|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàm | Tham số | Kết quả trả về | Thuật giải | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | XuatDSNV | N/A | List<Nhanvien>  DS Nhan vien | Vét cạn | Xuất danh sách nhân viên |  |
|  | TracuuDSNV | MaNV : string  MaCC : string  Hoten : string  Ngaysinh : Datetime  ChucVu:String  SDT : int(10)  CMND :int | List<Nhanvien>  DS Nhan vien |  | Tra cứu nhân viên trong danh sách |  |
|  | ThemNV | Hoten:string  GioiTinh string  Ngaysinh:Datetime  Email : string  SĐT : int(10)  ChucVu:String  CMND :int  Diachi:String  Ghichu:String |  |  | Thêm nhân viên |  |
|  | Thêm | Hoten:string  GioiTinh string  Ngaysinh:Datetime  Email : string  SĐT : int(10)  ChucVu:String  CMND :int  Diachi:String  Ghichu:String | N/A |  | Lưu nhân viên vào CSDL |  |
|  | CapnhatNV | Hoten:string  GioiTinh string  Ngaysinh:Datetime  Email : string  SĐT : int(10)  ChucVu:String  CMND :int  Diachi:String  Ghichu:int |  |  | +Cập nhật NV |  |
|  | XuatDSNV chấm công | N/A | List<CHAMCONG>  DsNVChamCong | Vét cạn | Xuất Danh sách nhân viên chấm công |  |
|  | ChonNgayChamCong | Ngay:Datetime |  |  |  |  |
|  | Calamviec | Gio:TIme | List<CA LAM>  DSCalamviec |  |  |  |
|  | Luu | Gio:Time  Hovaten:String  MaNV:String  Chucvu:String  GioiTinh:String  Ngay:datetime |  |  |  |  |
|  | XuatBangDatLichLam | N/A | List<CA LAM>  DSCalamviec | Vét cạn | Xuất danh sách đặt lịch làm cho nhân viên |  |
|  | XuatCaLamNhanvien | N/A | List<CA LAM>  DSCalamviec | Vét cạn |  |  |

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 biến

QL NHÂN VIÊN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Biến | Kiểu | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | MaNV | A\_String | Mã nhân viên |  |
|  | MaCC | A\_String | Mã nhà cung cấp |  |
|  | HotenNv | A\_String | Họ và tên Nhân viên |  |
|  | NgaysinhNV | A\_Datetime | Ngày sinh nhân viên |  |
|  | DiachiNV | A\_String | Địa chỉ nhân viên |  |
|  | ChucvuNV | A\_String | Chức vụ nhân viên |  |
|  | GioitinhNV | A\_String | Giới tính nhân viên |  |
|  | DSNhanvien | A\_Dataset | Danh sách nhân viên |  |
|  | Listview | A\_Listview | Lưới chung truyển giữa các bảng |  |
|  | SDTNV | A\_integer | SĐT nhân viên |  |
|  | CMNDNV | A\_Interger | CMND nhân viên |  |
|  | Ghichu | A\_String | GhiChu |  |
|  | Ngaythang | A\_Datetime | CHọn ngày trong lịch |  |
|  | Gio | A\_Time | Ca làm của nhân viên |  |
|  | EmailNV | A\_String | Email của nhân viên |  |
|  | Ngay | A\_Datetime | Chọn ngày xếp ca làm của nhân viên |  |
|  | DSCalam | A\_Dataset | Danh sách đặt ca làm |  |
|  | DSBangchamcong | A\_Dataset | Danh sách bảng chấm công nhân viên |  |
|  | DSDatCaLam | A\_Dataset | Danh sách đặt ca làm của nhân viên |  |
|  | DSCalamCuaNV | A\_Time | Danh sách Ca làm của nhân viên |  |