|  |
| --- |
| **MEETING REPORT #1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting information (Planned) | | | | Meeting information (Actual) | | | |
| **Date** | 4/10/2011 |  | | 04/10/11 | Headcounts (members) | | 8 |
| **Duration** |  |  | Absenter | |  |
| **Place** | Floor 6 | Floor 5 | Conduct by | | Nhung Huynh |
| **Start at** | 2:00 PM | **Finish at** | 5:00 PM | 2:00 PM | **Finish at** | 5:00 PM |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | MEETING CONTENT PLAN |
|  | GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN NHÓM LÀM PHẦN MỀM  PHÒNG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ QUI TRÌH NGHIỆP VỤ CÁC MODULE TRONG HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN LỰC  PHÂN TÍCH VISION AND SCOPE CỦA DỰ ÁN |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEETING ISSUE** | |
| 1. | Chú ý: Comment từ phía khách hàng   * Gửi mail cần giới thiệu rõ về nhóm cụ thể từng thành viên. * Chú ý các lỗi chính tả khi gửi mail tới khách hàng. |
| 2. | - Không nên hỏi quá sâu thông tin các module tổng quát, nên tập trung vào trong module thông tin hồ sơ nhân sự.  - Cần phải gợi ý cho khách hàng nhiều hơn, từng chức năng trong module quản lý hồ sơ nhân sự. |
| 3. | - Chưa cập nhật chức năng báo cáo…  - Mẫu lý lịch trích ngang phải tuân theo thông tin sơ yếu lý lịch của bộ nội vụ.  -Thiếu thông tin trong mục Thông tin mở rộng: Thông tin quản lý Đoàn, Đảng. Tách thông tin kết quản lý tập sự ra thành : Quản lý tập sự của Giảng Viên, Quản lý thử việc của nhân viên.  -Người phụ thuộc chỉ sử dụng cho việc tính thuế trên thu nhập cá nhân để tính vào các khoản giảm trừ  -Mỗi nhân viên phải có một mã hồ sơ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CHECK LIST FUNCTIONS ELICITATED |  |
| **1** | Lịch sử bản thân | Hoàn thành |
| **2** | Chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học | Hoàn thành |
| **3** | Lịch sử bản thân | Hoàn thành |
| **4** | Quan hệ gia đình | Hoàn thành |
| **5** | Người phụ thuộc | Hoàn thành |
| **6** | Quản lý quá trình công tác | Chưa hoàn thành |
| **7** | Quan lý tập sự thử việc | Chưa hoàn thành |
| **8** | Quản lý chức danh | Hoàn thành |
| **9** | Quản lý đào tạo | Chưa hoàn thành |
| **10** | Khen thưởng/Kỷ luât/Danh hiệu thi đua | Chưa hoàn thành |
| **11** | Diễn biến hệ số lương | Chưa hoàn thành |
| **12** | Các yếu tố tính thu nhập | Chưa hoàn thành |
| **13** | Quản lý công tác Đoàn thể | Chưa hoàn thành |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CÁC THÔNG TIN CÒN THIẾU |  |
| **1** | Cách thức đặt mã số nhân viên |  |
| **2** | Mẫu báo cáo, Danh mục |  |