Thiết Kế Phần Mềm

cho

Website quản lý hồ sồ Đảng viên và công tác Đảng vụ

Khoa CNTT&TT

Phiên bản X.X được phê chuẩn

Được chuẩn bị bởi Nguyễn Chí Tâm

**27/1/2015**

Mục lục

[1. Giới thiệu 5](#_Toc411463903)

[1.1 Mục đích 5](#_Toc411463904)

[1.2 Phạm vi 5](#_Toc411463905)

[1.3 Bảng chú giải thuật ngữ 6](#_Toc411463906)

[1.4 Tài liệu tham khảo 6](#_Toc411463907)

[1.5 Tổng quan về tài liệu 6](#_Toc411463908)

[2. Tổng quan hệ thống 6](#_Toc411463909)

[3. Kiến trúc hệ thống 7](#_Toc411463910)

[3.1 Thiết kế kiến trúc 7](#_Toc411463911)

[3.2 Mô tả sự phân rã 7](#_Toc411463912)

[3.3 Cơ sở thiết kế 10](#_Toc411463913)

[4. Thiết kế dữ liệu 10](#_Toc411463914)

[4.1 Mô tả dữ liệu 10](#_Toc411463915)

[4.2 Từ điển dữ liệu 10](#_Toc411463916)

[5. Thiết kế theo chức năng 10](#_Toc411463917)

[5.1 Chức năng đăng nhập 10](#_Toc411463918)

[5.2 Chức năng đổi mật khẩu 11](#_Toc411463919)

[5.3 Chức năng cập nhật thông tin Đảng viên 13](#_Toc411463920)

[5.4 Chức năng cập nhật chức vụ 19](#_Toc411463921)

[5.5 Chức năng Quản lý danh sách Đảng viên và sổ Đảng tịch 21](#_Toc411463922)

[5.6 Chức năng Quản lý sổ công văn 23](#_Toc411463923)

[5.7 Chức năng Lập danh sách cấp thẻ Đảng 26](#_Toc411463924)

[5.8 Chức năng Lập danh sách cấp lại thẻ Đảng bị mất 28](#_Toc411463925)

[5.9 Chức năng Lập danh sách cấp lại thẻ Đảng bị hỏng 30](#_Toc411463926)

[5.10 Chức năng Lập danh sách cấp huy hiệu Đảng 32](#_Toc411463927)

[5.11 Chức năng Lập danh sách cấp lại huy hiệu Đảng 34](#_Toc411463928)

[5.12 Chức năng cập nhật danh sách cảm tình Đảng 36](#_Toc411463929)

[5.13 Chức năng báo cáo tạo nguồn kết nạp Đảng 38](#_Toc411463930)

[5.14 Chức năng lập danh sách cảm tình Đảng học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 40](#_Toc411463931)

[5.15 Chức năng lập phiếu xin ý kiến nhận xét về cảm tình Đảng 43](#_Toc411463932)

[5.16 Chức năng lập bảng tổng hợp ý kiến nhận xét cảm tình Đảng 44](#_Toc411463933)

[5.17 Chức năng lập danh sách Đảng viên học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới 46](#_Toc411463934)

[5.18 Chức năng lập phiếu xin ý kiến nhận xét về Đảng viên dự bị 49](#_Toc411463935)

[5.19 Chức năng lập bảng tổng hợp ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị 50](#_Toc411463936)

[5.20 Chức năng lập phiếu báo công nhận Đảng viên chính thức 52](#_Toc411463937)

[5.21 Chức năng lập nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên 54](#_Toc411463938)

[5.22 Chức năng lập nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức 57](#_Toc411463939)

[5.23 Chức năng lập quyết định Đảng ủy 60](#_Toc411463940)

[5.24 Chức năng lập danh sách đề nghị khen thưởng của chi bộ 62](#_Toc411463941)

[5.25 Chức năng lập danh sách đề nghị khen thưởng của Đảng bộ 64](#_Toc411463942)

[5.26 Chức năng lập báo cáo Đảng viên chuyển SHĐ ra nước ngoài 66](#_Toc411463943)

[5.27 Chức năng cập nhật mức đánh giá, xếp loại Đảng viên 68](#_Toc411463944)

[5.28 Chức năng cập nhật mức đánh giá, xếp loại chi bộ 70](#_Toc411463945)

Theo dõi phiên bản tài liệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | **Ngày** | **Lý do thay đổi** | **Phiên bản** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Giới thiệu

## Mục đích

Tài liệu thiết kế phần mềm này mô tả kiến trúc và thiết kế chi tiết của Website quản lý thông tin Đảng­ viên và công tác Đảng vụ khoa CNTT&TT. Giúp người đọc có cái nhìn chi tiết, hiểu rõ hệ thống hoạt động như thế nào, dữ liệu được lưu trữ như thế nào, các giao diện…

Đối tượng của tài liệu này bao gồm:

* Người phát triển: có thể hiểu rõ những gì sẽ được phát triển trong hệ thống.
* Người thiết kế: có thể xem lại những gì đã được thiết kế, dễ dàng sửa lỗi khi phát sinh
* Người kiểm thử: có thể biết được những tính năng được kiểm thử có đúng với đặc tả hay chưa.

## Phạm vi

Hằng năm số lượng Đảng viên Khoa CNTT&TT ngày càng tăng lên. Số lượng công việc phục vụ công tác quản lý hồ sơ Đảng viên và công tác Đảng vụ ngày càng tăng, dữ liệu nhiều bao gồm các công tác sau:

* Về công tác quản lý hồ sơ Đảng viên: Đảng viên phụ trách công tác quản lý phải tổng hợp dữ liệu để làm các tài liệu như sổ Đảng tịch, danh sách Đảng viên Chi bộ, danh sách Đảng viên Đảng bộ, danh sách lí lịch trích ngang của các Chi ủy viên…
* Về công tác quản lý sổ công văn đi, sổ công văn đến bao gồm các công việc: nhận công văn đến, tổng hợp thành sổ công văn đến, ghi nhận công văn đi, tổng hợp thành sổ công văn đi.
* Về công tác quản lý Đảng phí bao gồm các công tác: cập nhật các thông tin về lương của Đảng viên, thực hiện tính Đảng phí theo lương của Đảng viên, tạo bảng truy thu Đảng phí của các Đảng viên.
* Về công tác quản lý kết nạp Đảng bao gồm các công tác: cập nhật danh sách cảm tỉnh Đảng theo từng tháng, lập danh sách cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng, lập danh sách Đảng viên cử đi học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, lập giấy xin ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị ở nơi cư trú.
* Về công tác khen thưởng, kỷ luật bao gồm các công tác: lập danh sách đề nghị khen thưởng Đảng viên và Chi bộ, lập danh sách đề nghị kỷ luật Đảng viên.
* Về công tác chuyển sinh hoạt Đảng bao gồm các công tác: lập giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, lập báo cáo Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài.
* Về công tác quản lý đánh giá, xếp loại Đảng viên và Chi bộ bao gồm các công tác sau: cập nhật đánh giá, xếp loại Đảng viên và Chi bộ từng năm
* Về công tác quản lý thẻ Đảng, huy hiệu Đảng bao gồm các công tác: lập danh sách đề nghị cấp thẻ Đảng, lập danh sách đề nghị cấp huy hiệu Đảng.
* Về công tác quản lý nghị quyết, quyết định bao gồm các công tác: lập nghị quyết chi bộ và nghị quyết Đảng ủy đề nghị kết nạp Đảng viên, lập nghị quyết chi bộ và nghị quyết Đảng ủy đề nghị công nhận Đảng viên chính thức, lập quyết định của Đảng ủy.

Với số lượng công việc quản lý rất lớn, dữ liệu nhiều, một số công việc trùng lắp nhưng lập lại nhiều lần, nhưng hiện tại chủ yếu được quản lý bằng thủ công, một số công tác đã được tin học hóa tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hết các nhu cầu thực tế. Vì vậy đòi hỏi 1 hệ thống quản lý dựa trên nền web, giao diện dễ sử dụng để có thể quản lý các công tác trên 1 cách khoa học, thuận tiện và nhanh chóng.

