Nghiệp vụ quản lý kho

Database

1. Bảng sản phẩm (Product table): Lưu trữ thông tin về các sản phẩm trong kho, bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, giá cả, số lượng, vị trí lưu trữ, thông tin nhà cung cấp và các thuộc tính khác.
2. Bảng đơn vị tính (Unit of Measure table): Lưu trữ thông tin về các đơn vị tính được sử dụng trong kho, bao gồm mã đơn vị tính, tên đơn vị tính và các thuộc tính khác.
3. Bảng nhập kho (Receipt table): Lưu trữ thông tin về các hoạt động nhập kho, bao gồm mã phiếu nhập, thời gian nhập kho, nhà cung cấp, thông tin sản phẩm và số lượng sản phẩm.
4. Bảng xuất kho (Delivery table): Lưu trữ thông tin về các hoạt động xuất kho, bao gồm mã phiếu xuất, thời gian xuất kho, thông tin sản phẩm và số lượng sản phẩm.
5. Bảng vị trí lưu trữ (Location table): Lưu trữ thông tin về các vị trí lưu trữ sản phẩm trong kho, bao gồm mã vị trí, tên vị trí và các thuộc tính khác.
6. Bảng nhà cung cấp (Supplier table): Lưu trữ thông tin về các nhà cung cấp sản phẩm, bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ và các thuộc tính khác.
7. Bảng khách hàng (Customer table): Lưu trữ thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ và các thuộc tính khác.
8. Bảng xuất nhập tồn (Inventory table): Lưu trữ thông tin về số lượng sản phẩm trong kho sau mỗi lần nhập kho hoặc xuất kho.

Nghiệp vụ

* + - Phân quyền nhân viên: nhân viên kho, nhân viên bán hàng, quản lý chi nhánh.
    - Cấu hình: Lý do hủy trả, chính sách giá, thuế, thanh toán.
    - Menu

+ Sản phẩm: Danh sách sản phẩm, quản lý kho, nhập hàng, kiểm hàng, chuyển hàng, nhà cung cấp, điều chỉnh giá vốn.

+ Bán hàng

+ Đơn hàng: tạo đơn và giao hàng, danh sách đơn hàng, khách trả hàng.

+ Báo cáo: Tổng quan, báo cáo bán hàng, báo cấp nhập hàng, báo cáo kho, báo cáo tài chính, báo cáo khách hàng.

* + - Quản lý kho

+ Thêm sẩn phẩm vào kho (tự nhập hoặc tải fil excel)

+ Nhập hàng: đặt hàng 🡪 duyệt 🡪 nhập kho 🡪 hoàn thành