|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nghiệp vụ | Người dùng | Phần mềm | Ghi chú |
| 1 | Đăng nhập | Nhập thông tin | Kiểm tra thông tin | Phân quyền |
| 2 | Thống kê | Chọn các trường cần thống kê | Phải xuất ra được thống kê từ các trường được yêu cầu | Xuất file .xlsx |
| 3 | Quản lý nhập hàng | Cung cấp thông tin nhập hàng hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 4 | Quản lý NCC | Cung cấp thông tin NCC hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 5 | Quản lý hoá đơn | Cung cấp thông tin HĐ hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 6 | Quản lý kho | Cung cấp thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 7 | Quản lý Menu | Cung cấp thông tin Menu hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 8 | Quản lý KM | Cung cấp thông tin KM hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 9 | Quản lý tài khoản | Cung cấp thông tin TK hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 10 | Quản lý nhân sự | Cung cấp thông tin nhân sự hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 11 | Quản lý nguyên liệu | Cung cấp thông tin nguyên liệu hoặc thông tin cần tra cứu | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |
| 12 | Quản lý đánh giá KH | Yêu cầu thông tin | Xuất ra các đánh giá của KH |  |
| 13 | Quản lý bàn | Cung cấp thông tin bàn hoặc thông tin cần tra cứu | Xuất ra trạng thái bàn |  |
| 14 | Quản lý bán hàng | Nhận order, tạo hoá đơn | Ghi nhận lại thông tin vào CSDL |  |
| 15 | Báo cáo | Yêu cầu thông tin | Tìm, xuất thông tin liên quan |  |