Quản lí kho

Danh sách 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 |
|  | XuatDSSP | N/A | List<SP>DSSanPham | Vét cạn | Xuất danh sách sản phẩm |  |
|  | TracuuDSSP | MaSP:String  TenSP:String  Gia:money  SLtrongkho:int  Donvitinh:int  Gia:money | List<HH>DSSanPham |  | Tra cứu thông tin hàng hóa |  |
|  | ThemSP | MaSP:String  TenSP:String  Gia:money  SLtrongkho:int  Donvitinh:int  Gia:money | List<SP>DSSanPham |  | Thêm sản phẩm |  |
|  | Them |  | String  money  int |  | Lưu hàng hóa vào CSDL |  |
|  | XuatLSNH | N/A | List<NH>DSLSNhapHang | Vét cạn | Hiển thị danh sách lịch sử nhập hàng |  |
|  | TaoCongno | TenNCC:String  MaNCC:String  Sotienno:money  Thoigian:datetime  Diachi:String | List<CN>DSCongNo | Vét cạn | Thêm công nợ |  |
|  | Tao |  | String  Datetime  money |  | Lưu công nợ vào CSDL |  |
|  | Lapphieudathang | Madathang:String  TenSP:String  MaSP:String  Gia:money  SLdathang:int  Thanhtien:money  Tong:money  Thoigiangiaohang:datetime  Diachicuahang:String | List<PDH>DSDH |  | Đặt hàng |  |
|  | Dathang |  | String  money  datetime  int |  | Lưu vào CSDL |  |

Danh sách các biến

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Biến | Kiểu | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | MaSP | String | Mã sản phẩm |  |
|  | TenSP | String | Tên sản phẩm |  |
|  | Gia | int | Giá sản phẩm |  |
|  | donvitinh | Int | Đơn vị tính |  |
|  | SLtrongkho | Int | Số lượng sản phẩm trong kho |  |
|  | Thoigian | Datetime | Thời gian |  |
|  | Diachi | String | Địa chỉ |  |
|  | TenNCC | String | Tên nhà cung cấp |  |
|  | MaNCC | String | Mã nhà cung cấp |  |
|  | Sotienno | Int | Số tiền nợ của nhà cung cấp |  |
|  | Thoigian | Time | Thời gian |  |
|  | Diachi | String | Địa chỉ |  |
|  | Madathang | String | Mã phiếu đặt |  |
|  | SLdathang | Int | Số lượng đặt hàng |  |
|  | Thanhtien | Int | Tổng tiền của 1 loại sản phẩm |  |
|  | Tong | Int | Tổng tiền hóa đơn đặt hàng |  |
|  | Thoigiangiaohang | datetime | Thời gian giao hàng |  |
|  | Diachicuahang | String | Địa chỉ cửa hàng |  |