1 Tổng quan

Mục đích


Xây dựng chương trình quản lý hàng hóa

Đối tượng sử dụng

Các hạng mục chính

* Tạo và quản lý order
* Tạo và quản lý người gửi (sender)
* Tạo và quản lý người nhận (recipients)
* Xem báo cáo
* Tạo và quản lý sản phẩm (product)

Tạo và quản lý order



Mô tả màn hình.

* SENDER’S INFO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dữ liệu | Loại nhập liệu | Mô tả |
| 1 | Phone | Text | * Lưu thông tin số điện thoại người gửi (bắt buộc nhập)   Autocomplete: Bắt sự kiện keypress khi nhập sẽ xuất hiện những khách hàng đã có sẵn và tự động điền thông tin tương ứng vào các trường còn lại |
| 2 | Full Name | Text | Lưu tên đầy đủ của người gửi (bắt buộc nhập) |
| 3 | Address | Text | Lưu địa chỉ của người gửi |
| 4 | City | Text | Tên thành phố của Mỹ (bắt buộc nhập) |
| 5 | State | Text | Tên bang của Mỹ (bắt buộc nhập) |
| 6 | ZIP | Text | Mã Zip (Bắt buộc nhập) |
| 7 | Email | Text | Email của người gửi |


* RECIPIENT’S INFO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dữ liệu | Loại nhập liệu | Mô tả |
| 1 | Phone | Text | Số điện thoại người nhạn |
| 2 | Full name | Text | Họ tên người nhận |
| 3 | Address 1 | Text | Địa chỉ 1 |
| 4 | Address 2 | Text | Địa chỉ 2 |
| 5 | Thành phố | Text | Thành phố |
| 6 | Quận huyện | Text | Quận huyện |
| 7 | Phường/xã | Text | Phường xã |

Button sự kiện

//

* PACKAGE’S INFO



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên dữ liệu | Loại nhập liệu | Mô tả |
| 1 | Description | Text | Mô tả sản phẩm |
| 2 | BarCode | Text | Barcode của sản phẩm được lấy từ bảng product |
| 3 | Categories | Text | Danh mục sản phẩm |
| 4 | Code | Text | Mã code sản phẩm |
| 5 | Quanity | Number | Số lượng |
| 6 | Value | Number | Đơn giá sản phẩm |
| 7 | Total | Number | Tổng giá trị |