**Quản lý danh sách hóa đơn**

**Diễn giải**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | Quản lý hóa đơn | Điền thông tin các hóa đơn cần quản lý |
| 2 | Danh sách hóa đơn | Danh sách các hóa đơn biểu diễn dưới dạng grid theo dòng và cột |
| 3 | Chức năng thêm | Sau khi điền các thông tin hóa đơn ta chọn thêm để thêm thông tin cho danh sách hóa đơn |
| 4 | Chức năng xóa và sửa | Xóa hoắc sửa bất kì dòng thông tin hóa đơn nào |

**Quản lý danh sách thanh toán**

**Diễn giải**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | Quản lý thanh toán | Điền thông tin thanh toán cần quản lý |
| 2 | Danh sách thanh toán | Danh sách các thanh toán biểu diễn dưới dạng grid theo dòng và cột |
| 3 | Chức năng thêm | Sau khi điền các thông tin thanh toán ta chọn thêm để thêm thông tin cho danh sách thanh toán |
| 4 | Chức năng xóa và sửa | Xóa hoắc sửa bất kì dòng thông tin thanh toán nào |