|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàm** | **Tham số** | **Kết quả trả về** | **Thuật giải** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
|  | DanhMucPhieunhaphang | MaPhieu : string  ThoiGian : datetime  Nhacungcap : string  Tong : int  NguoiTao : string  TrangThai : string | A\_Dataset |  | + Danh sách phiếu nhập hàng |  |
|  | TracuuDSPhieunhap | MaPhieu : string  ThoiGian : datetime  Nhacungcap : string  Tong : int  NguoiTao : string  TrangThai : string | A\_Dataset |  | + Tra cứu phiếu nhập hàng trong danh sách |  |
|  | TracuuDSHangPhieunhap | MaHang : string  TenHang : string  Soluong : string  Chatluong : bool | A\_Dataset |  | + Tra cứu hàng hóa trong phiếu nhập |  |
|  | ThemPhieutrahang | MaHang : string  TenHang : string  Soluongtra : int  NgayTra : datetime  TenNCC : string  Lidotra string  MaPhieuNhap : string  NguoiTao : string |  |  | + Tạo phiếu trả hàng |  |
|  | TaoPhieutra |  | String  Int  Datetime |  | + Lưu thông tin phiếu trả hàng vào CSDL |  |
|  | LichsuNhaphang | Maphieu : string  Thoigian : datetime  NguoiTao : string  Tong : int | A\_Dataset |  | + Danh sách lịch sử nhập hàng |  |
|  | ChitietLichsuNhap | Madonhang : string  TenHang : string  Soluong : int  NgayGiao : datetime  DiaChi : string  TenNCC : string  TinhTrang :string  NguoiTaoDH : string | Listview |  | + Thông tin chi tiết từng đơn hàng đã nhập |  |

**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 |  |
|  | Bool | True hoặc false |  |

**DANH SÁCH CÁC BIẾN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Biến** | **Kiểu** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
|  | MaPhieu | String | Mã phiếu nhập |  |
|  | ThoiGian | Datetime | Thời gian nhập |  |
|  | Nhacungcap | String | Tên nhà cung cấp |  |
|  | Tong | Int | Tổng tiền |  |
|  | NguoiTao | String | Người tạo |  |
|  | TrangThai | String | Trạng thái |  |
|  | MaHang | String | Mã hàng |  |
|  | TenHang | String | Tên hàng |  |
|  | Chatluong | Bool | Chất lượng hàng |  |
|  | Soluong | Int | Số lượng |  |
|  | Soluongtra | Int | Số lượng trả |  |
|  | NgayTra | Datetime | Ngày trả |  |
|  | TenNCC | String | Tên nhà cung cấp |  |
|  | Lidotra | String | Lí do trả |  |
|  | MaPhieuNhap | String | Mã phiếu nhập hàng |  |
|  | Madonhang | String | Mã đơn hàng |  |
|  | NgayGiao | Datetime | Ngày giao hàng |  |
|  | DiaChi | String | Địa chỉ |  |
|  | TinhTrang | String | Tình trạng |  |
|  | NguoiTaoDH | String | Người tạo đơn hàng |  |