## Bảng chú giải thuật ngữ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Thuật ngữ / Từ viết tắt | Định nghĩa / Giải thích |
| 1 | ĐV | Đảng viên |
| 2 | CB | Chi bộ |
| 3 | ĐB | Đảng bộ |
| 4 | CNTT&TT | Công nghệ thông tin & truyền thông |
| 5 | CV | Công văn |
| 6 | ĐVDB | Đảng viên dự bị |
| 7 | DS | Danh sách |
| 8 | PC | Phụ cấp |

## Tài liệu tham khảo

## Tổng quan về tài liệu

Tài liệu thiết kế Website quản lý hồ sơ Đảng viên và công tác Đảng vụ khoa CNTT&TT bao gồm các mục:

* Tổng quan hệ thống: trình bày bối cảnh, mục tiêu Website.
* Kiến trúc hệ thống: trình bày cách hệ thống được xây dựng, các kho dữ liệu…
* Thiết kế dữ liệu: trình bày các dữ liệu được tổ chức và sử dụng
* Thiết kế theo chức năng: trình bày mục đích, giao diện, các thành phần chính, cách xử lý… của các yêu cầu.
* Bảng tham khảo tới các yêu cầu
* Các phụ lục.


# Tổng quan hệ thống

Ngày nay, đa số các lĩnh vực trong đời sống đã được tin học hóa, nó tạo ra 1 phương pháp quản lý, sử dụng và làm việc 1 cách nhanh chóng, hiệu quả hơn phương pháp thủ công rất nhiều. Đặc biệt với đặc thù của công tác quản lý hồ sơ Đảng viên và công tác Đảng vụ khoa CNTT&TT với số lượng công tác nhiều, dữ liệu tổng hợp từ nhiều năm, các dữ liệu nhiều và lớn, các công tác lặp lại nhiều lần vì vậ việc áp dụng tin học hóa vào công tác quản lý là một điều cần thiết. Một số ứng dụng đã được xây dựng để đáp ứng 1 phần nào nhu cầu trên tuy nhiên dữ liệu mang tính cục bộ ở 1 máy tính nhưng chỉ đáp ứng được 1 phần nhu cầu thực tế. Vì vậy Website quản lý hồ sơ Đảng viên và công tác Đảng vụ khoa CNTT&TT được ra đời nhằm khắc phục các điểm hạn chế trên đồng thời đáp ứng các nhu cầu thực tế đang đòi hỏi.

# Kiến trúc hệ thống

## Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được đề nghị xây dựng trên mô hình MVC






Model: thành phần này được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.


View: thành phần này hiển thị các thông tin cho người dùng và nhận các dữ liệu từ người dùng gửi cho các controller.

Controller: thành phần này có nhiệm vụ cập nhật nội dung ở các View, nhận dữ liệu từ các View, truy xuất các thông tin cần thiết từ Model, xử lý các thao tác, cập nhật dữ liệu ở Model,…


## Mô tả sự phân rã

****




Mô hình CDM

****

DFD cấp 0

****



DFD cấp 1

`

DFD cấp 2 Quản lý Công tác công nhận Đảng viên chính thức

DFD cấp 2 Quản lý Đảng viên


DFD cấp 2 Quản lý Công văn



DFD Cấp 2 Quản lý Nghị quyết, quyết định

DFD Cấp 2 Quản lý Công tac kết nạp Đảng

DFD Cấp 2 Quản lý Đảng phí



## Cơ sở thiết kế

Dựa theo quy mô Website cũng như điều kiện thực tế, mô hình MVC là lựa chọn phù hợp đối với Website quản lý hồ sơ Đảng viên và công tác Đảng vụ khoa CNTT&TT.

# Thiết kế dữ liệu

## Mô tả dữ liệu

<Giải thích cách thức miền thông tin của hệ thống được chuyển sang các cấu trúc dữ liệu. Mô tả cách thức dữ liệu chính hay các thực thể của hệ thống được lưu trữ, được xử lý và được tổ chức. Liệt kê các cơ sở dữ liệu hay các mục lưu trữ dữ liệu.>

## Từ điển dữ liệu

### Bảng BDDVMOI (Bồi dưỡng Đảng viên mới)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [DOTBD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full5.htm#9) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã đợt bồi dưỡng |
| [NGAYBD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full6.htm#16) | Date |  | X | Ngày bắt đầu khóa học |
| [NGAYKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full7.htm#20) | Date |  | X | Ngày kết thúc khóa học |
| [GHICHU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full8.htm#24) | Variable multibyte (100) |  |  | Ghi chú về khóa học |

### Bảng CAMTINHDANG (Cảm tình Đảng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTCTD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full11.htm#40) | Integer | X | X | Số thứ tự cảm tình Đảng |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full12.htm#46) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã chi bộ của cảm tình Đảng |
| [THANGNAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full13.htm#52) | Variable multibyte (7) |  | X | Tháng, năm trong danh sách |
| [HOVATEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full14.htm#58) | Variable multibyte (100) |  | X | Họ và tên cảm tình Đảng |
| [DOANVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full15.htm#62) | Boolean |  |  | Là đoàn viên hay không |
| [NGAYCONGNHANCTD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full16.htm#66) | Date |  | X | Ngày được công nhận là cảm tình Đảng |
| [CHUNGNHANCTÐ](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full17.htm#70) | Date |  |  | Ngày chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng |
| [LLNHAP](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full18.htm#74) | Boolean |  |  | Viết lí lịch bản nháp hay chưa |
| [CBTHONGQUA](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full19.htm#78) | Boolean |  |  | Chi bộ thông qua hay chưa |
| [LLCHINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full20.htm#82) | Boolean |  |  | Viết lí lịch chính thức hay chưa |
| [XACMINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full21.htm#86) | Boolean |  |  | Xác minh lí lịch hay chưa |
| [YKIENCUTRU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full22.htm#90) | Boolean |  |  | Xin ý kiến nơi cư trú hay chưa |
| [YKIENDOANTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full23.htm#94) | Boolean |  |  | Xin ý kiến đoàn thể hay chưa |
| [GIAYGTDANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full24.htm#98) | Boolean |  |  | Đảng viên hướng dẫn đã viết giấy giới thiệu hay chưa |
| [GIAYGTDOANTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full25.htm#102) | Boolean |  |  | Đoàn thể, công đoàn đã viết giấy giới thiệu hay chưa |
| [XETKETNAP](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full26.htm#106) | Variable multibyte (10) |  |  | Chi bộ xét kết nạp hay chưa |
| [CHUYENDANGUY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full27.htm#110) | Boolean |  |  | Đã chuyển hồ sơ lên Đảng ủy hay chưa |
| [NGUOIHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full28.htm#114) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên người hướng dẫn |

### Bảng CHIBO (Chi bộ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full35.htm#152) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chi bộ |
| [TENTK](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full36.htm#159) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên tài khoản chi bộ |
| [TENCB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full37.htm#165) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên chi bộ |

### Bảng CHUCVU (Chức vụ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MACV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full40.htm#181) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chức vụ |
| [TENCV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full41.htm#188) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên chức vụ |

### Bảng CHUYENMON (Chuyên môn)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MACM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full44.htm#204) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chuyển môn |
| [TENCM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full45.htm#211) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên chuyên môn |

### Bảng CVDEN (Công văn đến)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTCVDEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full52.htm#251) | Integer | X | X | Số thứ tự công văn đến |
| [NGAY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full53.htm#257) | Date |  | X | Ngày được gởi đến |
| [TENCVDEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full54.htm#263) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên công văn đến |
| [NOIGOIDEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full55.htm#267) | Variable multibyte (100) |  | X | Nơi gởi công văn đến |
| [TAPHSLUU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full56.htm#271) | Variable multibyte (20) |  | X | Tập hồ sơ lưu công văn đến |
| [GHICHUCVDEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full57.htm#275) | Variable multibyte (100) |  |  |  |

### Bảng CVDI (Công văn đi)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [SOCVDI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full60.htm#289) | Integer | X | X | Số thứ tự công văn đi |
| [NGAY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full61.htm#295) | Date |  | X | Ngày gửi công văn đi |
| [TENCVDI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full62.htm#301) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên công văn đi |
| [NGAYGOI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full63.htm#305) | Date |  | X | Ngày gửi công văn đi |
| [NOIGOIDI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full64.htm#309) | Variable multibyte (100) |  | X | Nơi gởi đi |
| [GHICHUCVDI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full65.htm#313) | Variable multibyte (100) |  |  |  |

### Bảng DANGPHI (Đảng phí)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [THANGNAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full68.htm#327) | Variable multibyte (7) |  | X | Tháng, năm trong sổ Đảng phí |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full69.htm#334) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [SOTIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full70.htm#340) | Integer |  | X | Số tiền Đảng phí của Đảng viên |

