BM1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thêm nhân viên | | | | |
|  | Mã nhân viên: |  | Email: |  |
| Họ và tên: |  | CMND: |  |
| Ngày sinh: |  | Địa chỉ: |  |
| Giới tính: |  | Số điên thoại: |  |
| Vị Trí: |  | Lương chính: |  |

Qui định 1: tuổi từ 18 trở lên, họ tên phải viết hoa, số điện thoại phải đủ 10 số.

BM35:

|  |  |
| --- | --- |
| Đặt lịch làm | |
| Ngày: |  |
| Ca làm việc: |  |
| Mã nhân viên: |  |
| Ghi chú |  |

QD35: Ngày theo format dd/mm/yyyy, mã nhân viên phải có trong danh mục nhân viên.

BM6:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân viên | | | | | |
| Mã nhân viên | Tên nhân viên | Mã chấm công | Vị trí | Số điện thoại | Nợ lương nhân viên |
|  |  |  |  |  |  |

BM7:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn đặt hàng | | | | | |
| Mã đặt hàng | Thời gian | Khách hàng | Khách cần trả | Khách đã trả | Trạng thái |
|  |  |  |  |  |  |

BM12:

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

Báo cáo doanh thu

Doanh thu bán hàng:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chi phí:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phí giao hàng:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Phí chi trả lương nhân viên:\_\_\_\_\_

Chi phí voucher:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Chi phí khác:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BM23:

Đơn hàng

Người tạo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ngày:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Giờ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nhà cung cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã đơn hàng | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

BM24:

Xuất hóa đơn

Mã nhập hàng:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Trạng thái:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thời gian:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Người nhập:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nhà cung cấp:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Người tạo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Giảm giá | Giá nhập | Thành tiền |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số lượng:\_\_\_\_\_\_

Tổng số mặt hàng:\_\_\_\_

Tổng tiền hàng:\_\_\_\_\_\_\_

Tổng cộng:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiền đã trả NCC:\_\_\_\_\_\_\_