|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục 2**  **KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHỈ SỐ CCHC NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**  *(Kèm theo Công văn số 578/UBND-NC ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Tên cơ quan, đơn vị** | **Chỉ đạo, điều hành CCHC** (16 điểm) | | **Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL** (13 điểm) | | **Cải cách TTHC** (18 điểm) | | **Cải cách tổ chức bộ máy** (7,5 điểm) | | **Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC** (12 điểm) | | **Cải cách tài chính công** (5,5 điểm) | | **Hiện đại hóa hành chính** (18 điểm) | | **Thực hiện cơ chế MC, MCLT** (10 điểm) | **CHỈ SỐ CCHC 2019** (Tổng điểm các nội dung) | | | | |
| *Thẩm định (10)* | *ĐTXHH (6)* | *Thẩm định (5)* | *ĐTXHH (8)* | *Thẩm định (6)* | *ĐTXHH (12)* | *Thẩm định (3,5)* | *ĐTXHH (4)* | *Thẩm định (4)* | *ĐTXHH (8)* | *Thẩm định (1,5)* | *ĐTXHH (4)* | *Thẩm định (10)* | *ĐTXHH (8)* | *Thẩm định (10)* | Thẩm định (50) | ĐTXHH (50) | Tổng điểm (100) | Điểm trừ | Kết quả |
| 1 | Cục Thuế tỉnh | 9 | 5.52 | 5 | 7.23 | 6 | 10.96 | 3.5 | 3.60 | 4 | 7.28 | 1 | 3.68 | 9 | 7.36 | 10 | 47.50 | 45.64 | 93.14 | 0.00 | 93.14 |
| 2 | Công an tỉnh | 8 | 5.30 | 5 | 7.10 | 6 | 10.39 | 3.5 | 3.56 | 4 | 7.10 | 1 | 3.49 | 6.85 | 6.99 | 10 | 44.35 | 43.92 | 88.27 | 0.00 | 88.27 |
| 3 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 6.75 | 5.36 | 5 | 7.10 | 5.25 | 10.43 | 3.5 | 3.55 | 4 | 7.07 | 1 | 3.54 | 8.6 | 7.10 | 10 | 44.10 | 44.14 | 88.24 | 0.00 | 88.24 |
| 4 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 7 | 5.16 | 5 | 6.74 | 5.5 | 10.28 | 3.5 | 3.30 | 4 | 6.93 | 1.25 | 3.49 | 8.85 | 6.85 | 10 | 45.10 | 42.76 | 87.86 | 0.00 | 87.86 |
| 5 | Cục Thi hành án dân sự | 8.25 | 5.22 | 5 | 6.94 | 4.5 | 10.59 | 3.5 | 3.51 | 4 | 7.14 | 1 | 3.56 | 5 | 7.23 | 10 | 41.25 | 44.19 | 85.44 | 0.00 | 85.44 |
| 6 | Ngân hàng Nhà nước | 6 | 5.05 | 5 | 6.56 | 6 | 10.05 | 3.5 | 3.26 | 4 | 6.74 | 1 | 3.45 | 6.75 | 6.72 | 10 | 42.25 | 41.84 | 84.09 | 0.00 | 84.09 |
| 7 | Ngân hàng Chính sách xã hội | 4 | 5.25 | 5 | 7.10 | 2.5 | 10.54 | 3.5 | 3.54 | 4 | 6.95 | 1 | 3.50 | 2.5 | 7.05 | 2 | 24.50 | 43.93 | 68.43 | 0.00 | 68.43 |