### Bảng DANGVIEN (Đảng viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full73.htm#354) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên |
| [STTTBINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full74.htm#361) | Integer |  |  | Số thứ tự trong bảng thương binh |
| [MANV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full76.htm#373) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã nghiệp vụ |
| [STTXNN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full77.htm#379) | Integer |  |  | Số thứ tự trong bảng xuất nhập ngũ |
| [MAPX](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full78.htm#385) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã phường xã của nơi sinh |
| [PHU\_MAPX](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full79.htm#391) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã phường xã của quê quán |
| [PHU\_MAPX3](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full80.htm#397) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã phường xã của nơi thường trú |
| [MADT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full81.htm#403) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã dân tộc |
| [MANN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full82.htm#409) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã nghề nghiệp |
| [MAHOCVI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full83.htm#415) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã học vị |
| [MACM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full84.htm#421) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã chuyên môn |
| [MATRINHDOVH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full85.htm#427) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã trình độ học vấn |
| [MATONGIAO](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full86.htm#433) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã tôn giáo |
| [MAHOCHAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full87.htm#439) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã học hàm |
| [PHU\_MAPX2](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full88.htm#445) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã phường xã nơi tạm trú |
| [HOTENKHAISINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full89.htm#451) | Variable multibyte (100) |  | X | Họ tên khai sinh |
| [HOTENSUDUNG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full90.htm#455) | Variable multibyte (100) |  | X | Họ tên đang sử dụng |
| [BIDANH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full91.htm#459) | Variable multibyte (100) |  |  | Bí danh |
| [GIOITINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full92.htm#463) | Boolean |  | X | Giới tính |
| [NGAYSINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full93.htm#467) | Date |  | X | Ngày sinh |
| [CMND](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full94.htm#471) | Integer |  | X | Số chứng minh nhân dân |
| [THAMGIACM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full95.htm#475) | Date |  |  | Ngày tham gia cách mạng |
| [SUCKHOE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full96.htm#479) | Variable multibyte (10) |  | X | Tình trạng sức khỏe |
| [GDLIETSI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full97.htm#483) | Boolean |  | X | Có là gia đình liệt sĩ hay không |
| [COCONGCM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full98.htm#487) | Boolean |  |  | Có là gia đình có công với cách mạng hay không |
| [NGUOIGT1](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full99.htm#491) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên người giới thiệu 1 |
| [NGUOIGT2](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full100.htm#495) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên người (tổ chức) giới thiệu 2 |
| [HINHANH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full101.htm#499) | Variable multibyte (200) |  |  | Đường dẫn đến hình ảnh |
| [EMAIL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full103.htm#507) | Variable multibyte (100) |  |  | Địa chỉ email của Đảng viên |
| [SDT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full104.htm#511) | Variable multibyte (11) |  |  | Số điện thoại |
| [XOA](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full105.htm#515) | Boolean |  |  | Đã xóa Đảng viên khỏi hệ thống |

### Bảng DANTOC (Dân tộc)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full113.htm#560) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã dân tộc |
| [TENDT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full114.htm#567) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên dân tộc |

### Bảng DINUOCNGOAI (Đi nước ngoài)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full117.htm#583) | Integer | X | X | Số thứ tự chuyến đi |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full118.htm#589) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [QUOCGIA](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full119.htm#595) | Variable multibyte (20) |  | X | Quốc gia đi |
| [LYDODI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full120.htm#599) | Variable multibyte (100) |  | X | Lý do đi |
| [NGAYDI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full121.htm#603) | Date |  | X | Ngày đi |
| [NGAYVE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full122.htm#607) | Date |  | X | Ngày về |

### Bảng DSCAPHHD (Danh sách cấp huy hiệu Đảng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTCAPHHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full125.htm#621) | Integer | X | X | Số thứ tự đợt cấp huy hiệu Đảng |
| [LOAICAPHHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full126.htm#628) | Integer |  | X | Hình thức cấp huy hiệu Đảng |
| [DOTCAPHHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full127.htm#632) | Date |  | X | Ngày (đợt) cấp huy hiệu Đảng |

### Bảng DSCAPTHEDANG (Danh sách cấp thẻ Đảng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTCAPTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full130.htm#648) | Integer | X | X | Số thứ tự đợt cấp thẻ Đảng |
| [LOAICAPTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full131.htm#655) | Integer |  | X | Hình thức cấp thẻ Đảng |
| [DOTCAPTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full132.htm#659) | Date |  | X | Ngày (đợt) cấp thẻ Đảng |

### Bảng GIUCV (Giữ chức vụ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MANHIEMKY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full143.htm#716) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã nhiệm kỳ |
| [MACV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full144.htm#723) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chức vụ |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full145.htm#730) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên |
| [NGAYGIUCV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full146.htm#737) | Date |  | X | Ngày giữ chức vụ |
| [NGAYTHOICV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full147.htm#741) | Date |  | X | Ngày thôi giữ chức vụ |

### Bảng HINHTHUCKL (Hình thức kỷ luật)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHTKL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full150.htm#755) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã hình thức kỷ luật |
| [TENHTKL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full151.htm#762) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên hình thức kỷ luật |

### Bang HINHTHUCKT (Hình thức khen thưởng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHTKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full154.htm#778) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã hình thức khen thưởng |
| [TENHTKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full155.htm#785) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên hình thức khen thưởng |

### Bảng HOCHAM (Học hàm)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHOCHAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full158.htm#801) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã học hàm |
| [TENHOCHAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full159.htm#808) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên học hàm |

### Bảng HOCVI (Học vị)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHOCVI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full162.htm#824) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã học vị |
| [TENHOCVI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full163.htm#831) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên học vị |

### Bảng HUYHIEUDANG (Huy hiệu Đảng)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full166.htm#847) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã huy hiệu Đảng |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full167.htm#853) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [TENHH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full168.htm#859) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên huy hiệu Đảng |
| [NGAYCAPHH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full169.htm#863) | Date |  | X | Ngày cấp huy hiệu Đảng |

### Bảng KHENTHUONGCB (Khen thưởng chi bộ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHTKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full172.htm#877) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã hình thức khen thưởng |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full173.htm#884) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chi bộ được khen thưởng |
| [NAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full174.htm#891) | Integer | X | X | Năm được khen thưởng |

### Bảng KHENTHUONGDV (Khen thưởng Đảng viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full179.htm#916) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên được khen thưởng |
| [MAHTKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full180.htm#923) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã hình thức khen thưởng |
| [NAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full181.htm#930) | Integer | X | X | Năm được khen thưởng |
| [NGAYLAPKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full184.htm#945) | Date |  |  | Ngày lập danh sách khen thưởng |
| [CAPQUYETDINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full185.htm#949) | Variable multibyte (100) |  |  | Cấp quyết định khen thưởng |

### Bảng KYLUAT (Kỷ luật)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAHTKL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full188.htm#963) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã hình thức khen thưởng |
| [NAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full188.htm#963) | Integer | X | X | Năm kỷ luật |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full190.htm#976) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên bị kỷ luật |
| [LYDOKLDV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full191.htm#982) | Variable multibyte (100) |  | X | Lý do bị kỷ luật |
| [NGAYKL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full192.htm#986) | Date |  | X | Ngày lập danh sách kỷ luật |

### Bảng LUONGCB (Lương cơ bản)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTLUONGCB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full195.htm#1000) | Integer | X | X | Số thứ tự lương cơ bản |
| [LUONGCB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full196.htm#1007) | Integer |  | X | Tiền lương cơ bản |
| [DAXOA](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full197.htm#1011) | Boolean |  |  | Lương đã hết hạn hay chưa |

### Bảng LYLICH (Lý lịch)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full200.htm#1027) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên |
| [STTCAPHHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full201.htm#1035) | Integer |  |  | Số thứ tự cấp huy hiệu Đảng |
| [DOTBD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full202.htm#1041) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã đợt bồi dưỡng Đảng viên mới |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full204.htm#1053) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã chi bộ |
| [SOTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full205.htm#1059) | Integer |  |  | Số thẻ Đảng viên |
| [MATRINHDOCT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full206.htm#1065) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã trình độ chính trị |
| [SOLL](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full207.htm#1071) | Variable multibyte (5) |  |  | Số lí lịch trong phiếu |
| [MIENCT\_SHD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full208.htm#1075) | Date |  |  | Ngày miễn công tác và sinh hoạt Đảng |
| [NGAYVAODANG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full209.htm#1079) | Date |  |  | Ngày vào Đảng |
| [NGAYVAODANGCHINTHUC](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full214.htm#1099) | Date |  |  | Ngày vào Đảng chính thức |
| [NGHENGHIEPTRUOCKHIVAODANG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full215.htm#1103) | Variable multibyte (100) |  |  | Nghề nghiệp trước khi vào Đảng |
| [HSLUONG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full216.htm#1107) | Float |  |  | Hệ số lương |
| [HSCHUCVU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full217.htm#1111) | Float |  |  | Hệ số phụ cấp chức vụ |
| [HSTHAMNIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full218.htm#1115) | Float |  |  | Hệ số phụ cấp thâm niên |
| [HSVUOTKHUNG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full219.htm#1119) | Float |  |  | Hệ số phụ cấp vượt khung |

