**Phụ lục**

**KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA BỘ, CƠ QUAN***(Kèm theo văn bản số 368/VP-KSTTHC ngày 09 tháng 9 năm 2019 về rà soát, thống kê kết quả cung cấp dịch vụ hành chính công)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**I. Tổng số dịch vụ hành chính công:**

**II. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cung cấp:**

**III. Bảng tổng hợp chi tiết:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên dịch vụ hành chính công** | **Tên TTHC tương ứng** | **Số lượng hồ sơ phát sinh trong năm 2018** | | **Mức độ DVCTT**  **(nếu có)** | | **DVCTT giúp giải quyết hoàn chỉnh 1 TTHC** | | | **Quy mô triển khai DVCTT** | | | **Giải pháp xác thực của DVCTT** | **Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu** | **Địa chỉ đăng tải dịch vụ** |
| **Trực tiếp** | **Trực tuyến** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Có** | **Không** | | **Cấp Bộ** | | **Toàn quốc** |
|  |  |  | *Điền số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp của TTHC* | *Điền số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (nếu có)* | *Đánh dấu “x” vào ô chọn* | |  | **(***VD: Thực hiện kê khai hỗ trợ giải quyết giai đoạn…)* | | *Đánh dấu “x” vào ô chọn* | | | *(Chữ ký số, OTP, Use name, password…)* |  |  |
| **I** | **Lĩnh vực** | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Cấp mới giấy phép lái xe* | *Thủ tục “Cấp mới giấy phép lái xe”* |  |  |  | *x* | *x* | |  |  | *x* | |  | *Mạng chuyên dùng* | [*www.gplx.vn*](http://www.gplx.vn/) |