|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàm** | **Tham số** | **Kết quả trả về** | **Thuật giải** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
|  | DanhMucPhieunhaphang | N/A | List<Nhaphang>  Danh sách phiếu nhập hàng | Vét cạn | + Danh sách phiếu nhập hàng |  |
|  | TracuuDSPhieunhap | Manhaphang : String  Thoigian : datetime  Tongtien : int  Mancc : string  Manv : string | List<Nhaphang>  Danh sách phiếu nhập hàng |  | + Tra cứu phiếu nhập hàng trong danh sách |  |
|  | TaoPhieutrahang | Masanpham : string  Tensanpham : string  Soluongtra : int  Ngaytra : datetime  Tenncc : string  Lidotra string  Manhaphang : string  Nguoitao : string |  |  | + Tạo phiếu trả hàng |  |
|  | Tao | Masanpham : string  Tensanpham : string  Soluongtra : int  Ngaytra : datetime  Tenncc : string  Lidotra string  Manhaphang : string  Nguoitao : string | N/A |  | + Lưu thông tin phiếu trả hàng vào CSDL |  |
|  | LichsuNhaphang | Manhaphang : string  Masanpham : string  Soluong : int  Dongia : int | List <nhaphang>  LSnhaphang |  | + Danh sách lịch sử nhập hàng |  |
|  | ChitietLichsuNhap |  | Mahoadon  Thoigian  Tonggia  Makh  Manv |  | + 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 |  |

**DANH SÁCH CÁC BIẾN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Biến** | **Kiểu** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
|  | Manhaphang | String | Mã phiếu nhập hàng |  |
|  | Thoigian | Datetime | Thời gian nhập hàng |  |
|  | Tongtien | Int | Tổng tiền của phiếu nhập hàng |  |
|  | Mancc | String | Mã nhà cung cấp |  |
|  | Manv | String | Mã nhân viên |  |
|  | masanpham | String | Mã sản phẩm |  |
|  | Tensanpham | String | Tên sàn phẩm |  |
|  | Soluongtra | Int | Số lượng hàng cần trả |  |
|  | Ngaytra | Datetime | Ngày trả hàng |  |
|  | Tenncc | String | Tên nhà cung cấp |  |
|  | Lidotra | String | Lí do trả hàng |  |
|  | Nguoitao | String | Người tạo phiếu trả |  |
|  | Soluong | Int | Số lượng hàng trong phiếu nhập |  |
|  | Dongia | Int | Đơn giá hàng trong phiếu nhập |  |