|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ số/Chỉ số thành phần** | **Rút gọn** | **Số liệu kê khai** | **Điểm tối đa** | **Cách xác định và tính điểm** | **Tài liệu kiểm chứng** | **Điểm tự đánh giá** |
| ***4*** | ***Nhân lực số*** | ***Nhân lực số*** |  | ***30*** |  |  | [[diemcuoicung.Nhanlucso]] |
| 4.1 | Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số | Tỷ lệ công chức viên chức chuyên trách kiêm nhiệm về chuyển đổi số |  | 10 | a= Số lượng công chức chuyên trách về chuyển đổi số; b= Số lượng công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số; c= Số lượng viên chức chuyên trách về chuyển đổi số; d= Số lượng viên chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số; e= Tổng số công chức; f= Tổng số viên chức; - Tỷ lệ=(a+b+c+d)/(e+f); - Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào tỷ lệ cao nhất thì điểm tối đa và giảm dần |  | [[diem.Tylecongchucvienchucchuyentrachkiemnhiemvechuyendoiso]] |
| a | Số lượng công chức chuyên trách về chuyển đổi số | Số lượng công chức chuyên trách về chuyển đổi số | [[Soluongcongchucchuyentrachvechuyendoiso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongcongchucchuyentrachvechuyendoiso]] [[upload.Soluongcongchucchuyentrachvechuyendoiso]] |  |
| b | Số lượng công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số | Số lượng công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số | [[Soluongcongchuckiemnhiemvechuyendoiso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongcongchuckiemnhiemvechuyendoiso]] [[upload.Soluongcongchuckiemnhiemvechuyendoiso]] |  |
| c | Số lượng viên chức chuyên trách về chuyển đổi số | Số lượng viên chức chuyên trách về chuyển đổi số | [[Soluongvienchucchuyentrachvechuyendoiso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongvienchucchuyentrachvechuyendoiso]] [[upload.Soluongvienchucchuyentrachvechuyendoiso]] |  |
| d | Số lượng viên chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số | Số lượng viên chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số | [[Soluongvienchuckiemnhiemvechuyendoiso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongvienchuckiemnhiemvechuyendoiso]] [[upload.Soluongvienchuckiemnhiemvechuyendoiso]] |  |
| 4.2 | Công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn thông tin mạng | Công chức viên chức chuyên trách kiêm nhiệm về An toàn thông tin mạng | [[CongchucvienchucchuyentrachkiemnhiemveAntoanthongtinmang]] | 10 | - Có: Điểm tối đa - Không: 0 điểm | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.CongchucvienchucchuyentrachkiemnhiemveAntoanthongtinmang]] [[upload.CongchucvienchucchuyentrachkiemnhiemveAntoanthongtinmang]] | [[diem.CongchucvienchucchuyentrachkiemnhiemveAntoanthongtinmang]] |
| 4.3 | Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số | Tỷ lệ công chức viên chức được bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số |  | 10 | a= Số lượng công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; b= Tổng số công chức, viên chức; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.Tylecongchucvienchucduocboiduongtaphuanvechuyendoiso]] |
| a | Số lượng công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số | Số lượng công chức viên chức được bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số | [[Soluongcongchucvienchucduocboiduongtaphuanvechuyendoiso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongcongchucvienchucduocboiduongtaphuanvechuyendoiso]] [[upload.Soluongcongchucvienchucduocboiduongtaphuanvechuyendoiso]] |  |