Chức năng quản lý nhà cung cấp

Danh sách các kiểu dữ liệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | String | Chuỗi ký tự |  |
|  | Integer | Số nguyên |  |
|  | Datetime | Định dạng ngày giờ |  |
|  | Money | Định dạng tiền |  |

Danh sách các hàm xử lý

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàm | Tham số | Kết quả trả về | Thuật giải | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | DsNCC | Ma\_ncc : String | List<Nha cung cap>  DS NCC | Vét cạn | Xuất danh sách NCC |  |
|  | CapnhatNCC | Ma\_ncc : String  Ten\_ncc : String  Diachi : Nvarchar  Sodienthoai : int |  |  | Cập nhật thông tin NCC và lưu thông tin vào CSDL |  |
|  | TaoNCC | Ma\_mcc : String  Ten\_ncc : String  Diachi : Nvarchar  Sodienthoai : int | N/A |  | Nhập thông tin nhà cung cấp và |  |
|  | ThanhtoanCN | Ma\_nocong : String  Ma\_ncc :String  Tien\_no : int | N/A |  | Thanh toán công nợ nhà cung cấp |  |
|  | ChitietNCC | Ma\_ncc : String | Ma\_mcc : String  Ten\_ncc : String  Diachi : Nvarchar  Sodienthoai : int |  | Chi tiết thông tin nhà cung cấp |  |
|  | DsCongNo | Ma\_congno : String | List<Cong no>  DS Công nợ |  | Xuất danh sách công nợ |  |
|  | LSnhaptrahang | Ma\_nhaphang : String  Ma\_phieutra : String | List <Danh sach nhap hag>  Danh sách nhập hàng  List <Danh sach phieu tra>  Danh sách phiếu trả |  | Xuất danh sách phiếu nhập hàng và trả hàng |  |

Danh sách các biến

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Biến | Kiểu | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | Ma\_ncc | String | Mã nhà cung cấp |  |
|  | Ten\_ncc | Nvarchar | Tên nhà cung cấp |  |
|  | Diachi | Nvarchar | Địa chỉ nhà cung cấp |  |
|  | Sodienthoai | Int | Số điện thoại nhà cung cấp |  |
|  | Ma\_congno | String | Mã công nợ |  |
|  | tienno | Int | Tiền nợ |  |
|  | Ma\_nhaphang | String | Mã phiếu nhập hàng |  |
|  | Ma\_phieutra | String | Mã phiếu trả hàng |  |