### Bảng NGHENGHIEP (Nghề nghiệp)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MANN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full229.htm#1179) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã nghề nghiệp |
| [TENNN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full230.htm#1186) | Variable multibyte (100) |  |  | Tên nghề nghiệp |

### Bảng NGHIEPVU (Nghiệp vụ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MANV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full233.htm#1202) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã nghiệp vụ |
| [TENNV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full234.htm#1209) | Variable multibyte (100) |  |  | Tên nghiệp vụ |

### Bảng NGHIQUYET (Nghị quyết)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [SONQ](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full237.htm#1225) | Integer | X | X | Số thứ tự nghị quyết |
| [NGAY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full238.htm#1231) | Date |  | X | Ngày lập nghị quyết |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full239.htm#1237) | Variable multibyte (5) |  |  | Mã chi bộ lập nghị quyết |
| [TONGSOUVBCH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full240.htm#1243) | Integer |  | X | Tổng số ủy viên ban chấp hành |
| [SLCOMAT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full241.htm#1247) | Integer |  | X | Số lượng có mặt |
| [SLVANGMAT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full242.htm#1251) | Integer |  | X | Số lượng vắng mặt |
| [LYDOVANG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full243.htm#1255) | Variable multibyte (100) |  |  | Lý do vắng mặt |
| [CHUTRI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full244.htm#1259) | Variable multibyte (100) |  | X | Người chủ trì |
| [CVCHUTRI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full244.htm#1259) | Variable multibyte (100) |  | X | Chức vụ người chủ trì |
| [THUKY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full245.htm#1263) | Variable multibyte (100) |  | X | Người thư ký |
| [UUDIEM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full246.htm#1267) | Variable multibyte (500) |  | X | Ưu điểm |
| [KHUYETDIEM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full247.htm#1271) | Variable multibyte (500) |  | X | Khuyết điểm |
| [SLTANTHANH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full248.htm#1275) | Integer |  | X | Số lượng tán thành |
| [SLKTANTHANH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full249.htm#1279) | Integer |  | X | Số lượng không tán thành |
| [LYDOKTANTHANH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full250.htm#1283) | Variable multibyte (100) |  |  | Lý do không tán thành |
| [NQDU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full251.htm#1287) | Boolean |  | X | Là nghị quyết Đảng ủy hay nghị quyết chi bộ |

### Bảng NGUOITHAN (Người thân)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full259.htm#1328) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên |
| [STTNT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full260.htm#1335) | Integer | X | X | Số thứ tự người thân |
| [TENNT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full261.htm#1341) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên người thân |
| [NOICUTRU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full262.htm#1345) | Variable multibyte (100) |  | X | Nơi cư trú của người thân |
| [QUANHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full263.htm#1349) | Variable multibyte (100) |  | X | Quan hệ với Đảng viên |
| [NGHENGHIEP](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full264.htm#1353) | Variable multibyte (100) |  | X | Nghề nghiệp |
| [DACDIEMCT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full265.htm#1357) | Variable multibyte (1000) |  | X | Đặc điểm chính trị |
| [NGAYSINHNT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full266.htm#1361) | Date |  | X | Ngày sinh người thân |

### Bảng NHIEMKY (Nhiệm kỳ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MANHIEMKY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full269.htm#1375) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã nhiệm kỳ |
| [TUNAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full270.htm#1382) | Variable multibyte (4) |  | X | Bắt đầu từ năm |
| [DENNAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full271.htm#1386) | Variable multibyte (4) |  | X | Kết thúc vào năm |

### Bảng PHANLOAICB (Phân loại cán bộ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [NAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full274.htm#1402) | Integer | X | X | Năm đánh giá, phân loại chi bộ |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full275.htm#1409) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã chi bộ |
| [MUCPLCB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full276.htm#1416) | Variable multibyte (10) | X | X | Mức phân loại, đánh giá |

### Bảng PHANLOAIDV (Phân loại Đảng viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full279.htm#1430) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã Đảng viên |
| [NAM](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full280.htm#1437) | Integer | X | X | Năm đánh giá, xếp loại |
| [MUCPLDV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full281.htm#1444) | Variable multibyte (10) | X | X | Mức phân loại Đảng viên |

### Bảng PHUONGXA (Phường xã)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAPX](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full284.htm#1458) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã phường xã |
| [MAQH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full285.htm#1465) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã quận huyện |
| [TENPX](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full286.htm#1471) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên phường xã |

### Bảng QUANHUYEN (Quận huyện)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MAQH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full289.htm#1487) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã quận huyện |
| [MATT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full290.htm#1494) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã tỉnh thành |
| [TENQH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full291.htm#1500) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên quận huyện |

### Bảng QUATRINHCT (Quá trình công tác)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTQT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full294.htm#1516) | Integer | X | X | Số thứ tự quá trình công tác |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full295.htm#1522) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [LAMCV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full296.htm#1528) | Variable multibyte (100) |  | X | Chức vụ |
| [DONVI](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full297.htm#1532) | Variable multibyte (200) |  | X | Đơn vị |
| [NGAYNHANCV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full298.htm#1536) | Date |  | X | Ngày làm |
| [NGAYHETCV](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full299.htm#1540) | Date |  | X | Ngày nghĩ |

### Bảng QUATRINHDT (Quá trình đào tạo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTDT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full302.htm#1554) | Integer | X | X | Số thứ tự đào tạo |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full303.htm#1560) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [TENTRUONG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full304.htm#1566) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên trường |
| [NGANHHOC](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full305.htm#1570) | Variable multibyte (100) |  | X | Ngành học |
| [NAMDB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full306.htm#1574) | Variable multibyte (4) |  | X | Năm bắt đầu học |
| [NAMKT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full307.htm#1578) | Variable multibyte (4) |  | X | Năm kết thúc |
| [HINHTHUCHOC](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full308.htm#1582) | Variable multibyte (100) |  | X | Hình thức học |
| [VB\_CC](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full309.htm#1586) | Variable multibyte (100) |  | X | Văn bằng, chứng chỉ |

### Bảng QUYETDINH (Quyết định)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [SOQD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full312.htm#1600) | Integer | X | X | Số thứ tự quyết định |
| [NGAY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full313.htm#1606) | Date |  | X | Ngày ra quyết định |
| [TENQD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full314.htm#1612) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên quyết định |
| [CACQD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full315.htm#1616) | Variable multibyte (1000) |  | X | Các điều quyết định |
| [NOINHAN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full316.htm#1620) | Variable multibyte (100) |  | X | Nơi nhận |
| [NGUOIKYQD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full317.htm#1624) | Variable multibyte (100) |  | X | Người ký quyết định |
| [CVNGUOIKYQD](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full318.htm#1628) | Variable multibyte (100) |  | X | Chức vụ ngườ ký quyết định |

### Bảng TAIKHOAN (Tài khoản)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [TENTK](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full321.htm#1642) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên tài khoản |
| [MACB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full322.htm#1649) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã chi bộ |
| [MATKHAU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full323.htm#1655) | Variable multibyte (100) |  | X | Mật khẩu |

### Bảng THEDANGVIEN (Thẻ Đảng viên)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [SOTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full329.htm#1690) | Integer | X | X | Số thẻ Đảng viên |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full330.htm#1697) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [NGAYCAPTHE](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full331.htm#1703) | Date |  |  | Ngày cấp thẻ Đảng viên |

### Bảng THONGBAO (Thông báo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTTB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full334.htm#1719) | Integer | X | X | Số thứ tự thông báo |
| [NGAY](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full335.htm#1725) | Date |  | X | Ngày tạo thông báo |
| [TENTB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full336.htm#1731) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên thông báo |
| [NOIDUNG](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full337.htm#1735) | Variable multibyte (1000) |  | X | Nôi dung |

### Bảng THUONGBINH (Thương binh)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTTBINH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full340.htm#1749) | Integer | X | X | Số thứ tự thương binh |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full341.htm#1756) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [LOAITB](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full342.htm#1762) | Variable multibyte (10) |  | X | Loại thương bình |

### Bảng TINHTHANH (Tỉnh thành)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MATT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full345.htm#1778) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã tình thành |
| [TENTT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full346.htm#1785) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên tỉnh thành |

