1. CSDL trước khi test:
   * tblHangHoa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Tên | Mô tả | Số lượng |
| 1 | Laptop Dell 2019 | Máy mới | 3 |
| 2 | Laptop Dell 2022 | Máy mới | 10 |
| 3 | Laptop Dell 2021 | Máy mới | 3 |

* + tblDaiLyCon:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Tên | Địa chỉ | SĐT |
| 1 | Đại lý 1 | Hà Đông | 012345678 |
| 2 | Đại lý 2 | Thanh Xuân | 013245768 |
| 3 | Đại lý 3 | Đan Phượng | 024635790 |

* + tblHoaDonXuat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tổng tiền | IdPhieuXuat | Tổng hàng xuất | IDNhanVien |

* + tblHangHoaXuat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IDHangHoa | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |

* + tblPhieuXuat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Ngày tạo | IdDaiLyCon | IdHangHoaXuat |

|  |  |
| --- | --- |
| Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi |
| 1. Khởi động hệ thống | Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên:   * Lập phiếu xuất hàng |
| 1. chọn Lập phiếu xuất hàng | Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm đại lý con:   * Ô “Tên đại lý” * Nút Tìm * Nút Thêm đại lý * Bảng kết quả:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID | Tên | Địa chỉ | SĐT | |
| 1. nhập:  * Tên đại lý = Đại lý 1 * Chọn Tìm | Hệ thống vẫn ở giao diện tìm kiếm đại lý con:   * Ô “Tên đại lý” * Nút Tìm * Bảng kết quả:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ID | Tên | Địa chỉ | SĐT | | 1 | Đại lý 1 | Hà Đông | 012345678 |  * Nút Thêm đại lý |
| 1. chọn đại lý 1 | Hệ thống hiển thị giao diện tìm hàng xuất:   * Ô “Tên mặt hàng” * Nút tìm * Bảng kết quả:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả |  * Ô “số lượng” * Ô đơn giá * Nút Thêm * Bảng chứa danh sách mặt hàng nhập:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả | Số lượng | Đơn giá |  * Nút Xác nhận |
| 1. nhập:  * Tên mặt hàng  = Laptop Dell * Chọn Tìm | Hệ thống vẫn ở giao diện tìm hàng xuất:   * Ô “Tên mặt hàng” = quạt cây * Nút tìm * Bảng kết quả:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả | | 1 | Laptop Dell 2019 | Máy mới | | 2 | Laptop Dell 2022 | Máy mới | | 3 | Laptop Dell 2021 | Máy mới |  * Ô “số lượng” * Ô đơn giá * Nút Thêm * Bảng chứa danh sách mặt hàng nhập:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả | Số lượng | Đơn giá |  * Nút Xác nhận |
| 1. chọn quạt cây Laptop Dell 2022, nhập:  * Số lượng = 5 * Đơn giá = 1000 * Chọn Thêm | 1. Hệ thống vẫn ở giao diện tìm hàng xuất:  * Ô “Tên mặt hàng” = quạt cây * Nút tìm * Bảng kết quả:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả | | 1 | Laptop Dell 2019 | Máy mới | | 2 | Laptop Dell 2022 | Máy mới | | 3 | Laptop Dell 2021 | Máy mới |  * Ô “số lượng” * Ô đơn giá * Nút Thêm * Bảng chứa danh sách mặt hàng nhập:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ID | Tên | Mô tả | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | | 2 | Laptop Dell 2022 | Máy mới | 5 | 1000 | 5000 |  * Nút xác nhận |
| 1. chọn Xác nhận | Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên |

1. CSDL sau khi test:
   * + tblHoaDonXuat:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tổng tiền | IdPhieuXuat | Tổng hàng xuất | IDNhanVien |
| 1 | 5000 | 1 | 5 | 1 |

* + - tblHangHoaXuat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | IDHangHoa | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | 2 | 5 | 1000 | 5000 |

* + - tblHangHoa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Tên | Mô tả | Số lượng |
| LT001 | Laptop Dell 2019 | Máy mới | 3 |
| LT002 | Laptop Dell 2022 | Máy mới | 5 |
| LT003 | Laptop Dell 2021 | Máy mới | 3 |

* + - tblPhieuXuat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Ngày tạo | IdDaiLyCon | IdHangHoaXuat |
| 1 | 2022-07-05 10:10:10 | 1 | 1 |

* + - tblDaiLyCon không thay đổi.