|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ** | | **Hệ thống** | **1** |
| **1** | **Module quản trị hệ thống** | |  |  |
|  |  | Quản lý cổng thông tin và trang thông tin |  |  |
|  |  | Quản trị Banner Footer | x |  |
|  |  | Quản trị các mẫu hiển thị nội dung | x |  |
|  |  | Quản trị ngôn ngữ | x |  |
|  |  | Thiết lập và quản trị danh sách danh mục nội dung thông tin | x |  |
|  |  | Thiết lập và quản trị các loại menu | x |  |
|  |  | Quản lý cấu hình  (Làm rõ thêm) |  |  |
|  |  | Cài đặt, gỡ bỏ các khối chức năng trong khi hệ thống đang hoạt đông | x |  |
|  |  | Quy trình đăng, kiểm duyệt và xuất bản thông tin | x |  |
|  |  | Quản lý Backup & Restore:   * Xem danh sách Backup * Thêm mới Backup * Restore.   (Chốt phương án, chờ thực hiện). |  |  |
|  |  | Thống kê báo cáo: |  |  |
|  |  | * Thông kê tin bài: Theo chuyên mục tin; Theo người biên tập   (Bổ sung theo người viết) |  |  |
|  |  | * Thống kê hỏi đáp: Theo trạng thái hỏi; Theo thời gian gửi câu hỏi; Theo chuyên mục; Theo thời gian trả lời; Theo người trả lời.   (Bổ sung bộ lọc) |  |  |
| **2** | **Module quản lý người dùng** | |  |  |
|  |  | Quản trị Vai trò người dùng (cán bộ thuộc mạng lưới ứng cứu):   * Thêm vai trò. * Xóa vai trò. * Sửa vai trò. * Xem chi tiết vai trò. | x |  |
|  |  | Quản trị người dùng:   * Thêm người dùng. * Phân quyền người dùng. * Xem danh sách quyền * Chỉnh sủa người dùng. * Xem thông tin chi tiết | x |  |
|  |  | Quản trị thành viên mạng lưới:   * Xem danh sách thành viên. * Thêm người dùng vào thành viên. * Tạo thành viên mới, quy định chức năng, nhiệm vụ, vai trò * Chỉnh sửa thông tin thành viên. * Xóa thành viên.   (Sửa phần người dùng) |  |  |
| **3** | **Module Quản trị nội dung, tin tức** | |  |  |
|  |  | Quản trị danh mục tin tức:   * Xem danh sách. * Thêm mới. * Chỉnh sửa. * Xóa phần tử. * Sắp xếp theo thứ tự. * Hiện / ẩn danh mục | x |  |
|  |  | Quản lý sự kiện tin:   * Xem danh sách. * Thêm mới. * Chỉnh sửa. * Xóa phần tử. * Tìm kiếm. * Xem phiên bản * Duyệt / Hủy duyệt. | x |  |
|  |  | Quản lý tin nổi bật.   * Xem danh sách. * Thêm mới. * Chỉnh sửa. * Xóa phần tử. * Sắp xếp * Tìm kiếm. * Xem phiên bản * Duyệt / Hủy duyệt. | x |  |
|  |  | Quản lý bài viết:   * Xem danh sách. * Thêm mới. * Chỉnh sửa. * Xóa phần tử. * Tìm kiếm. * Xem phiên bản * Duyệt / Hủy duyệt. | x |  |
|  |  | Quản lý bình luận, ý kiến bài viết:   * Xem danh sách bình luận của 1 tin bài. * Xem chi tiết 1 bình luận * Xóa phần tử. * Tìm kiếm. * Xem phiên bản * Duyệt / Hủy duyệt.   (Bổ sung thêm) |  |  |
|  |  | Quản lý thu thập tin tức:   * Quản lý tên miền * Quản lý dữ liệu xóa bỏ. * Quản lý cụm từ thay thế. * Quản lý dữ liệu thu thập   (Cần làm rõ) |  |  |
| **4** | **Module Thủ tục hành chính** | |  |  |
|  |  | Quản trị cơ quan ban hành:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa. * Ẩn / hiện * Sắp xếp theo thứ tự. | x |  |
|  |  | Quản trị danh mục thủ tục:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / hiện * Sắp xếp theo thứ tự | x |  |
|  |  | Quản trị lĩnh vực:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / Hiện * Duyệt * Tìm kiếm | x |  |
|  |  | Quản trị thủ tục hành chính:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / Hiện * Kiểm duyệt * Thêm file đính kèm * Xóa file đính kèm | x |  |
|  |  | Thống kê báo cáo thủ tục:   * Theo thời gian * Theo cơ quan ban hành * Trạng thái * Xuất báo cáo dạng Excel   (Xuất excel) |  |  |
|  |  | Tìm kiếm tra cứu thủ tục hành chính:   * Theo thời gian * Theo cơ quan ban hành * Theo cấp ban hành * Theo tiêu đề * Theo nội dung * Hiển thị kế quả tìm kiếm * Sắp xếp kết quả theo thứ tự. | x |  |
