**Phụ lục 04**

**LGSP TỈNH KẾT NỐI VỚI NDXP QUỐC GIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***CSDL*** | ***Số lượng requset*** |
|  | Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | 2792 |
|  | Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam): | 1650 |
|  | Cơ sở dữ liệu quốc gia về VB QPPL (Bộ Tư pháp) | 1214 |
|  | Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp) | 3709 |
|  | Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (Bộ Tư pháp) | 3154 |
|  | Hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính) | 1915 |
|  | Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) | 1238 |
|  | Hệ thống quản lý giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) | 1487 |
|  | Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam | 2073 |
|  | Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách xã hội trực tuyến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội | 83612 |
|  | Hệ thống CSDLQG về Công chức viên chức của Bộ Nội vụ | 71592 |
|  | Hệ thống dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và môi trường | 16400 |
|  | Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) | 2.232.155 bao gồmVăn bản gửi nhận |