|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Điều kiện kích hoạt | Xử lý | Ghi chú |
|  | Bấm vào MenuBar  Công Nợ | Mở ra màn hình với giao diện quản lý công nợ |  |
|  | Bấm Button Tạo Công Nợ | Mở ra Form tạo công nợ |  |
|  | Bấm Button Thanh Toán Công Nợ | Mở ra Form Thanh toán công nợ |  |
|  | Bấm Button Lưu trong form tạo công nợ | Lưu lại Thông tin sang bảng công nợ |  |
|  | Bấm Button Hủy Bỏ trong form tạo công nợ | Quay lại bảng công nợ |  |
|  | Bấm Combobox trong form thanh toán | Người dùng sẽ được chọn các phương thức dùng để thanh toán |  |
|  | Bấm Button Tạo Phiếu chi và in trong form thanh toán | Sẽ in ra hóa đơn thanh toán và thông tin sẽ được ghi lại ở bảng công nợ |  |
|  | Bấm Button Quay lại trong from thanh toán | Sẽ quay lại bảng công nợ |  |

Công nợ

Danh sách thành phần của giao diện công nợ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Kiểu | Ý Nghĩa | Miền giá trị | Giá tri mặc định | Ghí chú |
|  | Công nợ | MenuBar | Chọn loại quản lý | N/A | N/A |  |
|  | Danh Sách Công nợ | DATAGRID | Xuất ra danh sách công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Tạo công nợ | Button | Hiện ra form  để tạo công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Thanh công nợ | Button | Hiện ra form để thanh toán công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Lưu | Button | Lưu lại thông tin điển trong form vào bảng công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Hủy Bỏ | Button | Dùng để hủy bỏ form và quay lại bảng công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Phương Thức | ComboBox | Xuất ra những phương thức có thể thanh toán | N/A | N/A |  |
|  | Tạo phiếu chi và in | Button | Lưu lại thông tin thanh toán vào bảng danh sách coog nợ và in ra hóa đơn | N/A | N/A |  |
|  | Quay Lại | Button | Hủy bỏ và quay lại form danh sách công nợ | N/A | N/A |  |

Nhà Cung Cấp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Điều kiện kích hoạt | Xử lý | Ghi chú |
|  | Bấm vào MenuBar QL Nhà Cung Cấp | Mở ra giao diện nhà nhà cung cấp |  |
|  | Bấm vào Button Tạo NCC | Xuất ra form tạo nhà cung cấp |  |
|  | Bấm vào Button Cập Nhật NCC | Xuất ra form Cập nhật nhà cung cấp |  |
|  | Bấm Vào ComboBox Loại thanh toán | Xuất ra các phương thức thanh toán |  |
|  | Bấm Button Lưu trong bảng Tạo NCC | Lưu lại nhưng thông tin trong form vào danh sách nhà cung cấp |  |
|  | Bấm Button Quay Lại trong bảng Tạo NCC | Không lưu lại thông tin gì và qua lại danh sách công nợ |  |
|  | Bấm Button Lưu trong bảng Cập Nhật NCC | Lưu lại nhưng thông tin trong form vào danh sách nhà cung cấp |  |
|  | Bấm Button Quay Lại trong bảng Cập nhật NCC | Không lưu lại thông tin gì và qua lại danh sách công nợ |  |

Danh sách bảng thành phần trong Nhà Cung Cấp

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Kiểu | Ý Nghĩa | Miền giá trị | Giá trị mặc định | Ghi chú |
|  | QL nhà cung cấp | MenuBar | Mở ra giao diện nhà cung cấp | N/A | N/A |  |
|  | Tạo NCC | Button | Tạo thông tin nhà cung cấp | N/A | N/A |  |
|  | Cập nhât NCC | Button | Cập nhật thông tin nhà cung cấp | N/A | N/A |  |
|  | Loại thanh toán | ComboBox | Chọn loại thanh toán | N/A | N/A |  |
|  | Lưu | Button | Lưu lai thông tin khi tạo mới nhà cung cấp | N/A | N/A |  |
|  | Quay lại | Button | Không lưu trữ gì và quay lại giao diên nhà cung cáp | N/A | N/A |  |
|  | Loại thanh toán | ComboBox | Chọn phương thức thanh toán | N/A | N/A |  |
|  | Lưu | Button | Lưu lại thông tin khi muốn chỉnh sửa nhà cung cấp | N/A | N/A |  |
|  | Quay lại | Button | Không lưu trữ gì và quay lại giao diên nhà cung cáp | N/A | N/A |  |