|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **8** | **Hoạt động xã hội số** |  | **90** |  |  | [[diemcuoicung.Hoatdongxahoiso]] |
| 8.1 | Số lượng người dân có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử | [[tyle.Soluongnguoidancodanhtinhsotaikhoandinhdanhdientu]] | 20 | a= Số người có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử; b= Tổng dân số; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm: Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongnguoidancodanhtinhsotaikhoandinhdanhdientu]] |
| a | Số người có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử | [[Songuoicodanhtinhsotaikhoandinhdanhdientu]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Songuoicodanhtinhsotaikhoandinhdanhdientu]] [[upload.Songuoicodanhtinhsotaikhoandinhdanhdientu]] |  |
| 8.2 | Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | [[tyle.Soluongnguoitu15tuoitrolencotaikhoangiaodichtainganhanghoaccactochucduocphepkhac]] | 20 | a= Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; b= Tổng dân số từ 15 tuổi trở lên; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm: + Tỷ lệ ≥ 60%:Điểm = Điểm tối đa; + Tỷ lệ < 60%:Điểm = Tỷ lệ/60%\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongnguoitu15tuoitrolencotaikhoangiaodichtainganhanghoaccactochucduocphepkhac]] |
| a | Số người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác | [[Songuoitu15tuoitrolencotaikhoangiaodichdangconhoatdongtainganhanghoaccactochucduocphepkhac]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Songuoitu15tuoitrolencotaikhoangiaodichdangconhoatdongtainganhanghoaccactochucduocphepkhac]] [[upload.Songuoitu15tuoitrolencotaikhoangiaodichdangconhoatdongtainganhanghoaccactochucduocphepkhac]] |  |
| 8.3 | Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân | [[tyle.Soluongdansoodotuoitruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan]] | 20 | a= Số người có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử; b= Tổng dân số từ 15 tuổi trở lên; - Tỷ lệ=a/b - Điểm:  + Tỷ lệ ≥ 50%: Điểm tối đa; + Tỷ lệ < 50%: Tỷ lệ/50%\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongdansoodotuoitruongthanhcochukysohoacchukydientucanhan]] |
| a | Số người có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử | [[Songuoicochukysohoacchukydientu]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Songuoicochukysohoacchukydientu]] [[upload.Songuoicochukysohoacchukydientu]] |  |
| 8.4 | Số lượng người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông | [[tyle.Soluongnguoidanbietkynangvecongnghethongtinvatruyenthong]] | 10 | a= Số lượng người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; b= Tổng dân số trong độ tuổi lao động; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm: + Tỷ lệ ≥ 70%: Điểm tối đa; + Tỷ lệ <70%: Tỷ lệ/70%\*Điểm tối đa. |  | [[diem.Soluongnguoidanbietkynangvecongnghethongtinvatruyenthong]] |
| a | Số lượng người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản | [[Soluongnguoidantrongdotuoilaodongduocdaotaokynangsocoban]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongnguoidantrongdotuoilaodongduocdaotaokynangsocoban]] [[upload.Soluongnguoidantrongdotuoilaodongduocdaotaokynangsocoban]] |  |
| 8.5 | Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền | [[Mucdonguoidanduocthamgiavaocungcoquannhanuocgiaiquyetvandecuadiaphuongvoichinhquyen]] | 20 | - Số hoạt động mà người dân tham gia giải quyết hiệu quả khi có 80% phản ánh là chính xác và được giải quyết; - Mỗi hoạt động hiệu quả: 1 điểm; - Tổng điểm không quá Điểm tối đa | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Mucdonguoidanduocthamgiavaocungcoquannhanuocgiaiquyetvandecuadiaphuongvoichinhquyen]] [[upload.Mucdonguoidanduocthamgiavaocungcoquannhanuocgiaiquyetvandecuadiaphuongvoichinhquyen]] | [[diem.Mucdonguoidanduocthamgiavaocungcoquannhanuocgiaiquyetvandecuadiaphuongvoichinhquyen]] |