Nhóm 10:

|  |  |
| --- | --- |
| Dương Thuận Trí | 22521517 |
| Nguyễn Trịnh Vĩnh Thịnh | 22521417 |
| Đoàn Phương Nam | 22520908 |
| **Huỳnh Hữu Thịnh** | 22521406 |
| Tô Vĩnh Tiến | 22521474 |

# **Quản lý xổ số**

1. Danh sách yêu cầu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên yêu cầu** | **Biểu mẫu** | **Qui định** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiếp nhận đối tác | BM1 | QĐ1 |  |
| 2 | Lập danh sách các loại vé số | BM2 |  |  |
| 3 | Lập phiếu phát hành vé số | BM3 | QĐ3 |  |
| 4 | Lập phiếu phân phối vé số | BM4 |  |  |
| 5 | Ghi nhận kết quả sổ xố | BM5 | QĐ5 |  |
| 6 | Lập phiếu thu | BM6 | QĐ6 |  |
| 7 | Lập phiếu chi | BM7 |  |  |
| 8 | Tra cứu đối tác | BM8 | QĐ8 |  |
| 9 | Dò số | BM9 |  |  |
| 10 | Báo cáo doanh thu | BM10 |  |  |
| 11 | Thay đổi qui định |  | QĐ11 |  |

1. **Các biểu mẫu và qui định**
2. **Biểu mẫu 1 và qui định 1**

**1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên đối tác: ……………….. | Địa chỉ: ……………….. |
| SDT: ……………….. | Loại vé số đăng ký: ……………….. |
| Số Lượng: ……………….. | Chi tiết: ………………..………………..………………..……………….. |
|  | |

**Qui định 1**: Có 2 loại đối tác ( công ty phát hành khác và đại lý vé số).

1. **Biểu mẫu 2 và qui định 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Mã Phiếu: ……………….. | SL: ……………….. |
| Đợt phát hành : ……………….. |  |

1. **Biểu mẫu 3 và qui định 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt phát hành :………… | | | | | |
| **STT** | Tên vé số | Giá bán | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Cơ cấu giải thưởng |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

QĐ3: Với từng loại vé số được phát hành, sẽ có một hệ thống giải thưởng tương ứng.

1. **Biểu mẫu 4 và qui định 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phân phối vé số** | | | | |
| **STT** | **Tên vé số** | Đợt phát hành | **Nơi nhận** | **SL nhận** |

1. **Biểu mẫu 5 và qui định 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kết quả xổ sô** | | | | |
| Tên đối tác : ……………….. | | | Địa chỉ: ……………….. | |
| **STT** | **Tên vé số** | **Đợt phát hành** | **Giải thưởng** | **Tiền thưởng** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

**QĐ5:** Đại lý phải trả lại vé thừa trước giờ xổ cho công ty

1. **Biểu mẫu 6 và qui định 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN PHIẾU THU** | | | | |
| **STT** | **Tên đại lý** | **Nợ đầu** | **Phát sinh** | **Nợ cuối** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

**QĐ6:** Trước mỗi đợt phát hành, đại lý phải thanh toán toàn bộ hoặc một phần công nợ cho công ty cho đợt trước đó

1. **Biểu mẫu 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN PHIẾU CHI** | | | | |
| **STT** | **Tên khoản chi** | **Chi phí** | **Số lượng** | **Thành tiền** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

1. **Biểu mẫu 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tra cứu đối tác** | | | |
| **STT** | **Tên đại lý** | **Địa chỉ** | **Tỉ lệ tiêu thụ** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |

**QĐ8:** Tỉ lệ phần trăm tiêu thụ vé số của từng đại lý được tính dựa theo số lượng vé trả về trong một số đợt phát hành gần đây nhất

1. **Biểu mẫu 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÒ VÉ SỐ** | | | | |
| **STT** | **Tên vé số** | **Đợt phát hành** | **Giải** | **Tiền thưởng** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

1. **Biểu mẫu 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đợt phát hành: ………………..………………..** | | | | |
| **STT** | **Tên đối tác** | **Tổng thu** | **Tổng chi** | **Lợi nhuận** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1. **Qui định 11**

* Đối tác có thể thay đổi loại vé số và số lượng vé số đăng ký trước đó.