|  |  |
| --- | --- |
| **VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN****TỐI CAO**Số: 265/VKSTC-C2V/v Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2018. | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019* |
|  Kính gửi: | Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. |

Ngày 23/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Công văn số 5111/VKSTC**-**C2 gửi Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện công tác thống kê 12 tháng năm 2018, trong đó có việc đánh giá chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của đơn vị mình. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã kiểm tra, tổng hợp và xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của các Viện kiểm sát địa phương. Bảng xếp hạng được đăng trên trang tin điện tử <http://vksndtc.gov.vn> tại chuyên mục “Thông báo” hoặc chuyên mục “Thống kê và Công nghệ thông tin”.

Đơn vị nào có khiếu nại về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, đề nghị liên hệ với Cục thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (số điện thoại 04.38255058/813061; thư điện tử: vp\_c2@vks.gov.vn) để được giải đáp./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Như trên;- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);- Thường trực Hội đồng thi đua ngành (để phối hợp);- Văn phòng VKSNDTC (để phối hợp);- Lưu: VT, Cục 2, p.CNTT. | **TL.VIỆN TRƯỞNG****CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM****VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN****(Đã ký)****Trần Văn Trung** |

**BẢNG CHỈ SỐ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CÁC VIỆN KIỂM SÁT ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018**

(Kèm theo Công văn số 265/VKSTC-C2 ngày 21 tháng 01 năm 2019)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đơn vị** | **Tổng điểm** | **Xếp hạng** |
| 1 | Bắc Giang | 1000 | 1 |
| 2 | Kiên Giang | 999 | 2 |
| 3 | Quảng Ninh | 996 | 3 |
| 4 | Hải Phòng | 986 | 4 |
| 5 | An Giang | 980 | 5 |
| 6 | Yên Bái | 952 | 6 |
| 7 | Quảng Ngãi | 947 | 7 |
| 8 | Đồng Nai | 944 | 8 |
| 9 | Nghệ An | 935 | 9 |
| 10 | Hải Dương | 934 | 10 |
| 11 | Tiền Giang | 932 | 11 |
| 12 | Hà Nội | 928 | 12 |
| 13 | Bình Phước | 924 | 13 |
| 14 | Thái Nguyên | 921 | 14 |
| 15 | TP. Hồ Chí Minh | 919 | 15 |
| 16 | Bình Định | 907 | 16 |
| 17 | Hà Giang | 903 | 17 |
| 18 | Cà Mau | 902 | 18 |
| 19 | Hậu Giang | 888 | 19 |
| 20 | Bắc Ninh | 888 | 19 |
| 21 | Long An | 882 | 21 |
| 22 | Cao Bằng | 876 | 22 |
| 23 | Hòa Bình | 876 | 22 |
| 24 | Phú Thọ | 875 | 24 |
| 25 | Cần Thơ | 873 | 25 |
| 26 | Nam Định | 871 | 26 |
| 27 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 867 | 27 |
| 28 | Gia Lai | 863 | 28 |
| 29 | Bến Tre | 862 | 29 |
| 30 | Khánh Hòa | 862 | 29 |
| 31 | Tuyên Quang | 858 | 31 |
| 32 | Hà Tĩnh | 848 | 32 |
| 33 | Vĩnh Phúc | 845 | 33 |
| 34 | Thừa Thiên Huế | 844 | 34 |
| 35 | Lai Châu | 843 | 35 |
| 36 | Đồng Tháp | 842 | 36 |
| 37 | Bình Dương | 840 | 37 |
| 38 | Thái Bình | 834 | 38 |
| 39 | Phú Yên | 831 | 39 |
| 40 | Đà Nẵng | 820 | 40 |
| 41 | Hà Nam | 812 | 41 |
| 42 | Sơn La | 810 | 42 |
| 43 | Quảng Trị | 809 | 43 |
| 44 | Quảng Nam | 808 | 44 |
| 45 | Thanh Hóa | 807 | 45 |
| 46 | Bình Thuận | 801 | 46 |
| 47 | Điện Biên | 797 | 47 |
| 48 | Lâm Đồng | 788 | 48 |
| 49 | Quảng Bình | 787 | 49 |
| 50 | Tây Ninh | 783 | 50 |
| 51 | Bạc Liêu | 781 | 51 |
| 52 | Trà Vinh | 777 | 52 |
| 53 | Lào Cai | 776 | 53 |
| 54 | Lạng Sơn | 775 | 54 |
| 55 | Kon Tum | 771 | 55 |
| 56 | Đăk Lắk | 769 | 56 |
| 57 | Sóc Trăng | 752 | 57 |
| 58 | Ninh Bình | 742 | 58 |
| 59 | Ninh Thuận | 740 | 59 |
| 60 | Đăk Nông | 727 | 60 |
| 61 | Bắc Kạn | 702 | 61 |
| 62 | Hưng Yên | 700 | 63 |
| 63 | Vĩnh Long | 700 | 63 |