**PHÂN QUYỀN+CHỨC NĂNG:**

1. Quyền tổng:

- Chỉnh sửa hoá đơn nhập

- Chỉnh sửa hoá đơn xuất

- Thêm,xoá,sửa thông tin sản phẩm ( là danh sách những mặt hàng có trong kho )

- Thêm, xoá sửa các nhà cung cấp

2. Quyền chỉnh sửa hoá đơn nhập + xem thông tin sản phẩm + xem thông tin nhà cung cấp

3. Quyền chỉnh sửa hoá đơn xuất + xem thông tin sản phẩm + xem thông tin các cơ sở

4.

**INSERT DATA**

1.ROLE:

- 1: Admin – Quyền tổng

- 2: Admin\_Out – Quyền chỉnh sửa hóa đơn xuất

- 3: Admin\_In – Quyền chỉnh sửa hóa đơn nhập

2.ACCOUNT:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đặng Tuấn Đạt | dtd@gmail.com | 123 | 123456789 | HD | 1 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Long | nhl@gmail.com | 123 | 123456789 | HD | 2 |
| 3 | Ngô Thành Luân | ntl@gmail.com | 123 | 123456789 | HD | 3 |
| 4 | Lương Doãn Thủy | ldt@gmail.com | 123 | 123456789 | HD | 2 |
| 5 | Phạm Đô | pd@gmail.com | 123 | 123456789 | HD | 3 |

3.SUPPLIER:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NHÀ CUNG CẤP 1 | HÀ NỘI | 123456789 |
| 2 | NHÀ CUNG CẤP 2 | BÌNH ĐỊNH | 123456789 |
| 3 | NHÀ CUNG CẤP 3 | BẮC GIANG | 123456789 |

4.BRANCH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cơ sở 1 | Hồ Chí Minh |
| 2 | Cơ sở 2 | Vũng Tàu |
| 3 | Cơ sở 3 | Bình Dương |

5.CATEGORY:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Trái cây |
| 2 | Rau củ quả |
| 3 | Thịt |
| 4 | Các đồ khác |

6.LIST\_PRODUCT:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cà chua | 30 | 2 | Bo sung mo ta cho san pham 1 | cachua.png | Cân |
| 2 | Khoai tây | 20 | 2 | Bo sung mo ta cho san pham 2 | khoaitay.png | Cân |
| 3 | Súp lơ | 20 | 2 | Bo sung mo ta cho san pham 3 | suplo.png | Cân |
| 4 | Táo | 15 | 1 | Bo sung mo ta cho san pham 4 | tao.png | Cân |
| 5 | Chuối | 30 | 1 | Bo sung mo ta cho san pham 5 | chuoi.png | Nải |
| 6 | Dưa hấu | 30 | 1 | Bo sung mo ta cho san pham 6 | duahau.png | Quả |
| 7 | Thịt bò | 3 | 3 | Bo sung mo ta cho san pham 7 | thitbo.png | Cân |
| 8 | Thịt lợn | 3 | 3 | Bo sung mo ta cho san pham 8 | thitlon.png | Cân |
| 9 | Tương ớt | 700 | 4 | Bo sung mo ta san pham cho 9 | tuongot.png | Chai |
| 10 | Tương cà | 700 | 4 | Bo sung mo ta cho san pham 10 | tuongca.png | Chai |
| 11 | Cá đóng hộp | 90 | 4 | Bo sung mo ta cho san pham 11 | cadonghop.png | Hộp |

7.PRODUCT:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1 | 2021-05-03 |
| 2 | 10 | 2 | 2021-05-03 |
| 3 | 10 | 3 | 2021-05-03 |
| 4 | 10 | 4 | 2021-05-03 |
| 5 | 10 | 5 | 2021-05-03 |
| 6 | 10 | 6 | 2021-05-03 |
| 7 | 10 | 7 | 2021-05-03 |
| 8 | 10 | 8 | 2021-05-03 |
| 9 | 10 | 9 | 2021-05-03 |
| 10 | 10 | 10 | 2021-05-03 |
| 11 | 10 | 11 | 2021-05-03 |
| 12 | 15 | 1 | 2021-05-30 |
| 13 | 15 | 2 | 2021-05-30 |
| 14 | 15 | 3 | 2021-05-30 |
| 15 | 15 | 3 | 2021-05-30 |

* Tổng kết:

