|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**TÀI LIỆU MÔ TẢ THAM SỐ THIẾT LẬP**

**Hệ thống …**

**Mã tài liệu: mã dự án\_tên tài liệu**

**Phiên bản: 1.0**

Hà nội, Tháng xx/xxxx

**BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mục/phần thay đổi** | **Mô tả thay đổi** | **Ngày thay đổi** | **Phiên bản** | **Ghi chú** |
| 1 |  | Tạo mới | dd/mm/yyyy | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**MỤC LỤC**

[1. Tóm tắt 6](#_Toc14769534)

[1.1. Giới thiệu 6](#_Toc14769535)

[1.2. Mục đích của tài liệu 6](#_Toc14769536)

[2. Tham số phân quyền 6](#_Toc14769537)

[3. Tham số truyền vào hệ thống 6](#_Toc14769538)

[4. Tham số cấu hình hệ thống 6](#_Toc14769539)

[4.1. Cấu hình hệ điều hành máy chủ, thiết bị mạng, xác thực 6](#_Toc14769540)

[4.2. Cấu hình các thành phần ứng dụng 6](#_Toc14769541)

[4.2.1. Cấu hình thành phần 1 6](#_Toc14769542)

[4.2.1. Cấu hình thành phần 2 7](#_Toc14769543)

# Tóm tắt

## Giới thiệu

## Mục đích của tài liệu

# Tham số thiết lập hệ thống

## Tham số truyền vào ứng dụng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
| 1 | <Các tham số truyền vào ứng dụng, ví dụ AMOUNT> | <chức năng của ứng dụng sử dụng tham số, ví dụ chức năng chuyển khoản trên internet banking,...> | <ví dụ, số tiền thực hiện chuyển khoản> | <giá trị tham số có thể nhận được, có thể là số, chữ cái, … hoặc bất kỳ> | <giá trị tham số được thiết lập khi triển khai tại SHB> | <Tuân thủ quy định, đáp ứng yêu cầu,…> |

## Tham số cấu hình ứng dụng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
|  | <Các tham số cấu hình xác thực, ví dụ password length> |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

## Tham số cấu hình hệ thống

### Tham số cấu hình hệ điều hành

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### Tham số cấu hình mạng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
| 1 | <các tham số cấu hình địa chỉ IP> |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### Tham số cấu hình database

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
| 1 | <các tham số cấu hình kết nối database> |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### Tham số cấu hình middle ware

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tham số | Chức năng | Ý nghĩa tham số | Khoảng giá trị của tham số | Giá trị cài đặt tại SHB | Lý do cài đặt giá trị |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

**PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**

**CÁN BỘ XÂY DỰNG**

**<Nguyễn Văn A>**

**PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT BDA**

**<Nguyễn Văn B>**

**Ý KIẾN CỦA TRUNG TÂM VẬN HÀNH**

**PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC KHỐI CNTT**

**Bà Đặng Thị Phương Ba**