|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

**ĐỀ ÁN**

**QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ PHƯỜNG 10 QUẬN 5**

1. **THÔNG TIN CHUNG**
2. Đơn vị chủ đầu tư: **Đảng bộ Phường 10 Quận 5**
3. Tư vấn thực hiện: **Tô Huỳnh Thiên Trường** (Đơn vị công tác: Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
4. Nội dung của phần mềm:

* Quản lý Đảng viên, Đảng viên 213 thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Nhập liệu toàn bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Quản lý thông tin từng Đảng viên thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Truy xuất thông tin và báo cáo theo biểu mẫu quy định, hỗ trợ thống kê rà soát thông tin Đảng viên thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Quản lý và in “Phiếu Đảng Viên” thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.

1. **NỘI DUNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ**
2. Mô tả yêu cầu: Xây dựng một ứng dụng quản lý và thống kê toàn bộ Đảng viên thuộc Đảng bộ phường 10, quận cụ thể như sau:

* Cập nhật thông tin các **Chi bộ** thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Cập nhật thông tin toàn bộ **Đảng viên** thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.
* Truy xuất thông tin Chi bộ và Đảng viên theo yêu cầu.
* Truy xuất và báo cáo theo biểu mẫu quy định
* Hỗ trợ thống kê, rà soát các mặt công tác Đảng bộ phường 10, quận 5.
* In “Phiếu Đảng Viên” thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5
* Giao diện thân thiện dễ sử dụng, bảo mật đảm bảo thông tin cá nhân.

1. Giải pháp đề xuất:
   1. Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý:

* **Table CHI BỘ:** quản lý thông tin của từng chi bộ thông qua mã chi bộ.

***(Mã số Chi Bộ; Tên Chi Bộ; QĐ Thành Lập; Ghi Chú).***

* **Table ĐẢNG VIÊN:** quản lý thông tin (theo thông tin trên phiếu Đảng viên) của toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ phường 10, quận 5.

***(Mã số Đảng viên; thông tin phiếu Đảng viên; Tình trạng Đảng viên; Mã số Chi Bộ; Ghi chú)***

* **Table ĐV213:** quản lý Đảng viên nơi cư trú

***(Mã số Đảng viên; Họ và Tên ĐV; Ngày sinh; Giới Tính; Địa chỉ; Nơi công tác; Tình trạng; Ngày Quản Lý; Ghi Chú; Mã số Chi Bộ)***

* Lưu ý: Mã số Đảng viên và Mã số Đảng viên 213 khác cấu trúc
  1. Chi tiết chức năng quản lý cơ sở dữ liệu:
* **Chức năng QUẢN LÝ CHI BỘ:**
* Tạo mới thông tin Chi bộ.
* Chỉnh sửa thông tin Chi bộ.
* Xóa Chi bộ (quản lý khác)
* **Chức năng QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN:**
* Tạo mới thông tin đảng viên.
* Import/ Export danh sách đảng viên
* Chỉnh sửa thông tin đảng viên.
* Chuyển sinh hoạt, xóa tên, khai trừ đảng viên.
* **Thống kê theo Chi bộ & Đảng viên:** 🡪 In thông tin
* Xem thông tin chi bộ.
* Danh sách chi bộ đang quản lý.
* Tìm kiếm thông tin theo mã số Đảng viên.
* Phiếu đảng viên, Ds Đảng viên theo phường/chi bộ.
* **Xếp loại Chi bộ và Đảng viên hàng năm:**
* Chi bộ (Xuất sắc, Tốt, Hoàn thành, Không hoàn thành)
* Đảng viên (Xuất sắc, Tốt, Hoàn thành, Không hoàn thành)
* **Thống kê báo cáo số liệu:**
* **Danh sách** Đảng viên theo phường/chi bộ (có điều kiện lọc thứ bậc): 🡪 In thông tin
* Năm và Tình trạng Đảng viên; Xếp loại; Tuổi Đảng.
* Điều kiện thống kê danh sách Đảng viên: Giới tính, Dân tộc, Trình độ chuyên môn/ chính trị; Kỷ luật.
* Huy hiệu Đảng.
* Thống kê **số liệu** Đảng viên theo năm: 🡪In thông tin
* Số lượng Đảng viên phân bố theo Chi bộ
* Số lượng Đảng viên phân bố theo Xếp loại.
* Số lượng Đảng viên phân bố theo Tình trạng đảng viên
* Số lượng Đảng viên phân bố theo Tuổi Đảng.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quản Lý CHI BỘ** | | **Quản Lý Đảng viên** | **Thống Kê** | | |
| Tạo mới Chi bộ | | Tạo mới Đảng viên | Danh sách ⏵ | | Chi bộ *(BM1)* |
| Chỉnh sửa Chi bộ | | Import/ Export |  | | Đảng viên *(BM2)* |
| Xóa tên Chi bộ | | Chỉnh sửa |  | | Thống kê ĐK *(BM3)* |
|  | | In phiếu Đảng viên |  | | Huy hiệu Đảng |
|  |  | Xóa Đảng viên ⏵ | Xếp loại⏵ | | Chi bộ |
|  |  | *(Các TH xóa Đảng viên: Chuyển SH; Xóa tên; Khai trừ; Cho ra khỏi Đảng; Chết)* |  | | Đảng viên |
|  |  | Số liệu⏵ | | Đảng viên/Chi bộ |
|  |  |  |  | Đảng viên/Xếp loại |
|  |  |  |  | Đảng viên/Tình trạng |
|  |  |  |  | Đảng viên/ Tuổi đảng |

1. **TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **THỰC HIỆN** | **TIẾN ĐỘ** |
| 01 | * Tư vấn giải pháp cải cách quản lý Đảng viên tại các chi bộ bằng ứng dụng CNTT (phần mềm quản lý) | Trường TCN KTCN Hùng Vương | 01 ngày |
| 02 | * Thuyết trình tư vấn giải pháp và tiếp thu các yêu cầu của đơn vị sử dụng. | Đảng Ủy Phường 10  &  Trường TCN KTCN Hùng Vương | 07 ngày |
| 03 | * Cung cấp các biểu mẫu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn viết phần mềm. |
| 04 | * Trình duyệt chủ trương. * Ký hợp đồng thực hiện. * Tạm ứng kinh phí thực hiện | Đảng Ủy Phường 10 |
| 05 | * Thiết kế giao diện và menu chức năng phần mềm. * Xây dựng phần mềm quản lý Nhân khẩu | Đơn vị xây dựng phần mềm | 20 ngày |
| 06 | * Trình bày Software chạy demo cho đơn vị sử dụng. | Đơn vị xây dựng phần mềm | 01 ngày |
| 07 | * Nhập dữ liệu vào phần mềm để kiểm tra nghiệm thu hợp đồng. | Đảng Ủy Phường 10  &  Trường TCN KTCN Hùng Vương  &  Đơn vị xây dựng phần mềm | 05 ngày |
| 08 | * Điều chỉnh, bổ sung, bàn giao phần mềm chính thức. | 05 ngày |
| 09 | * Thanh quyết toán Hợp đồng | 01 ngày |
| 10 | * Bảo hành – Bảo trì ứng dụng quản lý Đảng viên tại các chi bộ. | Hợp đồng |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*