BM 27: Tạo Hoá đơn

Mã đơn hàng: Trạng thái:

Họ tên người mua hàng: Họ tên người bán:

Địa chỉ: Họ tên người tạo:

SĐT: Thời gian:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản Phẩm | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ­­­­­ |  |  |
|  |  |  |  | Tổng tiền |  |

QĐ 27:

Mã sản phẩm không được có giá trị null.

Phải nhập mã đơn hàng mới được hoàn thành hoá đơn.

BM 26: Xem thông tin đơn hàng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã phiếu nhập : Thời gian :  Mã đặt hàng nhập : Chi nhánh :  Nhà cung cấp : Người nhập :  Người tạo đơn đặt hàng :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã hàng | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | |  |  |  |  |  |  |   Tổng số lượng:  Tổng số mặt hàng:  Tổng tiền:  Tiền trả NCC:  Tiền nợ NCC: |

QĐ 26: Không có

BM 11: Quản Lí Danh Mục Khách Hàng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã Khách Hàng | Tên Khách Hàng | Số Điện Thoại | Nợ hiện tại | Tổng bán | Tổng bán trừ trả hàng |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

QĐ 11:

BM 10: Quản lí Danh mục Hoá đơn

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hoá đơn | Thời gian | Mã trả hàng | Khách hàng | Tổng tiền hàng | Giảm giá | Khách đã trả |
|  |  |  |  |  |  |  |

QĐ 10:

BM 5: Tính lương

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Tên | Kỳ hạn trả | Thời gian làm việc | Tổng lương | Đã trả nhân viên | Còn cần trả | Trạng thái |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

QĐ 5: Không có

BM 2: Xem thông tin nhân viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem thông tin nhân viên | | | | |
| A picture containing shape  Description automatically generated | Mã nhân viên: |  | Email: |  |
| Họ và tên: |  | CMND: |  |
| Ngày sinh: |  | Địa chỉ: |  |
| Giới tính: |  | Số điên thoại: |  |
| Vị Trí: |  | Lương chính: |  |

QĐ 2:

BM 3: Cập nhật thông tin nhân viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật thông tin nhân viên | | | | |
| A picture containing shape  Description automatically generated | Mã nhân viên: |  | Email: |  |
| Họ và tên: |  | CMND: |  |
| Ngày sinh: |  | Địa chỉ: |  |
| Giới tính: |  | Số điên thoại: |  |
| Vị Trí: |  | Lương chính: |  |

QĐ 3: