|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| ***5*** | ***An toàn thông tin mạng*** |  | ***35*** |  |  | [[diemcuoicung.Antoanthongtinmang]] |
| 5.1 | Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | [[Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] | 10 | Tính điểm theo phương pháp Min-Max dựa vào đơn vị nào nhiều hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ nhất thì điểm tối đa và giảm dần | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] [[upload.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] | [[diem.Soluonghethongthongtindaduocpheduyethosodexuatcapdo]] |
| 5.2 | Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | [[tyle.SoluonghethongthongtintrienkhaidayduphuonganbaovetheoHosodexuatcapdodaduocpheduyet]] | 10 | a= Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSĐXCĐ đã được phê duyệt; b= Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluonghethongthongtintrienkhaidayduphuonganbaovetheoHosodexuatcapdodaduocpheduyet]] |
| a | Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo HSĐXCĐ đã được phê duyệt | [[SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] [[upload.SoluonghethongthongtindatrienkhaidayduphuonganbaovetheoHSDXCDdaduocpheduyet]] |  |
| b | Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt | [[Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] [[upload.Tongsohethongthongtindaduocpheduyet]] |  |
| 5.3 | Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 | [[tyle.SoluonghethongthongtincuacoquannhanuocdaduockiemtradanhgiadayducacnoidungtheoquydinhtaiThongtuso032017TTBTTTTngay2442017]] | 10 | a= Số lượng HTTT của CQNN đã được kiểm tra, đánh giá; b= Tổng số hệ thống thông tin; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.SoluonghethongthongtincuacoquannhanuocdaduockiemtradanhgiadayducacnoidungtheoquydinhtaiThongtuso032017TTBTTTTngay2442017]] |
| a | Số lượng HTTT của CQNN đã được kiểm tra, đánh giá | [[SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] [[upload.SoluongHTTTcuaCQNNdaduockiemtradanhgia]] |  |
| 5.4 | Số lượng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng | [[tyle.Soluongcacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] | 5 | a= Số lượng các hệ thống thông tin có các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng; b= Tổng số hệ thống thông tin; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ\*Điểm tối đa |  | [[diem.Soluongcacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |
| a | Số lượng các hệ thống thông tin có các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng | [[Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |  |  | Văn bản, tài liệu chứng minh [[area.Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] [[upload.Soluongcachethongthongtincocacphuonganungcuuxulysucotancongmang]] |  |