|  |  |
| --- | --- |
| **CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ NẮM** |  |
| 1. **Về phần FO**: |  |
| * Giao diện mở đầu ngày |  |
| * Cách kiểm tra đã mở đầu ngày hay chưa |  |
| * Order món |  |
| * Đổi số khách |  |
| * Chuyển bàn. Chuyển món, gộp bàn |  |
| * Sold Out/Sold in Item, Set Coundown on Item, Billboard |  |
| * Void Item, Void all * Mở lại bill bình thường, mở lại bill thanh toán om account |  |
| * Check lại thông tin ai mở bàn và thông tin món |  |
| * Table info |  |
| * In bill tạm tính, thanh toán bằng nhiều hình thức |  |
| * Discount * Nạp tiền on account * Thanh toán on account * Xác thực on account * Chuyển kênh máy in khi máy in có vấn đề |  |
| * Kết ca khi còn bàn: chuyển bàn sang tài khoản khác |  |
| * Kết ca khi hết bàn |  |
| * Kết ngày |  |
| 1. **Về phần BO**: |  |
| * Create/edit/delete product/employees/member |  |
| * Cách tạo employees có 2 job position |  |
| * Setup đổi job position cho cho tài khoản employees |  |
| * Cách xóa job position để thêm job position mới |  |
| * Cách setup điểm cho product |  |
| * Cách setup member được sử dụng tích điểm |  |
| * Cách tạo món modify |  |
| * Cách tạo FQ |  |
| * Cách tạo refund reason |  |
| * Cách tạo combo |  |
| * Cách tạo combo có FQ * Thay đổi giá toàn bộ product * Tạo món auto order |  |
| **\* Coupon** |  |
| * Cách setup coupon mua 1 tặng 1 |  |
| * Setup coupon auto apply |  |
| * Setup coupon giảm giá theo phần trăm |  |
| * Setup coupon giảm giá theo giá tiền |  |
| * Setup coupon mininum |  |
| * Setup coupon khi member đạt được đủ điểm |  |
| \*Report viewer |  |
| * Thêm báo cáo trong report viewer * Các báo cáo cơ bản |  |
| 1. **Về phần System nói chung** |  |
| * Chỉnh thông tin trên bill |  |
| * Chỉnh thông tin trên bill ở station |  |
| * Tạo printer chanel \* |
| * Add báo cáo trong system |
| * Setup sale type |  |
| * Setup payment method |  |
| * Setup sơ đồ bàn |  |
| * Chỉnh section * Sử dụng báo cáo excel * Sử dụng báo cáo online * Xử lý trường hợp máy in có vấn đề: kém\* |  |