# [Project]

**DETAIL DESIGN DOCUMENT**

**Screen design**

**Project Code:**

**Document Code: <Project code>-DD – v<Version>**

**<Location, issued date of the Document>**

**RECORD OF CHANGE**

#### \*A - Added M - Modified D – Deleted

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Effective Date | Changed Items | A\* M, D | Change Description | New Version |
| 16/11/2017 | Add new template | A |  |  |
| 16/11/2017 | Add new home page template | A |  |  |
|  | Add new list staff template | A |  |  |
|  | Add new modify list staff template | A |  |  |
|  | Add new list bill template | A |  |  |
|  | Add new list flower template | A |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SIGNATURE PAGE**

**ORIGINATOR:**<Name> Nguyễn Quý Đức An Tôn <Date> 16/11/2017

#### <Position> Nhóm trưởng

**REVIEWERS:** <Name> Đào Hoài Phương <Date> 16/11/2017

#### <Position> Thành viên

<Name, if it’s needed> Lê Anh Tân <Date>

<Position> Thành viên

<Name, if it’s needed> Trần Huỳnh Nữ <Date>

<Position> Thành viên

**APPROVAL:** <Name> <Date>

#### <Position>

MỤC LỤC

Contents

[[Project] 1](#_Toc501451177)

[SCREEN FLOW 5](#_Toc501451178)

[<List of screen> 6](#_Toc501451179)

[1.1.1 Trang chủ 7](#_Toc501451180)

[1.1.2 trang danh sách nhân viên 8](#_Toc501451181)

[1.1.3 màn hình chỉnh sửa thông tin nhân viên 9](#_Toc501451182)

[1.1.4 màn hình thêm mới nhân viên 10](#_Toc501451183)

[1.1.5 Màn hình chi tiết nhân viên 11](#_Toc501451184)

[1.1.6 nhập hóa đơn 12](#_Toc501451185)

[1.1.7 Màn hình danh sách hóa đơn 13](#_Toc501451186)

[1.1.8 Danh sách hoa 14](#_Toc501451187)

[1.1.9 màn hình thêm mới hoa 15](#_Toc501451188)

[1.1.10 màn hình chi tiết các hoa 15](#_Toc501451189)

[1.1.11 màn hình chỉnh sửa thông tin hoa 16](#_Toc501451190)

[1.1.12 màn hình đăng nhập 17](#_Toc501451191)

[1.1.13 màn hình danh sách các loại hoa 18](#_Toc501451192)

[1.1.14 màn hình tạo mới loại hoa 19](#_Toc501451193)

[1.1.15 màn hình chỉnh sửa loại hoa 19](#_Toc501451194)


[1.1.16 màn hình danh sách chức vụ 20](#_Toc501451195)

[1.1.17 màn hình tạo mới chức vụ 21](#_Toc501451196)

[1.1.18 màn hình chỉnh sửa chức vụ 21](#_Toc501451197)

# SCREEN FLOW

<Screen structure or transition between screens. It should be in diagram>



<List of screen>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Screen Name** | **Description** |
| 1 | Màn hình trang chủ | Nơi hiển thị thông tin doanh thu các tuần, tháng, quý, năm và biểu đồ doanh thu của 1 năm |
| 2 | Màn hình danh sách nhân viên | Nơi tạo mới, quản lí danh sách nhân viên: them, xóa, sửa |
| 3 | Màn hình chỉnh sửa danh sách nhân viên | Chỉnh sửa chi tiết thông tin nhân viên |
| 4 | Màn hình thêm mới nhân viên | Thêm mới nhân viên khi có nhân viên mới vào |
| 5 | Màn hình chi tiết nhân viên | Chi tiết của mỗi nhân viên trong công ty |
| 6 | Màn hình nhập hóa đơn | Nhập các loại hóa đơn và xử lí theo từng mục |
| 7 | Màn hình danh sách hóa đơn | Hiển thị thông tin tổng các hóa đơn đã thực hiện |
| 9 | Màn hình danh sách hoa | Tạo mới, hiển thị các loại hoa, xử lí các loại hoa |
| 10 | Màn hình thêm mới hoa | Thêm mới các hoa khi được nhập về |
| 11 | Màn hình chi tiết từng hoa | Hiển thị thông tin chi tiết từng loại hoa |
| 12 | Màn hình chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng hoa | Chỉnh sửa thông tin chi tiết của hoa như giá, màu sắc ,… |
| 13 | Màn hình đăng nhập | Đăng nhập vào trang quản lí |
| 14 | Màn hình danh sách các loại hoa | Hiển thị danh sách các loại hoa |
| 15 | Màn hình chỉnh sửa loại hoa | Chỉnh sửa thông tin các loại hoa khi đã được thêm mới mà muốn sửa chi tiết |
| 16 | Màn hình thêm mới loại hoa | Thêm mới các loại hoa |
| 17 | Màn hình danh sách chức vụ | Hiển thị danh sách chứ vụ nhân viên |
| 18 | Màn hình thêm mới chức vụ | Thêm mới chức vụ nhân viên |
| 19 | Màn hình chỉnh sửa chức vụ | Chỉnh sửa chức vụ |

<screen’s component list, table below is suggestion>

* + 1. Trang chủ

Link : <http://localhost:54348/Default.aspx>

Câu SQl lấy doanh thu của ngày: "SELECT ISNULL(Sum(QuantityOfDate), 0) FROM Revenues WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) = CONVERT(DATE, GETDATE())";

Câu SQl lấy doanh thu của tuần:: "SELECT ISNULL(Sum(QuantityOfDate), 0)" +

" FROM Revenues" +

" WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) >= DATEADD(day, -(DATEPART(dw, GETDATE()) + 6), CONVERT(DATE, GETDATE()))" +

" AND CONVERT(DATE, CreatedTime) < DATEADD(day, 1 - DATEPART(dw, GETDATE()), CONVERT(DATE, GETDATE()))";

Câu SQl lấy doanh thu của tháng: "SELECT ISNULL(Sum(QuantityOfDate), 0)" +

" FROM Revenues" +

" WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) >= DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 31, CURRENT\_TIMESTAMP), 0)" +

" AND CONVERT(DATE, CreatedTime) < DATEADD(MONTH, DATEDIFF(MONTH, 0, CURRENT\_TIMESTAMP), 0)";

Câu SQl lấy doanh thu của quý: "SELECT ISNULL(Sum(QuantityOfDate), 0) FROM Revenues WHERE datepart(qq,CONVERT(DATE, GETDATE())) - datepart(qq,CONVERT(DATE, CreatedTime)) = 1 AND YearID = datepart(year,getdate())";

Câu SQl lấy doanh thu của năm: "SELECT ISNULL(Sum(QuantityOfDate), 0) FROM Revenues WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) = DATEADD(year,-1,GETDATE())";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Biểu đồ doanh thu |  |  |  | *Hiển thị doanh thu của ngành hôm trước và hôm sau* |
| 2 | Label doanh thu của từng ngày, tuần, tháng, quý, năm |  |  |  | *Hiển thị dữ liệu doanh thu của từng ngày, tháng, quý, năm* |

1.1.2 trang danh sách nhân viên

Link: <http://localhost:54348/Staff/ListStaff.aspx>

Câu Sql lấy danh sách nhân viên: "select " + String.Join(",", selectedCol) + " from Employees st INNER JOIN Positions pos ON st.PositionID = pos.ID where st.Active = 1";

Câu Sql lấy thông tin chức vụ: "select \* from Positions";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Button chi tiết nhân viên |  |  |  | *Chuyển đến trang chi tiết nhân viên* |
| 2 | Button chỉnh sửa nhân viên |  |  |  | *Chuyển đến trang chỉnh sửa nhân viên* |
| 3 | Button xóa nhân viên |  |  |  | *Chọn để xóa nhân viên* |
| 4 | Label id |  |  |  | *Hiển thị id nhân viên* |
| 5 | Label tên |  |  |  | *Hiển thị tên nhân viên* |
| 6 | Label phone |  |  |  | *Hiển thị số điện thoại nhân viên* |
| 7 | Label address |  |  |  | *Hiển thị địa chỉ nhân viên* |
| 8 | Label positon |  |  |  | *Hiển thị chức vụ nhân viên* |
| 9 | Label salary |  |  |  | *Hiển thị lương nhân viên* |
| 10 | Label create time |  |  |  | *Hiển thị ngày tạo* |
| 11 | Label update time |  |  |  | *Hiển thị ngày cập nhân* |
| 12 | Button create new |  |  |  | *Chuyển đến trang tạo mới nhân viên* |

1.1.3 màn hình chỉnh sửa thông tin nhân viên

Link : <http://localhost:54348/Staff/UpdateStaff.aspx?ID=3>

Câu SQl lấy chức vụ: "select \* from Positions";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Textbox họ tên nhân viên |  |  |  | Nhập họ tên nhân viên |
| 2 | Textbox password |  |  |  | Nhập password |
| 3 | Textbox confirm password |  |  |  | Nhập lại password |
| 4 | Textbox địa chỉ |  |  |  | Nhập địa chỉ của nhân viên |
| 5 | Textbox số điện thoại |  |  |  | Nhập số điện thoại của nhân viên |
| 6 | Dropdowlist chức vụ |  |  |  | Chọn chức vụ |
| 7 | Textbox ngày sinh |  |  |  | Nhập ngày sinh |
| 8 | Inmage |  |  |  | Hình ảnh nhân viên |
| 9 | Textbox lương |  |  |  | Lương nhân viên |