### Bảng TONGIAO (Tôn giáo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MATONGIAO](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full349.htm#1801) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã tôn giáo |
| [TENTONGIAO](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full350.htm#1808) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên tôn giáo |

### Bảng TRINHDOCT (Trình độ chính trị)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MATRINHDOCT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full353.htm#1824) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã trình độ chính trị |
| [TENTRINHDOCT](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full354.htm#1831) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên trình độ chính trị |

### Bảng TRINHDOVH (Trình độ văn hóa)


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [MATRINHDOVH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full357.htm#1847) | Variable multibyte (5) | X | X | Mã trình độ văn hóa |
| [TENTRINHDOVH](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full358.htm#1854) | Variable multibyte (100) |  | X | Tên trình độ văn hóa |

### Bảng XUATNHAPNGU (Xuất nhập ngũ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa chính** | **Not Null** | **Diễn giải** |
| [STTXNN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full361.htm#1870) | Integer | X | X | Số thứ tự xuất nhập ngũ |
| [MADANGVIEN](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full362.htm#1877) | Variable multibyte (5) |  | X | Mã Đảng viên |
| [NGAYNHAPNGU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full363.htm#1883) | Date |  | X | Ngày nhập ngũ |
| [NGAYXUATNGU](file:///C:\Users\ChiTamPoPo\Documents\Full%20LDM%20template_files\Full364.htm#1887) | Date |  | X | Ngày xuất ngũ |

# Thiết kế theo chức năng


## Chức năng đăng nhập

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể chuyển đến trang quản trị hệ thống, chức năng này cũng giúp người dùng ngăn chặn các hành vi xâm nhập hệ thống quản trị trái phép.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textbox |  | Ô nhập tài khoản |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập mật khẩu |
| 3 | Button |  | Nút đăng nhập |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | TAIKHOAN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:

Nếu tài khoản không tồn tại, tài khoản sai hoặc mật khẩu không đúng 🡺 Thông báo lỗi đăng nhập


## Chức năng đổi mật khẩu

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thay đổi mật khẩu
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textbox |  | Ô nhập mật khẩu cũ |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập mật khẩu mới |
| 3 | Textbox |  | Ổ nhập lại mật khẩu mới |
| 4 | Button |  | Nút thay đổi mật khẩu |
| 5 | Button |  | Nút hủy bỏ đổi mật khẩu |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | TAIKHOAN |  | ✓ |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:


Nếu mật khẩu cũ không đúng 🡺 Hiển thị thông báo Sai mật khẩu cũ

Nếu mật khẩu mới không trùng khớp khi nhập lại 🡺 Hiển thị thông báo Mật khẩu mới chưa trùng khớp

Nếu không có lỗi gì xảy ra 🡺 Hiển thị thông báo Thay đổi mật khẩu thành công.

## Chức năng cập nhật thông tin Đảng viên

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của Đảng viên của hệ thống
* **Giao diện**


**

* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textbox |  | Ô nhập tên khai sinh |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập tên dang dùng |
| 3 | Radiobutton |  | Ô chọn giới tính |
| 4 | Datepicker |  | Ô chọn ngày tháng |
| 5 | Image |  | Hiển thị hình ảnh của Đảng viên |
| 6 | Browse Control |  | Chọn hình ảnh của Đảng viên |
| 7 | Dropbox |  | Chọn nơi sinh theo thứ tự Tỉnh thành -> Quận huyện -> Phường xã |
| 8 | Dropbox |  | Chọn quê quán theo thứ tự Tỉnh thành -> Quận huyện -> Phường xã |
| 9 | Dropbox |  | Chọn nơi thường trú theo thứ tự Tỉnh thành -> Quận huyện -> Phường xã |
| 10 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu có hay không có nơi tạm trú |
| 11 | Dropbox |  | Chọn nơi tạm trú theo theo thứ tự Tỉnh thành -> Quận huyện -> Phường xã |
| 12 | Dropbox | Kinh | Chọn dân tộc của Đảng viên |
| 13 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu có hay không có tôn giáo |
| 14 | Dropbox |  | Chọn tôn giáo của Đảng viên |
| 15 | Textbox |  | Ô nhập email của Đảng viên |
| 16 | Textbox |  | Ô nhập số điện thoại của Đảng viên |
| 17 | Dropbox |  | Chọn nghề nghiệp khi vào Đảng của Đảng viên |
| 18 | Dropbox |  | Chọn nghề nghiệp đang làm của Đảng viên |
| 19 | Datepicker |  | Chọn ngày vào Đảng của Đảng viên |
| 20 | Textbox |  | Ô nhập chi bộ kết nạp của Đảng viên |
| 21 | Textbox |  | Ô nhập tên người giới thiệu 1 |
| 22 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người giới thiệu 1 |
| 23 | Texbox |  | Ô nhập tên người giới thiệu 2 |
| 24 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người giới thiệu 2 |
| 25 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu chọn đã vào Đảng chính thức |
| 26 | Datepicker |  | Chọn ngày vào Đảng chính thức |
| 27 | Textbox |  | Ô nhập chi bộ kết nạp Đảng chính thức |
| 28 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu chọn đã kết nạp Đoàn TNCSHCM |
| 29 | Datepicker |  | Chọn ngày kết nạp Đoàn TNCSHCM |
| 30 | Textbox |  | Ô nhập nơi kết nạp Đoàn TNCSHCM |
| 31 | Dropbox | 12/12 Chính quy | Chọn trình độ giáo dục phổ thông của Đảng viên |
| 32 | Checkbox | Unselect | Đánh đấu Đảng viên có chuyên môn nghiệp vụ |
| 33 | Dropbox |  | Chọn chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên |
| 34 | Dropbox | Sơ cấp | Chọn lý luận chính trị của Đảng viên |
| 35 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có trình độ ngoại ngữ |
| 36 | Dropbox |  | Chọn trình độ ngoại ngữ của Đảng viên |
| 37 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có học vị |
| 38 | Dropbox |  | Chọn học vị của Đảng viên |
| 39 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có học hàm |
| 40 | Dropbox |  | Chọn học hàm của Đảng viên |
| 41 | Dropbox | Tốt | Chọn tình trạng sức khỏe của Đảng viên |
| 42 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên là thương binh |
| 43 | Dropbox |  | Chọn tình trạng thương binh của Đảng viên |
| 44 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu gia đình liệt sĩ |
| 45 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên được miễn công tác và SHĐ |
| 46 | Datepicker |  | Chọn ngày miễn công tác và SHĐ |
| 47 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có thẻ Đảng viên |
| 48 | Textbox |  | Ô nhập số thẻ Đảng viên |
| 49 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có số lí lịch Đảng viên |
| 50 | Textbox |  | Ô nhập số lí lịch Đảng viên |
| 51 | Table |  | Bảng hiển thị quá trình công tác |
| 52 | Button |  | Nút thêm quá trình công tác |
| 53 | Table |  | Bảng hiển thị quá trình đào tạo |
| 54 | Button |  | Nút them quá trình đào tạo |
| 55 | Table |  | Bảng hiển thị đi nước ngoài |
| 56 | Button |  | Nút thêm đi nước ngoài |
| 57 | Textbox |  | Ô nhập hệ số lương |
| 58 | Textbox |  | Ô nhập phụ cấp chức vụ |
| 59 | Textbox |  | Ô nhập phụ cấp thâm niên |
| 60 | Textbox |  | Ô nhập phụ cấp vượt khung |
| 61 | Checbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên có khen thưởng |
| 62 | Textbox |  | Ô nhập khen thưởng của Đảng viên |
| 63 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu huy hiệu Đảng của Đảng viên |
| 64 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu danh hiệu của Đảng viên |
| 65 | Textbox |  | Ô nhập danh hiệu của Đảng viên |
| 66 | Checkbox | Unselect | Đánh dấu Đảng viên bị kỷ luật |
| 67 | Textbox |  | Ô nhập thông tin kỷ luật |
| 68 | Table |  | Bảng hiện thị thông tin người thân |
| 69 | Button |  | Nút thêm thông tin người thân của Đảng viên |
| 70 | Button |  | Nút lưu thông tin của Đảng viên vào CSDL |
| 71 | Button |  | Nút xóa thông tin của Đảng viên |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DANGVIEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | LYLICH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | TINHTHANH |  |  |  | ✓ |
| 4 | QUANHUYEN |  |  |  | ✓ |
| 5 | PHUONGXA |  |  |  | ✓ |
| 6 | DANTOC |  |  |  | ✓ |
| 7 | TONGIAO |  |  |  | ✓ |
| 8 | NGHENGHIEP |  |  |  | ✓ |
| 9 | TRINHDOVH |  |  |  | ✓ |
| 10 | TRINHDOCT |  |  |  | ✓ |
| 11 | TRINHDONN |  |  |  | ✓ |
| 12 | HOCVI |  |  |  | ✓ |
| 13 | HOCHAM |  |  |  | ✓ |
| 14 | QUATRINHCT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | QUATRINHDT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | DINUOCNGOAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | KHENTHUONG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | HUYHIEUDANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | DANHHIEU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | KYLUAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | NGUOITHAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:

Nếu trường nào bị thiếu thông tin hoặc thông tin bị lỗi 🡺 Thông báo lỗi ở trường đó.

