- BM14:

Báo cáo bán hàng theo sản phẩm

Từ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Đến:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã |  | | Tên sản phẩm | SL bán | Doanh thu |
|  |  | |  |  |  |
|  | | Tổng mặt hàng: | |  |  |

QD14: Mã không được NULL, hàng phải có nằm trong danh mục sản phẩm, doanh thu >= 0.

- BM13:

Báo cáo bán hàng theo khách hàng


Từ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Đến :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã khách hàng | Tên khách hàng | Doanh thu |
|  |  |  |
| Tổng khách hàng: | |  |

QL13: Mã khách hàng không được NULL, khách hàng phải có trong danh mục khách hàng, doanh thu >= 0.

- BM21:

<<Tên sản phẩm>>

Mã hàng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thương hiệu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Số lượng tồn kho:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Giá bán:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Giá vốn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

QD21: không có

- BM22:

Sửa hàng hoá

Mã hàng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Giá bán: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thương hiệu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tồn kho: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tên hàng hoá: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chọn hình:

QD22:

Mã hàng, thương hiệu, tên hàng hoá, giá bán, tồn kho cũ phải được hiển thị sẵn.

- BM15: Tìm kiếm sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tìm |

QD15: không có

- BM16: Tìm kiếm khách hàng

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tìm |

QD16: không có

- BM17: Tìm kiếm đơn hàng

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tìm |

QD17: không có