1.1.4 màn hình thêm mới nhân viên

Link : <http://localhost:54348/Staff/UpdateStaff.aspx>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Textbox họ tên nhân viên |  |  |  | Nhập họ tên nhân viên |
| 2 | Textbox password |  |  |  | Nhập password |
| 3 | Textbox confirm password |  |  |  | Nhập lại password |
| 4 | Textbox địa chỉ |  |  |  | Nhập địa chỉ của nhân viên |
| 5 | Textbox số điện thoại |  |  |  | Nhập số điện thoại của nhân viên |
| 6 | Dropdowlist chức vụ |  |  |  | Chọn chức vụ |
| 7 | Textbox ngày sinh |  |  |  | Nhập ngày sinh |
| 8 | Inmage |  |  |  | Hình ảnh nhân viên |
| 9 | Textbox lương |  |  |  | Lương nhân viên |

1.1.5 Màn hình chi tiết nhân viên

Link : <http://localhost:54348/Staff/DetailStaff.aspx?ID=3>

Câu SQl lấy chức vụ: "select \* from Positions";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Image |  |  |  | *Hiển thị Hình ảnh nhân viên* |
| 2 | Label name |  |  |  | *Hiển thị Tên nhân viên* |
| 3 | Label phone |  |  |  | *Hiển thị số điện thoại* |
| 4 | Label Address |  |  |  | *Hiển thị địa chỉ* |
| 5 | Label Position |  |  |  | *Hiển thị chức vụ* |
| 6 | Label salary |  |  |  | *Hiển thị mức lương* |
| 7 | Button back |  |  |  | *Quay lại trang danh sách nhân viên* |

1.1.6 nhập hóa đơn

Link: <http://localhost:54348/Bill/WriteBill.aspx>

Câu SQL lấy tên nhân viên: "select \* from Employees where Active = 1 AND ID="+id;

Câu SQL lấy tên hoa : "select \* from Flowers where TypeID = "+type+ " AND Active = 1";

Câu SQL lấy giá loại hoa: "select Price from Flowers where ID = " + id + " AND Active = 1";

Câu SQL lấy bill Id: "select ID from Bills where Active = 1 AND CreatedTime = '"+ createTime + "'";

Câu SQL lấy loại hoa: "select \* from Types where Active = 1";

Câu SQl Item: "select t1.FlowerID , t1.Quantity, t2.Price , ((t1.Quantity)\*(t2.Price)) AS 'ToTal Price' from Items t1 JOIN Flowers t2 ON t1.FlowerID = t2.ID where t1.Active = 1 AND t1.BillID =" + billID;

Câu SQL đổi số lượng hóa đơn:

+ "SELECT sum(Quantity) FROM Items WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) = CONVERT(DATE, GETDATE()) AND BillID =" + id\_bill;

+ "SELECT sum(fl.Price\*item.Quantity) FROM Items item, Flowers fl WHERE CONVERT(DATE, item.CreatedTime) = CONVERT(DATE, GETDATE()) AND item.FlowerID = fl.ID AND item.BillID =" + id\_bill;

Câu SQl lấy ngày bán: "SELECT ISNULL(Sum(Price), 0) FROM Bills WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) = CONVERT(DATE, GETDATE()) AND Type = 0";

Câu SQL lấy ngày mua: "SELECT ISNULL(Sum(Price), 0) FROM Bills WHERE CONVERT(DATE, CreatedTime) = CONVERT(DATE, GETDATE()) AND Type = 1"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Dropdowlist Staff name |  |  |  | Tên nhân viên bán hàng sẽ được hiển thị theo tài khoản đăng nhập |
| 2 | Dropdowlist transation type |  |  |  | Chọn loại bán hay mua |
| 3 | Dropdowlist flower type |  |  |  | Chọn loại hoa |
| 4 | Dropdowlist Flower name |  |  |  | Chọn tên hoa cần bán |
| 5 | Textbox số lượng |  |  |  | Nhập số lượng hoa cần bán hoặc mua |
| 6 | Label giá |  |  |  | Hiển thị giá của hoa đã chọn |
| 7 | Label Tổng tiền |  |  |  | Hiển thị tổng số tiền = số lượng hoa \* giá |
| 8 | List bill |  |  |  | Danh sách các giao dịch trong cùng 1 bill |
| 9 | Button write bill |  |  |  | Viết 1 bill mà trong bill có nhiều giao dịch |
| 10 | Button save bill |  |  |  | Lưu thành 1 bill lớn |

