**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHỤ LỤC 01**

***Kèm theo hợp đồng số: /HĐCC/WINDSOFT***

**MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THÔNG TIN**

Hệ thống App Phát triển Ứng dụng Quản lý công trình được xây dựng có các tính năng chi tiết như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **THÔNG TIN** | **MÔ TẢ CHI TIẾT** | **GHI CHÚ** |
| 1 | PO 單號 | Quản lý mã số đơn PO | Tự tăng |
| 2 | PO單日期 | Quản lý ngày tháng |  |
| 3 | 廠商 | Quản lý tên NCC | Đa ngôn ngữ Việt/Trung  ***Thông tin NCC bao gồm***  "廠商中文名稱  Tên nhà cung cấp bằng tiếng Trung廠商越文名稱  Tên nhà cung cấp bằng tiếng Việt稅號  Mã số thuế電話  SĐT聯絡人及  行動電話  Người liên hệ và số điện thoại di động  公司登記日期  Ngày đăng ký của công ty產品認證  Chứng nhận sản phẩm""代表人  Người đại diện傳真  Fax資本額  Số vốn設立地址  Địa chỉ trụ sở công ty  聯絡地址  Địa chỉ liên hệ  產品類別  (工程類別)  Loại sản phẩm  (Loại công trình)  "ISO 其他 |
| 4 | 工程編號/工程名稱 | Quản lý mã công trình/ Tên công trình |  |
| 5 | 發包（採購）內容 | Quản lý nội dung (phát thầu) mua hàng |  |
| 6 | 合約，幣別 | Quản lý nội dung , tiền tệ | Số tiền trước thuế + Đơn vị tiền tệ) |
| 7 | 合約編號，日期 | Quản lý mã hợp đồng, ngày tháng năm |  |
| 8 | 完工（交貨）期限 | Quản lý thời hạn hoàn công (giao hàng) |  |
| 9 | 付款條件 | Quản lý phương thức thanh toán | Điền các lựa chọn, % thanh toán và thời gian thanh toán |
|  |  | Quản lý có nhập khẩu hay không |  |
|  |  | Quản lý tài khoản | Lưu được thông tin lịch sự cập nhật |
|  |  | Phân quyền xem và cập nhật |  |
|  |  | Export excel theo mẫu |  |
|  |  | Tìm kiếm theo mã PO |  |
|  |  | Hiển thị danh sách PO |  |
|  |  | Đính kèm file tài liệu |  |
|  |  | Xem và tải file tài liệu |  |