|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên xử lý | Điều kiện gọi thực hiện | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | Phát sinh mã phòng | Khi nhấn nút Phòng mới | Cho biết mã phòng của phòng được tạo mới | Nhập liệu được khi chưa nhấn nút Phòng mới |
| 2 | Tên loại phòng |  |  |  |
| 3 | Đơn giá | Có giá trị thay đổi theo Tên loại phòng |  |  |
| 4 | Lập phòng | Khi nhấn nút Phòng mới | Lập một phòng mới |  |
| 5 | Tìm phòng |  |  | Nhập dữ liệu cần tìm vào ô nhập liệu |
| 6 | Phòng mới |  |  |  |
| 7 | Cập nhật | Khi Phòng thành công ( đã nhấn nút Tìm phòng ) |  |  |
| 8 | Xóa phòng | Khi Phòng thành công ( đã nhấn nút Tìm phòng ) |  |  |
| 9 | Thoát |  |  |  |