|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trường** | **Ý nghĩa** | **Loại dữ liệu** |
| 1 | Ký hiệu Danh hiệu TĐ/ Hình thức khen thưởng | Dễ phân biệt các loại khen thưởng | Chữ |
| 2 | Danh hiệu TĐ/ Hình thức khen thưởng\* | Tên đầy đủ loại khen thưởng | Chữ |
| 3 | Tên đối tượng được khen |  | Chữ (text) |
| 4 | Phụ cấp lãnh đạo |  | Đúng/sai |
| 5 | Chức danh lãnh đạo | Để báo cáo cấp trên | Chữ |
| 6 | Chức vụ, đơn vị công tác, hoặc địa chỉ |  | Chữ |
| 7 | Số quyết định |  | Chữ |
| 8 | Ngày ký |  | Ngày |
| 9 | Người ký |  | Chữ |
| 10 | Loại hình khen thưởng |  | Danh sách (List text) |
| 11 | Thành tích khen |  | Chữ dài (văn bản) |
| 12 | Năm sinh |  | Chữ |
| 13 | Chính quán (Nguyên quán) |  | Chữ |
| 14 | Trú quán |  | Chữ |
| 15 | Ghi chú |  | Chữ |
| 16 | Quốc tịch |  | Danh sách (List text) |
| 18 | ID Mã cán bộ |  | Chữ |
| 19 | Tính chất tặng | Điều chỉnh, Thu hồi, Tặng, Truy tặng | Danh sách |
| **TT** | **Các tài liệu kèm theo hồ sơ** | **Ghi chú** | **Loại dữ liệu** |
| 1 | Tờ trình |  | File gắn |
| 2 | Quyết định khen thưởng | Quyết định cuối | File gắn |
| 3 | Biên bản |  | File gắn |
| 4 | Tài liệu khác |  | File gắn |
|  |  |  |  |