|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí kho | | | |
| STT | Điều kiện kích hoạt | Xử lý | Ghi chú |
|  | Bấm vào MenuBar Quản lí kho | Mở ra màn hình với giao diện quản lí kho |  |
|  | Bấm vào button Thêm hàng | Mở ra form thêm hàng |  |
|  | Bấm vào button Thêm | Mở ra màn hình quản lí kho với những cập nhật mới |  |
|  | Bấm vào button Hủy | Mở ra màn hình quản lí kho mà không có sự thay đổi |  |
|  | Bấm vào combobox Lập phiếu đặt hàng | Mở ra màn hình form đặt hàng |  |
|  | Bấm vào button Đặt hàng | Mở ra màn hình yêu cầu in đơn đặt hàng |  |
|  | Bấm vào button Hủy bỏ | Quay về màn hình quản lí kho |  |
|  | Bấm vào button Cancel | Quay trở lại màn hình form đặt hàng |  |
|  | Bấm vào button Print | Mở ra màn hình yêu cầu tạo công nợ hoặc thanh toán |  |
|  | Bấm vào button Thanh toán | Mở ra màn hình thanh toán online |  |
|  | Bấm vào button Xác nhận | Mở ra màn hình hoàn tất hóa đơn |  |
|  | Bấm vào button Hủy | Quay về màn hình yêu cầu tạo công nợ hoặc thanh toán |  |
|  | Bấm vào button Hoàn tất hóa đơn | Quay về màn hình quản lí kho |  |
|  | Bấm vào button Tạo công nợ | Mở ra màn hình form tạo công nợ |  |
|  | Bấm vào button Lưu | Màn hình sẽ hiển thị Lưu thành công |  |
|  | Bấm vào button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào combobox Xem lịch sử nhập hàng | Mở ra màn hình danh sách lịch sử nhập hàng |  |
|  | Bấm vào button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh sách các thành phần của giao diện Quản lí kho | | | | | | |
| STT | Tên | Kiểu | Ý nghĩa | Miền giá trị | Giá trị mặc định | Ghi chú |
|  | Quản lí kho | MenuBar | Chọn loại quản lí | N/A | N/A |  |
|  | Danh sách hàng hóa | DataGrid | Xuất danh sách hàng hóa | N/A | N/A |  |
|  | Thêm hàng | Button | Hiện ra màn hình form điền | N/A | N/A |  |
|  | Thêm | Button | Thêm hàng mới vào hệ thống | N/A | N/A |  |
|  | Hủy | Button | Hủy thao tác | N/A | N/A |  |
|  | Lập phiếu đặt hàng | Combobox |  | N/A | N/A |  |
|  | Đặt hàng | Button |  | N/A | N/A |  |
|  | Hủy bỏ | Button | Hủy thao tác | N/A | N/A |  |
|  | Cancel | Button | Hủy thao tác | N/A | N/A |  |
|  | Print | Button | In đơn đặt hàng | N/A | N/A |  |
|  | Thanh toán | Button | Chọn hình thức thanh toán online | N/A | N/A |  |
|  | Xác nhận | Button | Xác nhận thanh toán | N/A | N/A |  |
|  | Hoàn tất hóa đơn | Button | Thông báo hoàn tất | N/A | N/A |  |
|  | Tạo công nợ | Button | Chọn hình thức thanh toán qua công nợ | N/A | N/A |  |
|  | Lưu | Button | Lưu thông tin vào cơ sở dữ liêun | N/A | N/A |  |
|  | Xem lịch sử nhập hàng | Combobox | Hiện ra màn hình danh sách lịch sử | N/A | N/A |  |
|  | Danh sách lịch sử nhập hàng | DataGrid | Xuất ra danh sách lịch sử nhập hàng | N/A | N/A |  |
|  | Tìm kiếm hàng hóa | Search box | Tìm kiếm sản phẩm | N/A | N/A |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí thống kê | | | |
| STT | Điều kiện kích hoạt | Xử lý | Ghi chú |
|  | Bấm vào MenuBar Thống kê | Mở ra màn hình giao diện Thống kê |  |
|  | Bấm vào Button Doanh thu | Mở ra màn hình thống kê doanh thu |  |
|  | Bấm vào chọn ngày | Mở ra màn hình danh sách thống kê doanh thu |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào ComboBox Sản phẩm | Mở ra màn hình danh sách sản phẩm |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào ComboBox Công nợ | Mở ra màn hình thống kê công nợ |  |
|  | Bấm vào chọn ngày | Mở ra màn hình danh sách thống kê công nợ |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào ComboBox Chi | Mở ra màn hình danh sách chi |  |
|  | Bấm vào chọn ngày | Mở ra màn hình danh sách thống kê Chi |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào chọn ngày | Mở ra màn hình danh sách thống kê lợi nhuận |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |
|  | Bấm vào ComboBox Lợi nhuận | Mở ra màn hình danh sách thống kê lợi nhuận |  |
|  | Bấm vào Button Trở về | Quay về màn hình Quản lí kho |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh sách các thành phần của giao diện Quản lí kho | | | | | | |
| STT | Tên | Kiểu | Ý nghĩa | Miền giá trị | Giá trị mặc định | Ghi chú |
|  | Thống kê | MenuBar | Chọn loại quản lí | N/A | N/A |  |
|  | Doanh thu | ComboBox | Chọn lọại thống kê muốn xem | N/A | N/A |  |
|  | Chọn ngày | Data chooser | Chọn ngày muốn xem | N/A | N/A |  |
|  | Trở về | Button | Quay lại màn hình trước đó | N/A | N/A |  |
|  | Sản phẩm | ComboBox | Chọn lọại thống kê muốn xem | N/A | N/A |  |
|  | Công nợ | ComboBox | Chọn lọại thống kê muốn xem | N/A | N/A |  |
|  | Chi | ComboBox | Chọn lọại thống kê muốn xem | N/A | N/A |  |
|  | Lợi nhuận | ComboBox | Chọn lọại thống kê muốn xem | N/A | N/A |  |