|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BẮC NINH  **BAN QUẢN LÝ**  **AN TOÀN THỰC PHẨM**  Số: /BC-BQLATTP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bắc Ninh, ngày 13 tháng 05 năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**VIỆC SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ THÁNG 4**

**1. Số lượng và tỷ lệ chứng thư số đã được cấp từ Ban Cơ yếu Chính phủ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** | | **Tỷ lệ (%)** | **Ghi chú** |
| **Đã được cấp** | **Tổng Số đơn vị, cá nhân** |  |  |
| **I** | **Chứng thư số cơ quan, tổ chức** |  |  |  |  |
| 1.1 | Cơ quan | 01 | 01 | 100 |  |
| 1.2 | Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc | 0 | 8 |  | *Phòng, đội trực thuộc ban* |
| 1.3 | UBND cấp xã |  |  |  |  |
| **II** | **Chứng thư số cho cá nhân** |  |  |  |  |
| 2.1 | Công chức | 21 | 23 | 91,3 |  |
| *-* | *Lãnh đạo cơ quan, đơn vị* | *4* | *4* | *100* |  |
| *-* | *Lãnh đạo cấp phòng, ban* | *16* | *16* | *100* |  |
| *-* | *Lãnh đạo UBND cấp xã* |  |  |  |  |
| *-* | *Công chức khác* | *1* | *3* | *33* | *01 cán bộ công chức mới đang làm thủ tục cấp, 01 cán bộ sắp về hưu* |
| 2.2 | Viên chức | 41 |  |  | *Đang làm thủ tục cấp* |
| *-* | *Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp* | *0* |  |  |  |
| *-* | *Viên chức khác* | *0* |  |  |  |

**2. Tỷ lệ văn bản đi được ký số trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị** | **Tổng số văn bản đi** | **Tổng số văn bản đi có tạo HSCV** | **Tỉ lệ văn bản đi có tạo HSCV (%)** | **Tổng số văn bản đi có ký số từ HSCV** | **Tỉ lệ văn bản đi có ký số từ HSCV (%)***)* | **Đạt tỷ lệ theo yêu cầu tại Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* |
|  |  |  |  |  |  |  | Đạt/ Không đạt |

***Ghi chú:*** *Các đơn vị không phải làm biểu này, số liệu sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp từ hệ thống Quản lý Văn bản và điều hành.*

**3. Các hoạt động ứng dụng chứng thư số khác**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dịch vụ** | **Sử dụng (Có/Không)** | **Số lượt sử dụng trong tháng** | **Ghi chú** |
| 1 | Ký số trên hệ thống Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công của tỉnh | Có | 0 | *Chưa có hồ sơ nộp trực tuyến* |
| 2 | Bảo hiểm xã hội điện tử | Có | 2 |  |
| 3 | Mua sắm công | không |  |  |
| 4 | Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước | Có | 11 |  |
| 5 | Các hoạt động khác: hệ thống quản lý văn bản của bộ y tế | Có | 11 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Sở TT&TT (b/c);  - Trung tâm CNTT (t/hợp);  - Lãnh đạo Ban;  - Lưu VT. | **KT.TRƯỞNG BAN**  **PHÓ TRƯỞNG BAN**  **Nguyễn Thanh Bình** |