Chức năng QLCN

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 |
|  | XuatDSCN | N/A | A\_Dataset |  | Xuất danh sách công nợ |  |
|  | TracuuCN | MaNCC:String  MACN:String  TenNCC:String  Date:Datetime  Loaithanhtoan:String  Tienno:Money | A\_Dataset |  | Tra cứu thông tin công nợ |  |
|  | CapnhatCN | MaNCC:String  MACN:String  TenNCC:String  Date:Datetime  Loaithanhtoan:String  Tienno:Money |  |  | Cập nhật thông tin công nợ |  |
|  | XuatLSCN | N/A | A\_Dataset |  | Hiện ra danh sách giao lịch của công nợ |  |
|  | Luu | MaNCC:String  MACN:String  TenNCC:String  Date:Datetime  Loaithanhtoan:String  Tienno:Money |  |  | Lưu thông tin công nợ |  |

Danh sách các biến

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Biến | Kiểu | Ý nghĩa | Ghi chú |
|  | MaNCC | String | Mã NCC |  |
|  | MACN | String | Mã công nợ |  |
|  | TenNCC | String | Họ và tên Công nợ |  |
|  | Date | Datetime | Ngày cung cấp công nợ |  |
|  | Loaithanhtoan | String | Phương thức thanh toán |  |
|  | Tienno | Money | Tiền nợ |  |
|  | DSCongno | Dataset | Danh sách công nợ |  |