**Quản lí hệ thống**

|  |  |
| --- | --- |
| Thay đổi thông tin tài khoản | |
| Tên người dùng |  |
| Tên đăng nhập |  |
| Điện thoại |  |
| Email |  |
| Ngôn ngữ hiển thị |  |
| Mật khẩu cũ |  |
| Mật khẩu mới |  |
| Nhập lại mật khẩu mới |  |

QĐ1: Điện thoại phải có 11 số

QĐ2: Email theo định dạng [example@gmail.com](mailto:example@gmail.com)

QĐ3: Mật khẩu mới phải giống nhập lại mật khẩu mới

**Quản lí danh mục:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng | | | | | |
| Mã khách hàng | Tên khách hàng | Điện thoại | Nợ hiện tại | Tổng bán | Tổng bán trừ trả hàng |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kho | | | | | | | | | |
| Mã kiểm kho | Thời gian | Ngày cân bằng | SL thực tế | Tổng thực tế | Tổng chênh lệch | SL lệch tăng | SL lệch giảm | Ghi chú | Trạng thái |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Quản lí kho:**

|  |  |
| --- | --- |
| Thêm hàng hóa | |
| Mã hàng |  |
| Tên hàng |  |
| Nhóm hàng |  |
| Thương hiệu |  |
| Giá bán |  |
| Đơn vị tính |  |

**Quản lí hóa đơn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem thông tin hóa đơn | | | | | | |
| Mã hóa đơn | Thời gian | Mã trả hàng | Khách hàng | Tổng tiền hàng | Giảm giá | Khách đã trả |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật thông tin hóa đơn | | | | |
| Mã hàng hóa | Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Tổng tiền |
|  |  |  |  |  |

**Chấm công**

Check in:

Thứ X, dd/mm/yyyy

Sáng (7:00 – 11:00) / Trưa (11:00 - 15:00) / Chiều (15:00 – 19:00)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vào | 00:00 | Thứ X, dd/mm/yyyy |  | Đi muộn | X giờ | X phút |
| Ra | 00:00 | Thứ X, dd/mm/yyyy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lịch sử chấm công | | | |
| Thời gian | Trạng thái | Hình thức | Nội dung |
|  |  |  |  |