**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã khách hàng** | **Username** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Số điện thoại** | **Địa chỉ** | **Email** |
| 1 | KH001 | Khoi123 | Trần Văn Khôi | Nam | 0923456789 | **162/20 Phan Đình Phùng, An Phú** | khoitran@gmail.com |
| 2 | KH002 | Văn Tài | Phạm Văn Tài | Nam | 0987654321 | **53/12 Nguyễn Văn Cừ, An Khê** | tai123van@gmail.com |
| 3 | KH003 | Kim Nguyễn | Nguyễn Trần Kim Yến | Nữ | 0981123441 | **89 Trần Văn Đang, An Hòa** | kimyennt@gmail.com |
| 4 | KH004 | NVA | Nguyễn Văn An | Nam | 0873210042 | **236 Nguyễn Văn Linh, An Bình** | NvA@gmail.com |

**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**QUẢN LÝ NHÂN VIÊN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã nhân viên** | **Mã bộ phận** | **Username** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Số điện thoại** | **Địa chỉ** | **Email** |
| 1 | NV001 | BP01 | HoangLong | Trần Hoàng Long | Nam | 0732210031 | 789 Trần Hưng Đạo, Cái Khế | [thlong@gmail.com](mailto:thlong@gmail.com) |
| 2 | NV002 | BP32 | MaiAnh | Trần Thị Mai Anh | Nữ | 0810322315 | **1011 Mậu Thân, An Bình** | [ttmanh@gmail.com](mailto:ttmanh@gmail.com) |
| 3 | NV003 | BP05 | NgocLan | Phạm Thị Ngọc Lan | Nữ | 0926778332 | **123 Nguyễn Văn Linh, An Khê** | [ptnlan@gmail.com](mailto:ptnlan@gmail.com) |
| 4 | NV004 | BP26 | MinhQuang | Lê Minh Quang | Nam | 0923455512 | **56 30/4, An Lạc** | **lmquang@gmail.com** |

**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã phiếu nhập** | **Mã nhà cung cấp** | **Người nhập** | **Ngày nhập** | **Số lượng** | **Giá nhập** |
| 1 | PN00001 | NCC023 | HoangLong | 12/03/2023 | 422 | 342.300.000.000 |
| 2 | PN00002 | NCC211 | HoangLong | 01/01/2024 | 200 | 160.210.000.000 |
| 3 | PN00003 | NCC112 | MinhQuang | 20/01/2024 | 260 | 208.600.000.000. |
| 4 | PN00004 | NCC007 | CamTu | 31/03/2024 | 500 | 467.100.000.000 |

**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**QUẢN LÝ THÔNG SỐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã thông số** | **Tên thông số** |
| 1 | TS001 | Mặt đồng hồ |
| 2 | TS002 | Chất liệu dây |
| 3 | TS003 | Thông số áp suất |
| 4 | TS004 | Nguồn năng lượng |
| 5 | TS005 | Thời gian sử dụng |
| 6 | TS006 | Màu sắc |

**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**QUẢN LÝ PHIẾU BẢO HÀNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã phiếu bảo hành** | **Số serial** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** |
| 1 | PBH0001 | 932330 | 01/01/2022 | 01/01/2027 |
| 2 | PBH0002 | 893466 | 12/01/2022 | 12/01/2027 |
| 3 | PBH0003 | 340215 | 30/12/2022 | 30/12/2027 |
| 4 | PBH0004 | 742123 | 02/01/2023 | 02/01/2028 |

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**

**Độc lập – Tự do – Hạng phúc**

**Cửa hàng đồng hồ Golden Time**

**QUẢN LÝ HÓA ĐƠN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hóa đơn** | **Người dùng** | **Thời gian xuất hóa đơn** |
| 1 | HD0001 | Khoi123 | 22/04/2023 |
| 2 | HD0002 | Nghiem\_Nguyen | 23/04/2023 |
| 3 | HD0003 | NVA | 14/06/2023 |
| 4 | HD0004 | Kim Nguyễn | 05/01/2024 |