**ĐỊNH DẠNG QR CODE**

* **Định dạng QR code nhãn sản phẩm dụng cụ:**

**DC;Code;Name;CustomerCode;Serial;PartNo;LotNo;MfDate;RecDate;ExpDate;Quantity;Unit**

* **Thông số nhãn**

Kích thước nhãn: 7cm x 5cm

In trên khổ giấy A4, trên máy in thường, 1 tờ A4 in được 16 nhãn

* **Thông tin chi tiết trong nhãn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Tên trường*** | ***Ý nghĩa*** | ***Bắt buộc nhập?*** | ***Quy tắc nghiệp vụ*** |
|  | DC | Kí tự phân biệt trong định dạng QR code nhãn dụng cụ. |  | DC: viết tắt cho dụng cụ |
| 1 | Code | Mã sản phẩm | x |  |
| 2 | Name | Tên sản phẩm/ tên thương mại | x | Tên sản phẩm có thể có những kí tự đặc biệt (-/.%=’’+)  Tên sản phẩm dài nhất tầm 108 kí tự |
| 3 | Other code | Mã code theo yêu cầu của từng khách hàng | x |  |
| 4 | Serial | Số Serial cho hàng dụng cụ | x |  |
| 5 | Part no | Số Part cho hàng dụng cụ |  | Nếu thông tin bị trống, nhãn ghi là N/A |
| 6 | Lot no | Lô Sản xuất gốc từ NCC hoặc Lô pha chế Utech |  | Nếu thông tin bị trống, nhãn ghi là N/A |
| 7 | Mf Date | Ngày sản xuất cụ thể của sản phẩm |  | Hiển thị theo định dạng DD/MM/YYYY  Mặc định để trống  Nếu thông tin bị trống, nhãn ghi là N/A |
| 8 | Rec date | Ngày nhận/ nhập kho tại Utech |  | Hiển thị theo định dạng DD/MM/YYYY  Mặc định để trống |
| 9 | Exp date | Hạn sử dụng của sản phẩm |  | Hiển thị theo định dạng DD/MM/YYYY  Mặc định để trống |
| 10 | Quality | Số lượng đóng gói theo thùng/ túi… | x |  |
| 11 | Unit | Đơn vị tính | x |  |