|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý chấm công | | Date of creation | Approved by | | Reviewed by | | Person in charge |
| Screen specifiction | Displaying detail |  |  | |  | |  |
|  | | Control | | Operation | | Function | |
| Màn hình mặc định | | Ban đầu | | Màn hình hiển thị cho người dùng lựa chọn tháng năm để xem chấm công chi tiết | |
|  | |  | |  | |
| Xem thông tin tổng hợp | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin tổng hợp chấm công của nhân viên | |
| Tháng | | Nhập | | Người dùng nhập tháng muốn xem chấm công | |
| Năm | | Nhập | | Người dùng nhập năm muốn xem chấm công | |
| Xem chấm công | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin chấm công của tháng năm đã nhập | |
| Đăng xuất | | Bấm | | Đăng xuất khỏi tài khoản | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen name | Xem báo cáo chấm công chi tiết | |
| Item name | Number of digits | Type | Field attribute | Remark |
| Tháng | 4 | Numeral | Black |  |
| Năm | 4 | Numeral | Black |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý chấm công | | Date of creation | Approved by | | Reviewed by | | Person in charge |
| Screen specifiction | Displaying detail |  |  | |  | |  |
|  | | Control | | Operation | | Function | |
| Màn hình mặc định | | Ban đầu | | Màn hình hiển thị bảng dữ liệu cho thấy dữ liệu chấm công các ngày trong tháng của nhân viên | |
|  | |  | |  | |
| Xem thông tin tổng hợp | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin tổng hợp chấm công của nhân viên | |
| Xem ngày | | Nhập | | Người dùng nhập ngày muốn xem chi tiết chấm công | |
| Xem | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin chấm công của ngày đã nhập | |
| Quay lại | | Bấm | | Chuyển sang màn hình chọn tháng năm để xem chi tiết | |
| Đăng xuất | | Bấm | | Đăng xuất khỏi tài khoản | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen name | Xem báo cáo chấm công chi tiết | |
| Item name | Number of digits | Type | Field attribute | Remark |
| Ngày/ Tháng | 5 | Date | Black |  |
| Số công làm | 1 | Numeral | Black |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý chấm công | | Date of creation | Approved by | | Reviewed by | | Person in charge |
| Screen specifiction | Displaying detail |  |  | |  | |  |
|  | | Control | | Operation | | Function | |
| Màn hình mặc định | | Ban đầu | | Màn hình hiển thị bảng dữ liệu cho thấy dữ liệu chấm công chi tiết của ngày đã chọn | |
|  | |  | |  | |
| Xem thông tin tổng hợp | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin tổng hợp chấm công của nhân viên | |
| Yêu cầu chỉnh sửa | | Bấm | | Chuyển sang màn hình yêu cầu chỉnh sửa thông tin chấm công | |
| Quay lại | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin chấm công của tháng | |
| Đăng xuất | | Bấm | | Đăng xuất khỏi tài khoản | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen name | Xem báo cáo chấm công chi tiết | |
| Item name | Number of digits | Type | Field attribute | Remark |
| Ngày/ Tháng | 5 | Date | Black |  |
| Thông tin chấm công | 50 | Character | Black |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý chấm công | | Date of creation | Approved by | | Reviewed by | | Person in charge |
| Screen specifiction | Displaying detail |  |  | |  | |  |
|  | | Control | | Operation | | Function | |
| Màn hình mặc định | | Ban đầu | | Màn hình hiển thị cho người dùng nhập yêu cầu chỉnh sửa | |
|  | |  | |  | |
| Xem thông tin tổng hợp | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin tổng hợp chấm công của nhân viên | |
| Chọn loại yêu cầu chỉnh sửa | | Bấm | | Hiển thị các yêu cầu chỉnh sửa | |
| Nhập nội dung yêu cầu chỉnh sửa | | Nhập | | Người dùng nhập nội dung yêu cầu chỉnh sửa | |
| Upload | | Bấm | | Cho người dùng chọn ảnh để tải lên | |
| Yêu cầu chỉnh sửa | | Bấm | | Chuyển sang màn hình hiển thị lại yêu cầu | |
| Quay lại | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin chấm công của ngày đã chọn | |
| Đăng xuất | | Bấm | | Đăng xuất khỏi tài khoản | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen name | Xem báo cáo chấm công chi tiết | |
| Item name | Number of digits | Type | Field attribute | Remark |
| Nội dung yêu cầu chỉnh sửa | 50 | Character | Black |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống quản lý chấm công | | Date of creation | Approved by | | Reviewed by | | Person in charge |
| Screen specifiction | Displaying detail |  |  | |  | |  |
|  | | Control | | Operation | | Function | |
| Màn hình mặc định | | Ban đầu | | Màn hình hiển thị yêu cầu chỉnh sửa mà người dùng đã nhập | |
|  | |  | |  | |
| Xem thông tin tổng hợp | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin tổng hợp chấm công của nhân viên | |
| Xác nhận yêu cầu | | Bấm | | Chuyển sang màn hình hiển thị ngày đã chọn và xác nhận gửi thành công | |
| Quay lại | | Bấm | | Chuyển sang màn hình xem thông tin chấm công của ngày đã chọn | |
| Đăng xuất | | Bấm | | Đăng xuất khỏi tài khoản | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Screen name | Xem báo cáo chấm công chi tiết | |
| Item name | Number of digits | Type | Field attribute | Remark |
| Nội dung yêu cầu chỉnh sửa | 50 | Character | Black |  |
| Loại yêu cầu chỉnh sửa | 50 | Character | Black |  |