|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| ***3*** | ***Hạ tầng số*** |  | ***70*** |  |  | [[diemcuoicung.Hatangso]] |
| ***3.1*** | Tỷ lệ CBCC của cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính | [[tyle.TyleCBCCcuacoquandonviduoctrangbimaytinh]] | ***5*** | *- a= Số lượng CBCC của cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính - b= Số lượng CBCC của cơ quan, đơn vị - Tỷ lệ = a/b Trên 80%: đạt điểm tối đa <80%: 0 điểm* |  | [[diem.TyleCBCCcuacoquandonviduoctrangbimaytinh]] |
| ***a*** | Số lượng CBCC của cơ quan, đơn vị được trang bị máy tính | [[SoluongCBCCcuacoquandonviduoctrangbimaytinh]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SoluongCBCCcuacoquandonviduoctrangbimaytinh]] [[upload.SoluongCBCCcuacoquandonviduoctrangbimaytinh]] |  |
| ***3.2*** | Tỷ lệ máy tính kết nối Internet (trừ các máy tính xử lý tài liệu mật) | [[tyle.TylemaytinhketnoiInternettrucacmaytinhxulytailieumat]] | ***5*** | *- a= Máy tính kết nối Internet tại đơn vị - b= Tổng số máy tính của cơ quan, đơn vị Trên 80%: đạt điểm tối đa <80%: 0 điểm* |  | [[diem.TylemaytinhketnoiInternettrucacmaytinhxulytailieumat]] |
| ***a*** | Máy tính kết nối Internet tại đơn vị | [[MaytinhketnoiInternettaidonvi]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.MaytinhketnoiInternettaidonvi]] [[upload.MaytinhketnoiInternettaidonvi]] |  |
| ***b*** | Tổng số máy tính của cơ quan, đơn vị | [[Tongsomaytinhcuacoquandonvi]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Tongsomaytinhcuacoquandonvi]] [[upload.Tongsomaytinhcuacoquandonvi]] |  |
| ***3.3*** | Các ứng dụng chuyên ngành triển khai trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu Thành phố | [[tyle.CacungdungchuyennganhtrienkhaitrenhatangTrungtamdulieuThanhpho]] | ***30*** | - a= số lượng ứng dụng chuyên ngành của đơn vị triển khai trên hạ tầng trung tâm ứng dụng của thành phố - b= tổng số ứng dụng chuyên ngành của đơn vị - Tỷ lệ = a/b; Trên 80%: 30 điểm Từ 50% - 80%: 15 điểm Dưới 50%: 0 điểm |  | [[diem.CacungdungchuyennganhtrienkhaitrenhatangTrungtamdulieuThanhpho]] |
| ***a*** | số lượng ứng dụng chuyên ngành của đơn vị triển khai trên hạ tầng trung tâm ứng dụng của thành phố | [[soluongungdungchuyennganhcuadonvitrienkhaitrenhatangtrungtamungdungcuathanhpho]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.soluongungdungchuyennganhcuadonvitrienkhaitrenhatangtrungtamungdungcuathanhpho]] [[upload.soluongungdungchuyennganhcuadonvitrienkhaitrenhatangtrungtamungdungcuathanhpho]] |  |
| ***b*** | tổng số ứng dụng chuyên ngành của đơn vị | [[tongsoungdungchuyennganhcuadonvi]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.tongsoungdungchuyennganhcuadonvi]] [[upload.tongsoungdungchuyennganhcuadonvi]] |  |
| ***3.4*** | Mức độ sử dụng các hệ thống dùng chung |  | ***30*** | Danh mục nền tảng số theo yêu cầu:  1) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Thành phố (LGSP) 2) Nền tảng tích hợp, chia sẻ Kho dữ liệu dùng chung 3) Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị người dân qua tổng đài 1022 4) Nền tảng họp trực tuyến 5) Hệ thống Dashboard theo dõi Kinh tế - Xã hội 6) Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố 7) Hệ thống Khai phá dữ liệu thành phố |  | [[diemtongthe.Mucdosudungcachethongdungchung]] |
| ***3.4.1*** | Nền tảng số | [[tyle.nentangso]] | ***15*** | - a= Số lượng nền tảng số dùng chung đã triển khai; - b=Số lượng nền tảng số tối thiểu theo danh mục yêu cầu; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ\* Điểm tối đa |  | [[diem.nentangso]] |
| ***a*** | Số lượng nền tảng số dùng chung đã triển khai | [[Soluongnentangsodungchungdatrienkhai]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongnentangsodungchungdatrienkhai]] [[upload.Soluongnentangsodungchungdatrienkhai]] |  |
| ***b*** | Số lượng nền tảng số tối thiểu theo danh mục yêu cầu | [[Soluongnentangsotoithieutheodanhmucyeucau]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongnentangsotoithieutheodanhmucyeucau]] [[upload.Soluongnentangsotoithieutheodanhmucyeucau]] |  |
| ***3.4.2*** | Mô hình triển khai | [[tyle.Mohinhtrienkhai]] | 15 | 2. Mô hình triển khai - c= Số lượng nền tảng số triển khai tập trung trên Trung tâm dữ liệu; - d=Số lượng nền tảng số; - Tỷ lệ=c/d; - Điểm=Tỷ lệ\* Điểm tối đa |  | [[diem.Mohinhtrienkhai]] |
| ***c*** | Số lượng nền tảng số triển khai tập trung trên Trung tâm dữ liệu | [[SoluongnentangsotrienkhaitaptrungtrenTrungtamdulieu]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SoluongnentangsotrienkhaitaptrungtrenTrungtamdulieu]] [[upload.SoluongnentangsotrienkhaitaptrungtrenTrungtamdulieu]] |  |
| ***d*** | Số lượng nền tảng số | [[Soluongnentangso]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongnentangso]] [[upload.Soluongnentangso]] |  |