|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN** | | |
|  | **1** | Quản lý khen kháng chiến chống pháp (cá nhân) | |
|  |  | 1. Tạo mời | |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật | |
|  |  | 3. Xóa | |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm | |
|  | **2** | **Quản lý khen kháng chiến chống Mỹ (cá nhân)** | |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **3** | **Quản lý khen gia đình chống mỹ** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **4** | **Quản lý bằng khen thủ tướng (tỉnh Hà Bắc cũ)** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **5** | **Quản lý bằng khen chủ tịch UBND tỉnh (Hà Bắc cũ)** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **6** | **Quản lý kỷ niệm chương (tỉnh Hà Bắc cũ)** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Bảng 1: Bảng Khen chống Pháp** |
|  | ***Trường thông tin*** |
| 1 | Loại khen thưởng: |
| 2 | Danh hiệu khen thưởng: |
| 3 | Số quyết định: |
| 4 | Nơi trình Ích en: |
| 5 | Số được duyệt: |
| 6 | Năm sinh: |
| 7 | Chính quán: |
| 8 | Chức vụ, chỗ ở hiện nay: |
| 9 | Loại hồ sơ kháng chiến (theo phần mềm cũ): |
| 10 | Thời gian tham gia Kháng chiến: |
| 11 | Thời gian KC quy đổi: |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Bảng 2: Bảng Khen chống Mỹ** |
|  | ***Trường thông tin*** |
| 1 | Loại khen thưởng: |
| 2 | Danh hiệu khen thưởng: |
| 3 | Số quyết định: |
| 4 | Nơi trình khen: |
| 5 | Số được duyệt: |
| 6 | Năm sinh: |
| 7 | Chính quán: |
| 9 | Chức vụ, chỗ ở hiện nay: |
| 10 | Loại hồ sơ kháng chiến (theo phần mềm cũ): |
| 11 | Thời gian tham gia Kháng chiến: |
| 12 | Thời gian KC quy đổi: |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Bảng 3: Gia đình chống Mỹ** |
|  | ***Trường thông tin*** |
| 1 | Loại khen thưởng: |
| 2 | Danh hiệu khen thưởng: |
| 3 | Số quyết định: |
| 4 | Nơi trình khen: |
| 5 | Số được duyệt: |
| 6 | Năm sinh: |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Chính quán: |
| 8 | Chức vụ, chỗ ở hiện nay: |
| 9 | Loại hồ sơ kháng chiến (theo phần mềm cũ): |
| 10 | Thời gian tham gia Kháng chiến: |
| 11 | Thời gian KC quy đổi: |
| 12 | Ghi chú |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG CÁC CẤP** | |
|  | **A** | **CẤP XÃ** |
|  | **1** | **Đăng ký thi đua** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Trình đăng ký thi đua |
|  | **2** | **Duyệt đăng ký thi đua** |
|  |  | 1. Tiếp nhận |
|  |  | 2. Yêu cầu sửa lại |
|  |  | 3. Hủy bỏ |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **3** | **Tạo lập hồ sơ TĐKT** |
|  |  | 1. Tạo mời |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật |
|  |  | 3. Xóa |
|  |  | 4. Danh sách, tìm kiếm |
|  | **4** | **Trình hồ sơ duyệt cấp xã** |
|  |  | 1. Trình hồ sơ |
|  |  | 2. Danh sách, tìm kiếm |
|  |  | 3. Danh sách đã duyệt |
|  |  | 4. Danh sách trả lại, yêu cầu bổ sung |
|  | **5** | **Duyệt hồ sơ cấp xã** |
|  |  | 1. Chấp nhận Hồ sơ |
|  |  | 2. Yêu cầu bổ sung |
|  |  | 3. Danh sách đã duyệt |
|  |  | 4. Danh sách, yêu cầu bổ sung |
|  | **6** | **Trình hồ sơ KT lên cấp huyện** |
|  |  | 1. Danh sách trình duyệt |
|  |  | 2. Sửa, cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến ... |
|  |  | 3. Yêu cầu bổ sung hồ sơ |
|  |  | 4. Trình duyệt cấp huyện |