* **Class AdminConfirmOrderController**

A yellow box with black text

Description automatically generated

1. Thuộc tính

Không

1. Phương thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Name | Return Type | Description |
| 1 | getAllOrders | ObservableList<Order> | Lấy ra tất cả các đơn hàng đã đặt còn lưu trong hệ thống |
| 2 | saveNewOrder | void | Tạo mới một đơn hàng sau đó lưu vào hệ thống |
| 3 | updateOrderStatus | void | Cập nhật trạng thái của đơn hàng được chọn |
| 4 | getDetailOrder | ObservableList<OrderMedia> | Lấy ra chi tiết các sản phẩm trong 1 đơn hàng cụ thể |

Tham số:

* order – đơn hàng được chọn (được lấy ra)
* id – id của đơn hàng được chon
* newState – trạng thái mới của đơn hàng
* orderId – id của đơn hàng được chọn
* Class AdminScreen

A yellow and black box with black text

Description automatically generated

1. Thuộc tính

Không

1. Phương thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Name | Return Type | Description |
| 1 | requestToViewAdminScreen | void | Yêu cầu mở màn AdminScreen |
| 2 | setPreviousScreen | void | Quay trở về màn hình trước đó |
| 3 | show | void | Hiển thị màn hình |

Tham số:

Không

* Class AdminConfirmOrderScreen

A yellow box with black text

Description automatically generated

1. Thuộc tính

Không

1. Phương thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Name | Return Type | Description |
| 1 | displayListOrders | void | Lấy ra và hiển thị các trường yêu cầu vào bảng danh sách đơn hàng |
| 2 | initView | void | Khởi tạo màn Admin Order sau đó hiển thị danh sách đơn hàng |
| 3 | displayDetailOrder | void | Lấy ra và hiển thị các trường yêu cầu vào bảng chi tiết đơn đặt hàng |

Tham số:

Không

* Class Order

A yellow box with text

Description automatically generated

1. Thuộc tính

* Id - id đơn hàng
* status - trạng thái đơn hàng
* deliveryInfo - thông tin giao hàng
* invoice - hóa đơn

1. Phương thức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Name | Return Type | Description |
| 1 | getAllOrders | List<Order> | Lấy ra tất cả các đơn hàng đã đặt còn lưu trong hệ thống |
| 2 | saveNewOrder | int | Tạo mới một đơn hàng sau đó lưu vào hệ thống |
| 3 | updateOrderStatus | void | Cập nhật trạng thái của đơn hàng được chọn |
| 4 | getDetailOrder | List<OrderMedia> | Lấy ra chi tiết các sản phẩm trong 1 đơn hàng cụ thể |
| 5 | getOrderById | Order | Lấy ra 1 đơn hàng với id tương ứng |
| 6 | deleteOrderById | void | Xóa đơn hàng với id tương ứng |
| 7 | calculateShippingFees | int | Tính phí giao hàng |
| 8 | getAttribute | attributeTye | Getter |
| 9 | setAttribute | void | Setter |

Tham số:

* order – đơn hàng được chọn (được lấy ra)
* id – id của đơn hàng được chon
* newState – trạng thái mới của đơn hàng
* orderId – id của đơn hàng được chọn