1.1.7 Màn hình danh sách hóa đơn

Link: <http://localhost:54348/Bill/ListBill.aspx>

Câu SQl lấy thông tin hóa đơn:

+ "select " + String.Join(",", selectedCol) + " from Bills bill INNER JOIN Employees st ON bill.EmployeeID = st.ID";

+"select " + String.Join(",", selectedCol) + " from Bills bill INNER JOIN Employees st ON bill.EmployeeID = st.ID where bill.Type = 0";

+"select " + String.Join(",", selectedCol) + " from Bills bill INNER JOIN Employees st ON bill.EmployeeID = st.ID where bill.Type = 1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label Id |  |  |  | Hiển thị Số ID của mỗi bill |
| 2 | Label Quantity |  |  |  | Hiển thị tổng số lượng hoa |
| 3 | Label Total |  |  |  | Hiển thị tổng số tiền trong giao dịch mỗi bill |
| 4 | Label Employee |  |  |  | Hiển thị tên nhân viên đã làm giao dịch |
| 5 | Label Created Time |  |  |  | Thời gian tạo bill |
| 6 | Label Update time |  |  |  | Thời gian update bill |
| 7 |  |  |  |  |  |

1.1.8 Danh sách hoa

Link : <http://localhost:54348/Flower/ListFlower.aspx>

Câu SQL lấy danh sách hoa: "select " + String.Join(",", selectedCol) + " from Flowers fl INNER JOIN Types tp ON fl.TypeID = tp.ID where fl.Active = 1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Button chi tiết hoa |  |  |  | *Chuyển đến trang chi tiết hoa* |
| 2 | Button chỉnh sửa hoa |  |  |  | *Chuyển đến trang chỉnh sửa hoa* |
| 3 | Button xóa hoa |  |  |  | *Chọn để xóa hoa* |
| 4 | Label id |  |  |  | *Hiển thị id hoa* |
| 5 | Label tên |  |  |  | *Hiển thị tên hoa* |
| 6 | Label type |  |  |  | *Hiển thị loại hoa* |
| 7 | Label price |  |  |  | *Hiển thị giá hoa* |
| 8 | Label quantity |  |  |  | *Hiển thị số lượng hoa đang có* |
| 9 | Label descriton |  |  |  | *Hiển thị giới thiệu về hoa* |
| 10 | Label create time |  |  |  | *Hiển thị ngày tạo* |
| 11 | Label update time |  |  |  | *Hiển thị ngày cập nhân* |
| 12 | Button create new |  |  |  | *Chuyển đến trang tạo mới hoa* |

1.1.9 màn hình thêm mới hoa

Link : <http://localhost:54348/Flower/UpdateFlower.aspx>

Câu SQL lấy thông tin loại hoa: "select \* from Types where Active=1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label name |  |  |  | *Nhập tên hoa* |
| 2 | Dropdowlist type |  |  |  | *Chọn lọai hoa* |
| 3 | Label price |  |  |  | *Nhập giá hoa* |
| 4 | Label quantity |  |  |  | *Nhập số lượng hoa* |
| 5 | Image |  |  |  | *Chọn hình ảnh cho hoa* |
| 6 | Label descriton |  |  |  | *Nhập mô tả hoa* |
| 7 | Button cancel |  |  |  | *Chuyển về trang danh sách hoa* |
| 8 | Button save |  |  |  | *Lưu lại thông tin vừa nhập* |

1.1.10 màn hình chi tiết các hoa

Link: <http://localhost:54348/Flower/DetailFlower.aspx?ID=3>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label tên |  |  |  | Hiển thị tên hoa |
| 2 | Label loại hoa |  |  |  | Hiển thị loại hoa |
| 3 | Label giá tiền |  |  |  | Hiển thị giá tiền của hoa |
| 4 | image |  |  |  | Hình ảnh mô tả |
| 5 | Label số lượng |  |  |  | Hiển thị số lượng |
| 6 | Button back |  |  |  | Quay lại trang danh sách hoa |
|  |  |  |  |  |  |

