangnamcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] | 10 | - Đã ban hành: Điểm tối đa - Chưa ban hành: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.KehoachhanhdonghangnamcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] [[upload.KehoachhanhdonghangnamcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] | [[diem.KehoachhanhdonghangnamcuaQuanHuyenThanhphovechuyendoiso]] |
| 2.4 | Có cán bộ tham gia hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử do Thành phố tổ chức | [[tyle.CocanbothamgiahoinghiboiduongtaphuandinhkyhangnamphobienquantrietvagiamsattuanthukientrucChinhquyendientudoThanhphotochuc]] | 10 | a= Số cán bộ tham gia hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử do Thành phố tổ chức b= Tổng số cán bộ của Quận/Huyện/Thành phố -Tỷ lệ=a/b -Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.CocanbothamgiahoinghiboiduongtaphuandinhkyhangnamphobienquantrietvagiamsattuanthukientrucChinhquyendientudoThanhphotochuc]] |
| a | Số cán bộ tham gia hội nghị, hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử do Thành phố tổ chức | [[SocanbothamgiahoinghihoinghiboiduongtaphuandinhkyhangnamphobienquantrietvagiamsattuanthukientrucChinhquyendientudoThanhphotochuc]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SocanbothamgiahoinghihoinghiboiduongtaphuandinhkyhangnamphobienquantrietvagiamsattuanthukientrucChinhquyendientudoThanhphotochuc]] [[upload.SocanbothamgiahoinghihoinghiboiduongtaphuandinhkyhangnamphobienquantrietvagiamsattuanthukientrucChinhquyendientudoThanhphotochuc]] |  |
| b | Tổng số cán bộ của Quận/Huyện/Thành phố | [[TongsocanbocuaQuanHuyenThanhpho]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.TongsocanbocuaQuanHuyenThanhpho]] [[upload.TongsocanbocuaQuanHuyenThanhpho]] |  |
| 2.5 | Có sáng kiến khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) | [[CosangkienkhuyenkhichnguoidandoanhnghiepsudungdichvucongtructuyenDVCTT]] | 10 | - Đã ban hành: Điểm tối đa - Chưa ban hành: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.CosangkienkhuyenkhichnguoidandoanhnghiepsudungdichvucongtructuyenDVCTT]] [[upload.CosangkienkhuyenkhichnguoidandoanhnghiepsudungdichvucongtructuyenDVCTT]] | [[diem.CosangkienkhuyenkhichnguoidandoanhnghiepsudungdichvucongtructuyenDVCTT]] |
| 2.6 | Có sáng kiến khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số | [[Cosangkienkhuyenkhichdoanhnghiepnhovavuachuyendoiso]] | 10 | - Đã ban hành: Điểm tối đa - Chưa ban hành: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Cosangkienkhuyenkhichdoanhnghiepnhovavuachuyendoiso]] [[upload.Cosangkienkhuyenkhichdoanhnghiepnhovavuachuyendoiso]] | [[diem.Cosangkienkhuyenkhichdoanhnghiepnhovavuachuyendoiso]] |