**Phụ lục 02:**

**Thống kê số lượng doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đánh giá trên hệ thống**

**Đánh giá nguy cơ Covid-19 trực tuyến dành cho doanh ngiệp tại địa chỉ: hungyen.atalink.com**

*(Kèm theo báo cáo số: /BC-STTTT ngày 31/7/2021 của*

*Sở Thông tin và Truyền thông)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Huyện/Thị xã/Thành phố** | **Tổng số Doanh nghiệp** | **Doanh nghiệp đã đánh giá** | **Tỷ lệ khai báo(%)** | **Mức độ đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19** |
| Rất ít nguy cơ | Nguy cơ lây nhiễm thấp | Nguy cơ lây nhiễm trung bình | Nguy cơ lây nhiễm cao | Nguy cơ lây nhiễm rất cao |
| 1 | Văn Lâm | 1.727 | 88 | 5,10 | 52 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mỹ Hào | 1.327 | 73 | 5,50 | 41 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Yên Mỹ | 1.442 | 71 | 4,92 | 41 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Văn Giang | 770 | 16 | 2,08 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Khoái Châu | 752 | 22 | 2,93 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kim Động | 396 | 68 | 17,17 | 19 | 44 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Ân Thi | 313 | 15 | 4,79 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Phù Cừ | 186 | 26 | 13,98 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tiên Lữ | 277 | 32 | 11,55 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thành phố Hưng Yên | 1.087 | 43 | 3,96 | 14 | 20 | 9 | 0 | 0 |