
**UML:**



**CSDL SQL**

**1. PartyMembers (Đảng viên)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi Đảng viên.
* **fullName**: Họ và tên của Đảng viên.
* **birthDate**: Ngày sinh của Đảng viên.
* **gender**: Giới tính của Đảng viên.
* **address**: Địa chỉ của Đảng viên.
* **phoneNumber**: Số điện thoại của Đảng viên.
* **email**: Email của Đảng viên.
* **status**: Tình trạng hiện tại của Đảng viên (ví dụ: hoạt động, tạm ngừng, nghỉ hưu).
* **additionalInfo**: Thông tin bổ sung về Đảng viên.

**2. PartyOrganizations (Tổ chức Đảng)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi tổ chức Đảng.
* **name**: Tên của tổ chức Đảng.
* **type**: Loại tổ chức Đảng (ví dụ: chi bộ, đảng bộ).
* **address**: Địa chỉ của tổ chức Đảng.
* **status**: Tình trạng hoạt động của tổ chức Đảng (ví dụ: hoạt động, ngừng hoạt động).

**3. ExitRequests (Yêu cầu ra khỏi Đảng)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi yêu cầu ra khỏi Đảng.
* **partyMemberId**: Mã Đảng viên yêu cầu ra khỏi Đảng (liên kết với bảng PartyMembers).
* **requestDate**: Ngày yêu cầu ra khỏi Đảng.
* **reason**: Lý do yêu cầu ra khỏi Đảng.
* **status**: Tình trạng của yêu cầu (ví dụ: đã duyệt, đang chờ).

**4. TransfersOut (Chuyển đi khỏi nội bộ)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi trường hợp chuyển đi.
* **partyMemberId**: Mã Đảng viên chuyển đi (liên kết với bảng PartyMembers).
* **transferDate**: Ngày chuyển đi.
* **destination**: Nơi đến của Đảng viên.
* **status**: Tình trạng của chuyển đi (ví dụ: đã hoàn tất, đang xử lý).

**5. TransfersIn (Chuyển đến nội bộ)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi trường hợp chuyển đến.
* **partyMemberId**: Mã Đảng viên chuyển đến (liên kết với bảng PartyMembers).
* **transferDate**: Ngày chuyển đến.
* **origin**: Nơi xuất phát của Đảng viên.
* **status**: Tình trạng của chuyển đến (ví dụ: đã hoàn tất, đang xử lý).

**6. Rewards (Khen thưởng tổ chức Đảng)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi khen thưởng.
* **organizationId**: Mã tổ chức Đảng nhận khen thưởng (liên kết với bảng PartyOrganizations).
* **rewardDate**: Ngày khen thưởng.
* **rewardType**: Loại khen thưởng.
* **description**: Mô tả về khen thưởng.

**7. Disciplines (Kỉ luật tổ chức Đảng)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi kỉ luật.
* **organizationId**: Mã tổ chức Đảng bị kỉ luật (liên kết với bảng PartyOrganizations).
* **disciplineDate**: Ngày kỉ luật.
* **disciplineType**: Loại kỉ luật.
* **description**: Mô tả về kỉ luật.

**8. Users (Người dùng hệ thống)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
* **username**: Tên đăng nhập của người dùng.
* **password**: Mật khẩu của người dùng.
* **role**: Vai trò của người dùng (ví dụ: quản trị viên, nhân viên).
* **status**: Tình trạng của người dùng (ví dụ: hoạt động, bị khóa).

**9. Categories (Danh mục)**

* **id**: Mã định danh duy nhất cho mỗi danh mục.
* **name**: Tên danh mục.
* **description**: Mô tả về danh mục.