#### Tích hợp số liệu xử lý hồ sơ

##### **Nội dung**

Cung cấp các API tích hợp số liệu xử lý hồ sơ

##### **Các API sử dụng**

###### API đồng bộ số liệu xử lý hồ sơ

* Đường dẫn:  **ADAPTER\_URL** +/mapi/g/
* Method: HTTP POST
* Input:
  + Header:
    - Content-Type = “application/json”
    - Charset = "utf-8"
  + Body: {

"session" :"<Thông tin session>",

“madonvi” : "<Mã đơn vị thực hiện call api>",

"service" : "DongBoThongKeHoSo",

"data" : [chuỗi json chứa danh sách thông tin chi tiết ***mục 4.2.3.3***]

}

* Ouput:
  + Nội dung trả về sau khi đồng bộ số liệu xử lý hồ sơ
  + Cấu trúc dữ liệu kết quả trả về tại **mục 4.1.2.2.3**

##### **Trường dữ liệu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Định danh** | **Mô tả** | **Yêu cầu** |
| 1 | Thang | Integer | Tháng lấy số liệu | Bắt buộc |
| 2 | Nam | Integer | Năm lấy số liệu | Bắt buộc |
| 3 | SoNhanTrongKy | Integer | Số hồ sơ nhận trong kỳ | Bắt buộc |
| 4 | SoTonKyTruoc | Integer | Số hồ sơ tồn kỳ trước chuyển sang. | Bắt buộc |
| 5 | TongSoXuLy | Integer | Tổng số hồ sơ xử lý trong kỳ | Bắt buộc |
| 6 | TongDaXuLy | Integer | Tổng số hồ sơ đã xử lý trong kỳ | Bắt buộc |
| 7 | TongXuLyDungHan | Integer | Tổng số hồ sơ xử lý đúng hẹn | Bắt buộc |
| 8 | PhanTramXuLyDungHan | Decimal | Phần trăm hồ sơ đã xử lý đúng hẹn | Bắt buộc |
| 9 | TongXuLyTreHan | Integer | Số hồ sơ đã xử lý trễ hẹn. | Bắt buộc |
| 10 | PhanTramXuLyTreHan | Decimal | Phần tram hồ sơ đã xử lý trễ hẹn. | Bắt buộc |
| 11 | TongChuaXuLy | Integer | Tổng số hồ sơ chưa xử lý trong kỳ | Bắt buộc |
| 12 | TongChuaXuLyTrongHan | Integer | Tổng số hồ sơ chưa xử lý trong hạn | Bắt buộc |
| 13 | PhanTramChuaXuLyTrongHan | Decimal | Phần trăm hồ sơ chưa xử lý trong hạn | Bắt buộc |
| 14 | TongChuaXuLyTreHan | Decimal | Số hồ sơ chưa xử lý quá hạn | Bắt buộc |
| 15 | PhanTramChuaXuLyTreHan | Decimal | Phần trăm hồ sơ chưa xử lý quá hạn | Bắt buộc |
| 16 | GhiChu | String | Ghi chú | Không bắt buộc |
| 17 | Madonvi | String | Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức là đầu mối (Bộ, tỉnh...) | Bắt buộc |
| 18 | TenDonVi | String | Tên cơ quan, tổ chức (Bộ, tỉnh) | Bắt buộc |
| 19 | LoaiThongKe | Integer | Loại thống kê:  1: Thống kê theo tháng  2: Thống kê theo năm | Bắt buộc |