1.1.11 màn hình chỉnh sửa thông tin hoa

Link : <http://localhost:54348/Flower/UpdateFlower.aspx?ID=3>

Câu SQL lấy thông tin loại hoa: "select \* from Types where Active=1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label name |  |  |  | *Nhập tên hoa* |
| 2 | Dropdowlist type |  |  |  | *Chọn lọai hoa* |
| 3 | Label price |  |  |  | *Nhập giá hoa* |
| 4 | Label quantity |  |  |  | *Nhập số lượng hoa* |
| 5 | Image |  |  |  | *Chọn hình ảnh cho hoa* |
| 6 | Label descriton |  |  |  | *Nhập mô tả hoa* |
| 7 | Button cancel |  |  |  | *Chuyển về trang danh sách hoa* |
| 8 | Button save |  |  |  | *Lưu lại thông tin vừa nhập* |

1.1.12 màn hình đăng nhập

Link : <http://localhost:54348/Login.aspx>

Câu SQL lấy tài khoản và mật khẩu : "select count(\*) from Employees where Name='" + txtUserName.Text + "' and Password='" + Common.HashPassword(txtPassword.Text, "ps") + "'";

Câu SQL kiểm tra tài khoản từ bảng Employee: "select ID from Employees where Name='" + txtUserName.Text + "'";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Textbox username |  |  |  | Nhập tên đăng nhập |
| 2 | Textbox password |  |  |  | Nhập mật khẩu |
| 3 | Button sign in |  |  |  | đăng nhập vào trang quản trị |

1.1.13 màn hình danh sách các loại hoa

Link : <http://localhost:54348/Type/List.aspx>

Câu SQL lấy danh sách loại hoa: "SELECT ID,Name,CreatedTime AS 'Created Time',UpdatedTime AS 'Updated Time' FROM Types WHERE Active=1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Button chỉnh sửa loại hoa |  |  |  | Chuyển đến trang chỉnh sửa loại hoa |
| 2 | Button xóa loại hoa |  |  |  | Chọn để xóa loại hoa |
| 3 | Button tạo mới loại hoa |  |  |  | Chuyển đến trang tạo mới loại hoa |
| 4 | Label id |  |  |  | Hiển thị id loại hoa |
| 5 | Label value |  |  |  | Hiển thị tên loại hoa |
| 6 | Label created time |  |  |  | Hiển thị thời gian tạo |
| 7 | Label update time |  |  |  | Hiển thị thời gian cập nhật |

1.1.14 màn hình tạo mới loại hoa

Link : <http://localhost:54348/Type/UpdateType.aspx>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label tên loại hoa |  |  |  | Nhập tên loại hoa |
| 2 | Button cacel |  |  |  | Trở về trang danh sách loại hoa |
| 3 | Button save |  |  |  | Lưu thông tin vừa nhập |

1.1.15 màn hình chỉnh sửa loại hoa

Link : <http://localhost:54348/Type/UpdateType.aspx?ID=4>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label tên loại hoa |  |  |  | Nhập tên loại hoa |
| 2 | Button cacel |  |  |  | Trở về trang danh sách loại hoa |
| 3 | Button save |  |  |  | Lưu thông tin vừa nhập |

1.1.16 màn hình danh sách chức vụ

Link : <http://localhost:54348/Positions/ListPosition.aspx>

Câu SQl lấy danh sách chức vụ: "SELECT ID,Value,CreatedTime AS 'Created Time',UpdatedTime AS 'Updated Time' FROM Positions WHERE Active=1";

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Button chỉnh sửa loại hoa |  |  |  | Chuyển đến trang chỉnh sửa loại hoa |
| 2 | Button xóa loại hoa |  |  |  | Chọn để xóa loại hoa |
| 3 | Button tạo mới loại hoa |  |  |  | Chuyển đến trang tạo mới loại hoa |
| 4 | Label id |  |  |  | Hiển thị id loại hoa |
| 5 | Label value |  |  |  | Hiển thị tên loại hoa |
| 6 | Label created time |  |  |  | Hiển thị thời gian tạo |
| 7 | Label update time |  |  |  | Hiển thị thời gian cập nhật |

1.1.17 màn hình tạo mới chức vụ

Link : <http://localhost:54348/Positions/UpdatePosition.aspx>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label tên chức vụ |  |  |  | Nhập tên chức vụ |
| 2 | Button cacel |  |  |  | Trở về trang danh sách chức vụ |
| 3 | Button save |  |  |  | Lưu thông tin vừa nhập |

1.1.18 màn hình chỉnh sửa chức vụ

Link : <http://localhost:54348/Positions/UpdatePosition.aspx?ID=2>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Component Name** | **Required** | **Format** | **Reference** | **Note** |
| 1 | Label tên chức vụ |  |  |  | Nhập tên chức vụ |
| 2 | Button cacel |  |  |  | Trở về trang danh sách chức vụ |
| 3 | Button save |  |  |  | Lưu thông tin vừa nhập |