**I/ THÔNG TIN API**

**1.URL API**

**2.Giao thức truyền dữ liệu:**

POST https://117.101.1.200/api\_create\_program.jsp

- HTTP/HTTPS (POST)

- MAX REQUEST TIME OUT: 30S

**II/THAM SỐ ĐẦU VÀO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN** | **TÊN BIẾN** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **QUY ĐỊNH** |
| 1 | IP | IP | STRING | 55 kí tự |
| 2 | Tên đăng nhập | USER | STRING | 50 Kí tự |
| 3 | Mật khẩu đăng nhập | PASS | STRING | 100 Kí tự |
| 4 | Mã chương trình | MA\_CT | STRING | 100 Kí tự |
| 5 | Mã đơn hàng | MA\_DH | STRING | 50 kí tự |
| 6 | Số thuê bao gửi | SENDER | STRING | 50 kí tự |
| 7 | Nội dung tin | CONTENT | STRING | 4000 kí tự |
| 8 | Vị trí cột msisdn | MSISDN\_IDX | NUMBER | 2 Kí tự |
| 9 | DS thuê bao | DS\_TB | FILE/LINK | Kiểu File hoặc đường dẫn |
| 10 | Ngày bắt đầu | DATE\_FROM | DATETIME | DD/MM/YYYY hh:mm:ss |
| 11 | Ngày kết thúc | DATE\_TO | DATETIME | DD/MM/YYYY hh:mm:ss |
| 12 | Thời gian gửi tin | WORK\_TIME | TIME | Hh:mm:ss |
| 13 | Ngày trong tuần | DAY\_WEEK | STRING | 2,3,4,…,8 |
| 14 | Ngày trong tháng | DAY\_MONTH | STRING | 1,2,3,….31 |

**III/THAM SỐ ĐẦU RA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tham số** | **Giải thích** |
| TYPE | Loại thông báo |
| CONTENT | Nội dung |
| PROCESSEDCOUNT | Số bản ghi thực hiện |

{

"messages":

[

{"type":"info",

"content":"Thông tin chương trình nhắn tin 'CT\_FTL\_56056\_WELCOME' đã được thêm vào CSDL."}

],

"processedCount": 1,

"status": 0

}