| **5** | **Module Quản lý hỏi đáp, giao lưu & Thăm dò ý kiến**  **(Cập nhật)** | |  |  |
|  |  | Quản lý danh mục hỏi đáp:   * Thêm danh mục * Sửa danh mục * Xóa danh mục |  |  |
|  |  | Quản lý câu hỏi:   * Thêm mới câu hỏi * Sửa câu hỏi * Xóa câu hỏi * Tìm kiếm câu hỏi * Xem chi tiết câu hỏi * Trả lời câu hỏi * Xem phiên bản * Kiểm duyệt câu hỏi |  |  |
|  |  | Quản lý câu trả lời:   * Thêm mới câu trả lời * Sửa câu trả lời * Xóa câu trả lời * Tìm kiếm câu trả lời * Xem chi tiết câu trả lời * Xem phiên bản * Kiểm duyệt câu trả lời. |  |  |
|  |  | Quản lý thăm dò ý kiến: |  |  |
|  |  | Quản lý danh mục:   * Thêm danh mục * Sửa danh mục * Xóa danh mục * Tìm kiếm danh mục * Xem danh mục * Sắp xếp danh mục. |  |  |
|  |  | Quản lý danh sách câu hỏi:   * Thêm câu hỏi * Sửa câu hỏi * Xóa câu hỏi * Tìm kiếm câu hỏi * Xem chi tiết câu hỏi * Xem chi tiết phiên bản câu hỏi. * Xem ý kiến khác. |  |  |
| **6** | **Module Quản lý Hình ảnh – video**  **(Rà soát)** | |  |  |
|  |  | Quản lý hình ảnh. |  |  |
|  |  | Quản lý danh mục hình ảnh:   * Thêm mới danh mục * Sửa danh mục * Xóa danh mục * Sắp xếp danh mục * Xem phiên bản * Xem danh mục * Duyệt / hủy duyệt danh muc * Tìm kiếm danh mục. |  |  |
|  |  | Quản lý Album ảnh:   * Thêm mới album * Sửa album * Xóa Album * Sắp xếp album * Xem phiên bản * Xem album * Duyệt / hủy duyệt album |  |  |
|  |  | Quản lý danh mục video:   * Thêm mới danh mục * Sửa danh mục * Xóa danh mục * Sắp xếp danh mục * Xem phiên bản * Xem danh mục * Duyệt / hủy duyệt danh muc * Tìm kiếm danh mục. |  |  |
|  |  | Quản lý Album video:   * Thêm mới album * Sửa album * Xóa album * Sắp xếp album * Xem phiên bản * Xem album * Duyệt / hủy duyệt album |  |  |
|  |  | Quản lý video:   * Thêm mới * Sửa video * Xóa video * Xem video * Tìm kiếm video |  |  |
| **7** | **Module Quản lý văn bản** | |  |  |
|  |  | Quản trị cơ quan ban hành:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa. * Ẩn / hiện * Sắp xếp theo thứ tự. |  |  |
|  |  | Quản trị danh mục văn bản:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / hiện * Sắp xếp theo thứ tự |  |  |
|  |  | Quản trị lĩnh vực:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / Hiện * Duyệt * Tìm kiếm |  |  |
|  |  | Quản trị văn bản:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Ẩn / Hiện * Kiểm duyệt * Thêm file đính kèm * Xóa file đính kèm |  |  |
|  |  | Tìm kiếm tra cứu văn bản:   * Theo thời gian * Theo cơ quan ban hành * Theo cấp ban hành * Theo tiêu đề * Theo nội dung * Hiển thị kết quả tìm kiếm * Sắp xếp kết quả theo thứ tự. |  |  |
| **8** | **Module Quản lý RSS**  **(Update)** | |  |  |
|  |  | Chuyên mục RSS:   * Thêm chuyên mục * Sửa chuyên mục * Xóa chuyên mục * Tìm kiếm chuyên mục * Xem chuyên mục * Xem phiên bản * Kiểm duyệt |  |  |
|  |  | Quản lý danh sách kênh RSS   * Thêm danh mục kênh * Sửa danh mục kênh * Tìm kiếm * Xem danh mục kênh * Sắp xếp theo thứ tự tăng dần. |  |  |
| **9** | **Module Quản lý Menu và sitemap**  **(Update)** | |  |  |
|  |  | Quản lý sitemap:   * Thêm mới nhánh * Sửa nhánh * Xóa nhanh * Sắp xếp theo thứ tự * Ẩn / Hiện sitemap |  |  |
| **10** | **Module Quản lý liên kết và quảng cáo** | |  |  |
|  |  | Quản lý liên kết:   * Xem danh sách * Thêm mới liên kết * Sửa liên kết * Xóa liên kết. * Xem chi tiết từng liên kết. * Ẩn / hiện liên kết. |  |  |
|  |  | Quản lý danh mục quảng cáo:   * Thêm * Sửa * Xóa * Xem danh sách * Tìm kiếm * Sắp xếp theo thứ tự. |  |  |
|  |  | Thông tin quảng cáo:   * Xem danh sách * Thêm mới * Sửa * Xóa * Tìm kiếm * Sắp xếp theo thứ tự. * Ẩn / Hiện |  |  |