**BÁO CÁO HIỆU SUẤT KINH DOANH NHÀ HÀNG ABC**

*Kỳ: Tháng {month\_report}, {year\_report}*

1. **Tổng quan**

* *Tổng doanh thu: {total\_revenue} VND*
* *So với cùng kỳ năm trước: {*c*ompared\_revenue} %*
* *Lợi nhuận: {profit} VND*
* *Lợi nhuận theo %: {percentage\_profit} %*
* *So với cùng kỳ năm trước: {*c*ompared\_profit} %*
* *Đơn hàng đã cung cấp: {total\_order} đơn hàng*

1. **Thu chi từ dịch vụ của nhà hàng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Giá trị | Đơn vị tính |
| Món ăn | {food\_revenue} | VND |
| Thức uống | {drink\_revenue} | VND |
| Sản phẩm khác | {other\_revenue} | VND |
| Tổng giá trị khuyến mãi | {total\_promotion} | VND |

1. **Doanh số bán hàng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Giá trị | Đơn vị tính |
| Số lượng khách hàng | {total\_customer} | Khách |
| Số lượng đơn hàng | {total\_order} | Đơn |
| Doanh thu trung bình mỗi khách hàng | {average\_customer} | VND |
| Tỉ lệ quay trở lại của khách hàng | {return\_customer} | % |

1. **Nhập xuất và tồn kho**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Giá trị | Đơn vị tính |
| Tổng giá trị nhập nguyên vật liệu: | {total\_RawMaterial} | VND |
| Tổng giá trị sử dụng nguyên liệu: | {total\_UseRawMaterial} | VND |
| Chi phí khấu hao vật tư, nguyên liệu: | {material\_DepCost} | VND |
| Tổng giá trị tồn kho: | {total\_inventory} | VND |

1. **Nhân sự**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Giá trị | Đơn vị tính |
| Tổng số lượng nhân viên | {total\_staff} | Nhân viên |
| Số lượng nhân viên mới | {new\_staff} | Nhân viên |
| Số lượng nhân viên thôi việc | {quit\_staff} | Nhân viên |

1. **Chi phí nhân sự**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Giá trị | Đơn vị tính |
| Tổng Lương | {total\_wage} | VND |
| Lương trung bình mỗi nhân viên | {average\_wage} | VND |