Nếu tất cả thông tin đều không lỗi 🡺 Hiển thị thông báo Thêm/Cập nhật thông tin Đảng viên thành công

Nếu người dùng nhấn vào nút Xóa Đảng viên này 🡺 Hiển thị thông báo nhắc nhở Có thật sự muốn xóa Đảng viên này?

## Chức năng cập nhật chức vụ


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật chức vụ của các Đảng viên sau các kỳ đại hội, ngoài ra người dùng cũng có thể tạo danh sách lí lịch trích ngang của các Chi ủy viên
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Tên đơn vị đang quản lý] | Ô chọn tên đơn vị |
| 2 | Dropbox | [Nhiệm kỳ hiện tại] | Ô chọn nhiệm kỳ |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện liệt kê danh sách chi ủy viên |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập danh sách chi ủy viên |
| 5 | Datepicker | [Ngày hệ thống] | Ô hiển thị ngày lập danh sách lí lịch trích ngang |
| 6 | Button |  | Nút tạo danh sách lí lịch trích ngang của các chi ủy viên |
| 7 | Table |  | Bảng hiển thị các chức vụ của chi bộ |
| 8 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên giữ chức vụ |
| 9 | Dropbox |  | Chọn chức vụ |
| 10 | Button |  | Nút tạo thêm chức vụ |
| 11 | Button |  | Nút lưu lại các thông tin |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CHIBO |  |  |  | ✓ |
| 2 | NHIEMKY |  |  |  | ✓ |
| 3 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |
| 4 | LILICHDANGVIEN |  |  |  | ✓ |
| 5 | CHUCVU |  |  |  | ✓ |
| 6 | GIUCHUCVU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* **Cách xử lý:**




## Chức năng Quản lý danh sách Đảng viên và sổ Đảng tịch

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể xem danh sách Đảng viên của các đơn vị, đồng thời cũng có thể tạo danh sách Đảng viên và sổ Đảng tịch của các đơn vị
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Tên đơn vị đang quản lý] | Ô chọn tên đơn vị |
| 2 | Button |  | Nút thực hiện liệt kê danh sách chi ủy viên |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện tạo sổ Đảng tịch |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện thêm Đảng viên |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách Đảng viên dành cho Đảng bộ |
| 6 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách Đảng viên dành cho Chi bộ |
| 7 | Table |  | Hiển thị dữ liệu rút gọn của Đảng viên trong đơn vị được quản lý |
| 8 | Link |  | Đường dẫn đến trang hiển thị thông tin chi tiết của Đảng viên |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CHIBO |  |  |  | ✓ |
| 2 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |
| 3 | LILICHDANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng Quản lý sổ công văn

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể xem danh sách các công văn đi/đến, cũng như có thể thêm công các công văn đi/đến vào hệ thống và có thể kết xuất sổ công văn
* **Giao diện**




* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Tên đơn vị đang quản lý] | Ô chọn tên đơn vị |
| 2 | Button |  | Nút thực hiện liệt kê danh sách chi ủy viên |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện tạo sổ công văn tương ứng |
| 4 | Table |  | Hiển thị dữ liệu của các công văn được lưu trong hệ thống |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập tên công văn |
| 6 | Textbox |  | Ô nhập nơi gởi đến của công văn đến |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập Tập HS lưu của công văn đến |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập ghi chú |
| 9 | Button |  | Nút lưu thông tin công văn vào hệ thống |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập nơi gởi đến của công văn đi |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập người gởi công văn đi |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CONGVANDI | ✓ |  |  | ✓ |
| 2 | CONGVANDEN | ✓ |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng Lập danh sách cấp thẻ Đảng


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập danh sách Đảng viên đủ điều kiện cấp thẻ Đảng
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn loại danh sách cấp thẻ |
| 2 | Datepicker |  | Chọn đợt cấp thẻ Đảng |
| 3 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Đảng |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu danh sách cấp thẻ Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách cấp thẻ Đảng |
| 6 | Table |  | Hiển thị danh sách cấp thẻ Đảng |
| 7 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên cần cấp thẻ Đảng |
| 8 | Button |  | Nút tạo thêm dữ liệu danh sách cấp thẻ Đảng viên |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DSCAPTHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**




## Chức năng Lập danh sách cấp lại thẻ Đảng bị mất

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập danh sách cấp lại thẻ Đảng viên
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn loại danh sách cấp thẻ Đảng viên |
| 2 | Datepicker |  | Chọn đợt cấp thẻ Đảng |
| 3 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Đảng |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu danh sách cấp thẻ Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách cấp thẻ Đảng |
| 6 | Table |  | Hiển thị danh sách cấp thẻ Đảng |
| 7 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên cần cấp lại thẻ Đảng |
| 8 | Button |  | Nút tạo thêm dữ liệu trong bảng danh sách cấp lại thẻ Đảng viên |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DSCAPTHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | THEDANG |  |  |  | ✓ |
| 3 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng Lập danh sách cấp lại thẻ Đảng bị hỏng


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập danh sách cấp lại thẻ Đảng viên bị hỏng
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn loại danh sách cấp thẻ Đảng viên |
| 2 | Datepicker |  | Chọn đợt cấp thẻ Đảng |
| 3 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Đảng |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu danh sách cấp thẻ Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách cấp thẻ Đảng |
| 6 | Table |  | Hiển thị danh sách cấp thẻ Đảng |
| 7 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên cần cấp lại thẻ Đảng |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DSCAPTHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | THEDANG |  |  |  | ✓ |
| 3 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**




## Chức năng Lập danh sách cấp huy hiệu Đảng

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập danh sách Đảng viên đủ điều kiện cấp huy hiệu Đảng.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn loại danh sách cấp huy hiệu Đảng |
| 2 | Dropbox |  | Chọn loại huy hiệu |
| 3 | Datepicker |  | Chọn đợt ngày cấp huy hiệu |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu danh sách cấp huy hiệu Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách cấp huy hiệu Đảng |
| 6 | Table |  | Hiển thị danh sách cấp huy hiệu Đảng |
| 7 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên cần cấp huy hiệu Đảng |
| 8 | Button |  | Nút tạo thêm dữ liệu danh sách cấp huy hiệu Đảng viên |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DSCAPHHD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng Lập danh sách cấp lại huy hiệu Đảng


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập danh sách cấp lại huy hiệu Đảng
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn loại danh sách cấp lại huy hiệu Đảng |
| 2 | Dropbox |  | Chọn loại huy hiệu |
| 3 | Datepicker |  | Chọn đợt ngày cấp lại huy hiệu |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu danh sách cấp lại huy hiệu Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện tạo danh sách cấp lại huy hiệu Đảng |
| 6 | Table |  | Hiển thị danh sách cấp lại huy hiệu Đảng |
| 7 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên cần cấp lại huy hiệu Đảng |
| 8 | Button |  | Nút tạo thêm dữ liệu danh sách cấp lại huy hiệu Đảng |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DSCAPHHD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | HUYHIEUDANG |  |  |  | ✓ |
| 3 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

**


## Chức năng cập nhật danh sách cảm tình Đảng

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật lại danh sách cảm tình đảng của chi bộ theo tháng cũng như có thể in danh sách này.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Đơn vị đang được quản lý] | Chọn đơn vị hiển thị danh sách cảm tình Đảng |
| 2 | Dropbox | [Tháng, năm hiện tại] | Ô chọn thời gian hiển thị danh sách cảm tình Đảng |
| 3 | Button |  | Nút liệt kê danh sách cảm tình Đảng |
| 4 | Button |  | Nút thực hiện lưu lại danh sách cảm tình Đảng |
| 5 | Button |  | Nút thực hiện in danh sách cảm tình Đảng |
| 6 | Table |  | Bảng hiển thị dữ liệu danh sách cảm tình Đảng |
| 7 | Button |  | Nút thêm dữ liệu vào bảng danh sách cảm tình Đảng |
| 8 | Button |  | Nút xóa dữ liệu khỏi bảng danh sách cảm tình Đảng |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CAMTINHDANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:

