* + 1. Quản lý quy hoạch cán bộ
       1. Mục đích
* Chức năng này cho phép quản lý quá trình quy hoạch cán bộ nhân sự theo hiện tại và tương lai
  + - 1. Thông tin quản lý

| **STT** | **Trường thông tin** | **Nhập liệu** | **Mô tả** | **Bắt buộc** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin chung** | | | | |
|  | Loại quy hoạch | Danh sách | Chọn theo danh sách:  • Quy hoạch hiện tại  • Quy hoạch tương lai | x |
|  | Giai đoạn từ năm | yyyy |  | x |
|  | Giai đoạn đến năm | yyyy |  | x |
|  | Số quyết định | Nhập text |  | x |
|  | Ngày hiệu lực | Dd/mm/yyyy |  | x |
|  | Ngày kết thúc | Dd/mm/yyyy |  |  |
|  | Cấp phê duyệt | Danh sách | Chọn từ danh sách:  - Hội đồng quản trị  - Chủ tịch HĐQT  - Tổng giám đốc  - Giám đốc chi nhánh, Trung tâm | x |
|  | Tổng số cán bộ trong kỳ quy hoạch | Hiển thị | Hệ thống đếm tổng số cán bộ được quy hoạch có loại quy hoạch là Thêm mới và bổ sung |  |
|  | Tập tin đính kèm |  | Đính kèm file |  |
| **Thông tin nhân viên trong quy hoạch** | | | | |
|  | Mã nhân viên | Danh sách | Chọn theo danh sách nhân viên | x |
|  | Họ và tên | Hiển thị | Hiển thị theo hồ sơ nhân viên |  |
|  | Chức danh | Hiển thị | Hiển thị theo hồ sơ nhân viên |  |
|  | Phòng ban | Hiển thị | Hiển thị theo hồ sơ nhân viên |  |
|  | Ngày sinh | Hiển thị | Hiển thị theo hồ sơ nhân viên |  |
|  | Trình độ chuyên môn | Hiển thị | Hiển thị theo hồ sơ nhân viên |  |
|  | Chức danh quy hoạch | Danh sách | Chọn từ danh mục chức danh | x |
|  | Loại quy hoạch | Danh sách | CBNS chọn loại quy hoạch cho nhân viên quy hoạch:  - Nếu Quy hoạch lần đầu => cán bộ được chọn có loại quy hoạch là “Quy hoạch lần đầu”  - Nếu Quy hoạch được cập nhập bổ sung thêm cán bộ => có loại quy hoạch là “Bổ sung quy hoạch”  - Nếu quy hoạch được cập nhật loại trừ bớt cán bộ => Có loại quy hoạch là “Đưa ra khỏi quy hoạch” | x |
|  | Đánh giá | Text |  |  |
| **Thông tin phê duyệt** | | | | |
|  | Ngày ký | Dd/mm/yyyy |  |  |
|  | Người ký | Danh sách | Chọn từ danh sách người ký |  |
|  | Chức danh người ký | Hiển thị | Hiển thị theo thông tin người ký |  |
|  | Ghi chú | Nhập text |  |  |

* + - 1. Nghiệp vụ thao tác

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thao tác thực hiện** | **Mô tả** |
|  | **Thêm** | Người dùng sử dụng chức năng này để "Thêm mới" một thông tin quy hoạch. (Chức năng "Lưu"/"Hủy" được kích hoạt) |
|  | **Sửa** | Cho phép sửa thông tin của một quyết định. |
|  | **Lưu** | Người dùng sử dụng chức năng này để "Cập nhật" thông tin được "Thêm"/"Sửa" vào thông tin quy hoạch  Khi lưu, hệ thống kiểm tra:  • 1 nhân viên quy hoạch tối đa 3 vị trí (số vị trí tham chiếu từ danh mục chức danh)  • 1 vị trí được quy hoạch tối đa 3 nhân viên |
|  | **Hủy** | Người dùng sử dụng chức năng này để "Hủy" quá trình "Thêm"/"Sửa" thông tin. |
|  | **Xóa** | Người dùng sử dụng chức năng này để "Xóa" một hoặc nhiều quyết định của một nhân viên. |
|  | **Xuất excel** | Người dùng sử dụng chức năng này để xuất dữ liệu trên màn hình ra file excel. |
|  | **Cập nhật** | Người dùng sử dụng chức năng này để bổ sung hoặc loại trừ cán bộ đối với quy hoạch đã thêm mới  Mỗi lần cập nhật sẽ lưu ra 1 bản ghi mới. |
|  |  |  |
|  |  |  |

### HU\_PLANNING: Bảng kế hoạch

* **Mục đích**
  + Bảng kế hoạch
* **Mô tả column**
  + Mô tả theo bảng sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Column Name | Date Type | Length | Default | Comment |
| ID | NUMBER | 22 |  | mã |
| PLANNING\_PERIOD | NUMBER | 22 |  | loại kế hoạch |
| FROM\_YEAR | NUMBER | 22 |  | giai đoạn đến năm |
| TO\_YEAR | NUMBER | 22 |  | giai đoạn đến năm |
| DECISION\_NO | NVARCHAR2 | 510 |  | Số quyết định |
| EFFECT\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày hiệu lực |
| EXPIRE\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày hết hiệu lực |
| APP\_LEVEL | NUMBER | 22 |  | cấp phê duyệt |
| TOTAL\_PERSONNEL | NUMBER | 22 |  | tổng số cán bộ trong kỳ kế hoạch |
| UPLOADFILE | NVARCHAR2 | 2000 |  | File đính kèm |
| SIGN\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày ký |
| SIGNER | NUMBER | 22 |  | Người ký |
| SIGNER\_TITLE | NVARCHAR2 | 510 |  | chức danh Người ký |
| REMARK | NVARCHAR2 | 2000 |  | ghi chú |
| CREATED\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày tạo |
| CREATED\_BY | NVARCHAR2 | 510 |  | Người tạo |
| CREATED\_LOG | NVARCHAR2 | 510 |  | Log tạo |
| MODIFIED\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày sửa |
| MODIFIED\_BY | NVARCHAR2 | 510 |  | Người sửa |
| MODIFIED\_LOG | NVARCHAR2 | 510 |  | Log sửa |

### HU\_PLANNING\_EMP: Bảng kế hoạch cho tường nhân viên

* **Mục đích**
  + Bảng kế hoạch cho tường nhân viên
* **Mô tả column**
  + Mô tả theo bảng sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Column Name | Date Type | Length | Default | Comment |
| ID | NUMBER | 22 |  | mã |
| PLANNING\_ID | NUMBER | 22 |  | mã kế hoạch.HU\_COM\_PLANNING |
| EMPLOYEE\_ID | NUMBER | 22 |  | Mã nhân viên . HU\_EMPLOYEE |
| PLANNING\_TITLE | NUMBER | 22 |  | chức danh quy hoạch |
| PLANNING\_TYPE | NUMBER | 22 |  | loại quy hoạch |
| EVALUATE | TEXT |  |  | Đánh giá |
| CREATED\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày tạo |
| CREATED\_BY | NVARCHAR2 | 510 |  | Người tạo |
| MODIFIED\_DATE | DATE | 7 |  | Ngày sửa |
| MODIFIED\_BY | NVARCHAR2 | 510 |  | Người sửa |