Nếu danh sách không thuộc về thời gian hiện tại, khi người dùng bấm nút lưu 🡺 Không thực hiện và thông báo lổi không được phép thay đổi


## Chức năng báo cáo tạo nguồn kết nạp Đảng

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể xuất file báo cáo tạo nguồn kết nạp Đảng viên của chi bộ (Đảng bộ) trong 1 khoảng thời gian.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn thời gian bắt đầu báo cáo |
| 2 | Dropbox |  | Chọn thời gian kết thúc báo cáo |
| 3 | Button |  | Nút tạo bảng báo cáo tạo nguồn kết nạp Đảng viên |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CAMTINHDANG |  |  |  | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**


## Chức năng lập danh sách cảm tình Đảng học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được danh sách cảm tình đảng của chi bộ (Đảng bộ) cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Đơn vị đang được quản lý] | Chọn đơn vị hiển thị danh sách cảm tình Đảng |
| 2 | Dropbox | [Năm hiện tại] | Ô chọn thời gian hiển thị danh sách cảm tình Đảng |
| 3 | Button |  | Nút liệt kê danh sách cảm tình Đảng |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập danh sách cử đi học |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập danh sách cử đi học |
| 6 | Datepicker |  | Chọn đợt ngày khóa học |
| 7 | Button |  | Nút tạo danh sách cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng |
| 8 | Table |  | Bảng hiển thị dữ liệu danh sách cảm tình Đảng học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng |
| 9 | Dropbox |  | Chọn tên cảm tình Đảng cần cử đi học |
| 10 | Button |  | Xóa cảm tình Đảng khỏi danh sách |
| 11 | Button |  | Thêm 1 dòng vào bảng danh sách cảm tình Đảng đi hoc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CAMTINHDANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:

Khi người dùng chọn tên đơn vị và năm, sau đó bấm nút Liệt kê tự động 🡺 bảng hiển thị dữ liệu sẽ tự động tạo danh sách những cảm tình Đảng đủ điều kiện cử đi học, người dùng có thể tùy chỉnh thêm thông tin cho bảng này.


## Chức năng lập phiếu xin ý kiến nhận xét về cảm tình Đảng

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được phiếu xin ý kiến danh giá về cảm tình Đảng cho tổ chức đoàn thể nơi cảm tình đảng đang làm việc, chi bộ nơi cảm tình đảng đang cư trú.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textbox |  | Ô nhập nơi gởi đến của giấy xin ý kiến |
| 2 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần xin ý kiến đánh giá |
| 3 | Textbox |  | Ô hiển thị ngày sinh của cảm tình Đảng |
| 4 | Textbox |  | Ô hiển thị quê quán của cảm tình Đảng |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập nơi cư trú của cảm tình Đảng |
| 6 | Textarea |  | Ô nhập nội dung nhận xét về cảm tình Đảng |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập phiếu |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập phiếu |
| 12 | Button |  | Nút tạo phiếu xin ý kiến danh cho chi bộ nơi cảm tình Đảng cư trú |
| 13 | Button |  | Nút tạo phiếu xin ý kiến dành cho đoàn thể nơi cảm tình đảng công tác |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CAMTINHDANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng lập bảng tổng hợp ý kiến nhận xét cảm tình Đảng


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được bảng tổng hợp ý kiến nhận xét của cảm tình Đảng.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần tổng hợp ý kiến đánh giá |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập tên tổ chức nơi làm việc |
| 3 | Textbox |  | Ô nhập số lượng đồng chí ở tổ chức nơi làm việc |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập tên tổ chức nơi cư trú |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập số lượng đồng chí ở tổ chức nơi cư trú |
| 6 | Textarea |  | Ô nhập nội dung ý kiến tổng hợp |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập phiếu |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập phiếu |
| 12 | Button |  | Nút tạo phiếu tổng hợp ý kiến |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CAMTINHDANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**




## Chức năng lập danh sách Đảng viên học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được danh sách Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Đơn vị đang được quản lý] | Chọn đơn vị hiển thị danh sách Đảng viên mới |
| 2 | Dropbox | [Năm hiện tại] | Ô chọn thời gian hiển thị danh sách Đảng viên mới |
| 3 | Button |  | Nút liệt kê danh sách Đảng viên mới |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập danh sách cử đi học |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập danh sách cử đi học |
| 6 | Datepicker |  | Chọn đợt ngày khóa học |
| 7 | Button |  | Nút tạo danh sách cử đi học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới |
| 8 | Table |  | Bảng hiển thị dữ liệu danh sách Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới |
| 9 | Dropbox |  | Chọn tên cảm tình Đảng cần cử đi học |
| 10 | Button |  | Xóa Đảng viên khỏi danh sách |
| 11 | Button |  | Thêm 1 dòng vào bảng danh sách Đảng viên đi hoc lớp bồi dưỡng Đảng viên mới |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | BDDANGVIEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**
* **Hàm/ sự kiện**:

Khi người dùng chọn tên đơn vị và năm, sau đó bấm nút Liệt kê tự động 🡺 bảng hiển thị dữ liệu sẽ tự động tạo danh sách những Đảng viên mới đủ điều kiện cử đi học, người dùng có thể tùy chỉnh thêm thông tin cho bảng này.


## Chức năng lập phiếu xin ý kiến nhận xét về Đảng viên dự bị

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được phiếu xin ý kiến danh giá về Đảng viên dự bị cho tổ chức đoàn thể nơi Đảng viên dự bị đang làm việc, chi bộ nơi Đảng viên dự bị đang cư trú.
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textbox |  | Ô nhập nơi gởi đến của giấy xin ý kiến |
| 2 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần xin ý kiến đánh giá |
| 3 | Textbox |  | Ô hiển thị ngày sinh của cảm tình Đảng |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập nơi cư trú của cảm tình Đảng |
| 5 | Textbox |  | Ô hiển thị quê quán của cảm tình Đảng |
| 6 | Textarea |  | Ô nhập nội dung nhận xét về cảm tình Đảng |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập phiếu |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập phiếu |
| 12 | Button |  | Nút tạo phiếu xin ý kiến danh cho chi bộ nơi Đảng viên dự bị cư trú |
| 13 | Button |  | Nút tạo phiếu xin ý kiến dành cho đoàn thể nơi Đảng viên dự bị công tác |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DANGVIEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**


## Chức năng lập bảng tổng hợp ý kiến nhận xét Đảng viên dự bị

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được bảng tổng hợp ý kiến nhận xét về Đảng viên dự bị
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần tổng hợp ý kiến đánh giá |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập tên tổ chức nơi làm việc |
| 3 | Textbox |  | Ô nhập số lượng đồng chí ở tổ chức nơi làm việc |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập tên tổ chức nơi cư trú |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập số lượng đồng chí ở tổ chức nơi cư trú |
| 6 | Textarea |  | Ô nhập nội dung ý kiến tổng hợp |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập tổng số Đảng viên |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập phiếu |
| 12 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập phiếu |
| 13 | Button |  | Nút tạo phiếu tổng hợp ý kiến |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DANGVIEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | CHIBO |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng lập phiếu báo công nhận Đảng viên chính thức

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được phiếu báo công nhận Đảng viên chính thức
* **Giao diện**




* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn Đảng viên cần tạo phiếu báo công nhận Đảng viên chính thức |
| 2 | Button |  | Nút thực hiện tạo phiếu báo công nhận Đảng viên chính thức |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng lập nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập nghị quyết chi bộ hay nghị quyết Đảng ủy đề nghị kết nạp Đảng viên
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần tạo nghị quyết đề nghị kết nạp |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập tổng số ủy viên ban chấp hành Đảng ủy (Chỉ có thể nhập khi đang sử dụng tài khoản của Đảng ủy) |
| 3 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên trong chi bộ |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên chính thức trong chi bộ |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên dự bị trong chi bộ |
| 6 | Textbox |  | Ô nhập số lượng có mặt |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng vắng mặt |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập lý do vắng mặt |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập tên người chủ trì |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người chủ trì |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập tên người thư ký |
| 12 | Textarea |  | Ô nhập ưu khuyết điểm của cảm tình Đảng |
| 13 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 14 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 15 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 16 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập nghị quyết |
| 17 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập nghị quyết |
| 18 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận nghị quyết |
| 19 | Button |  | Nút tạo nghị quyết chi bộ |
| 20 | Button |  | Nút tạo nghị quyết Đảng ủy |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | NGHIQUYET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng lập nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập nghị quyết chi bộ hay nghị quyết Đảng ủy đề nghị công nhận Đảng viên chính thức
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox |  | Chọn cảm tình Đảng cần tạo nghị quyết đề nghị kết nạp |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập tổng số Đảng viên của chi bộ |
| 3 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên chính thức của chi bộ |
| 4 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên dự bị của chi bộ |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập số lượng có mặt trong chi bộ |
| 6 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên chính thức có mặt |
| 7 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên dự bị có mặt |
| 8 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên trong chi bộ vắng mặt |
| 9 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên chính thức vắng mặt |
| 10 | Textbox |  | Ô nhập số lượng Đảng viên dự bị vắng mặt |
| 11 | Textbox |  | Ô nhập tổng số ủy viên ban chấp hành Đảng ủy |
| 12 | Textbox |  | Ô nhập số lượng ủy viên có mặt |
| 13 | Textbox |  | Ô nhập số lượng ủy viên vắng mặt |
| 14 | Textbox |  | Ô nhập lý do vắng mặt |
| 15 | Textbox |  | Ô nhập tên người chủ trì |
| 16 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người chủ trì |
| 17 | Textbox |  | Ô nhập tên người thư ký |
| 18 | Textarea |  | Ô nhập ưu khuyết điểm của Đảng viên |
| 19 | Textbox |  | Ô nhập số lượng tán thành |
| 20 | Textbox |  | Ô nhập tổng số đồng chí |
| 21 | Textbox |  | Ô nhập số lượng không tán thành |
| 22 | Textbox |  | Ô nhập lý do không tán thành |
| 23 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận nghị quyết |
| 24 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người lập nghị quyết |
| 25 | Textbox |  | Ô nhập tên người lập nghị quyết |
| 26 | Button |  | Nút tạo bản in nghi quyết |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | NGHIQUYET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |

* **Cách xử lý:**


## Chức năng lập quyết định Đảng ủy

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập quyết định của Đảng ủy
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Textarea |  | Ô nhập tên quyết định |
| 2 | Textarea |  | Ô nhập các căn cứ của quyết định |
| 3 | Textarea |  | Ô nhập các điều quyết định |
| 4 | Textarea |  | Ô nhập nơi nhận quyết định |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập chức vụ người ký |
| 6 | Textbox |  | Ô nhập tên người ký quyết định |
| 7 | Button |  | Nút tạo bản in quyết định |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | QUYETDINH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  |  |  |  |  |  |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng lập danh sách đề nghị khen thưởng của chi bộ


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được danh sách đề nghị khen thưởng trong chi bộ
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Table |  | Bảng hiển thị danh sách đề nghị khen thưởng của chi bộ |
| 2 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên được đề nghị khen thưởng |
| 3 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng trong năm |
| 4 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng đã 3 năm |
| 5 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng đã 5 năm |
| 6 | Button |  | Nút xóa dòng trong danh sách |
| 7 | Button |  | Nút thêm dòng trong danh sách |
| 8 | Button |  | Nút lưu danh sách lại |
| 9 | Button |  | Nút in danh sách |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | KHENTHUONGDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**



## Chức năng lập danh sách đề nghị khen thưởng của Đảng bộ


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được danh sách đề nghị khen thưởng trong Đảng bộ
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Table |  | Bảng hiển thị danh sách đề nghị khen thưởng của Đảng bộ |
| 2 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên hoặc chi bộ đề nghị khen thưởng |
| 3 | Checkbox |  | Chọn loại hình thức khen thưởng |
| 4 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng đã 1 năm |
| 5 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng đã 3 năm |
| 6 | Checkbox |  | Đánh dấu chọn khen thưởng đã 5 năm |
| 7 | Button |  | Nút xóa dòng trong danh sách |
| 8 | Button |  | Nút thêm dòng trong danh sách |
| 9 | Button |  | Nút lưu danh sách lại |
| 10 | Button |  | Nút in danh sách |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | KHENTHUONGDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | KHENTHUONGCB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

**


## Chức năng lập báo cáo Đảng viên chuyển SHĐ ra nước ngoài

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể lập được danh sách Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Table |  | Bảng hiển thị danh sách Đảng viên chuyển sinh hoạt ra nước ngoài |
| 2 | Dropbox |  | Chọn tên Đảng viên chuyển sinh hoạt ra nước ngoài |
| 3 | Textbox |  | Ô nhập nước chuyển đền |
| 4 | Textbox |  | O nhập mục đích đi |
| 5 | Textbox |  | Ô nhập ngày chuyển đi |
| 6 | Textbox |  | Ô nhập thời gian đi |
| 7 | Button |  | Nút thêm dòng trong danh sách |
| 8 | Button |  | Nút lưu danh sách |
| 9 | 9 |  | Nút in danh sách |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | DANGVIEN |  |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**


## Chức năng cập nhật mức đánh giá, xếp loại Đảng viên

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật được mức phân loại đánh giá của Đảng viên
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Tên đơn vị đảng quản lý] | Chọn đơn vị |
| 2 | Dropbox | [Năm hiện tại] | Chọn năm |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện liệt kê danh sách phân loại theo đơn vị trong năm |
| 4 | Table |  | Bảng hiển thị danh sách phân loại Đảng viên |
| 5 | Dropbox |  | Chọn mức phân loại |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | PHANLOAIDV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* **Cách xử lý:**

## Chức năng cập nhật mức đánh giá, xếp loại chi bộ


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật được mức phân loại đánh giá chi bộ
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Dropbox | [Tên đơn vị đảng quản lý] | Chọn đơn vị |
| 2 | Dropbox | [Năm hiện tại] | Chọn năm |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện liệt kê danh sách phân loại theo đơn vị trong năm |
| 4 | Table |  | Bảng hiển thị danh sách phân loại chi bộ |
| 5 | Dropbox |  | Chọn mức phân loại |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | PHANLOAICB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* **Cách xử lý:**

**

## Chức năng cập nhật thông báo hệ thống


* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật các thông báo của hệ thống trên trang hiển thị thông tin
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Editor |  | Nơi viết và chỉnh sửa thông báo |
| 2 | Button |  | Nút gửi thông báo lên trang hiển thị |
| 3 | Link |  | Các link thông báo đã có trước |


* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | THONGBAO | ✓ |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**

**


## Chức năng cập nhật danh mục

* **Mục đích**: chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật các danh mục trong hệ thống
* **Giao diện**
* **Các thành phần trong giao diện**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại điều khiển | Giá trị mặc định | Lưu ý |
| 1 | Link |  | Các link đến các loại danh mục |
| 2 | Textbox |  | Ô nhập dữ liệu thêm vào danh mục |
| 3 | Button |  | Nút thực hiện thêm danh mục |
| 4 | Table |  | Hiển thị dữ liệu danh mục |

* **Dữ liệu được sử dụng**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu | Phương thức | | | |
| Thêm | Sửa | Xóa | Truy vấn |
| 1 | CHIBO | ✓ |  |  | ✓ |
| 2 | TAIKHOAN | ✓ |  |  | ✓ |
| 3 | TINHTHANH | ✓ |  |  | ✓ |
| 4 | QUANHUYEN | ✓ |  |  | ✓ |
| 5 | PHUONGXA | ✓ |  |  | ✓ |
| 6 | TONGIAO | ✓ |  |  | ✓ |
| 7 | DANTOC | ✓ |  |  | ✓ |
| 8 | NGHENGHIEP | ✓ |  |  | ✓ |
| 9 | TRINHDOVH | ✓ |  |  | ✓ |
| 10 | TRINHDOCT | ✓ |  |  | ✓ |
| 11 | CHUYENMON | ✓ |  |  | ✓ |
| 12 | NGHIEPVU | ✓ |  |  | ✓ |
| 13 | TRINHDONN | ✓ |  |  | ✓ |
| 14 | HOCVI | ✓ |  |  | ✓ |
| 15 | HOCHAM | ✓ |  |  | ✓ |
| 16 | SUCKHOE | ✓ |  |  | ✓ |
| 17 | LOAITHUONGBINH | ✓ |  |  | ✓ |
| 18 | CHUCVU | ✓ |  |  | ✓ |
| 19 | NHIEMKY | ✓ |  |  | ✓ |
| 20 | HINHTHUCKL | ✓ |  |  | ✓ |
| 21 | HINHTHUCKT | ✓ |  |  | ✓ |
| 22 | DANHHIEU | ✓ |  |  | ✓ |

* **Cách xử lý:**