|  |  |
| --- | --- |
|  | **THÔNG TIN KHÁCH HÀNG** |
| Mã khách hàng  Họ và tên Ngày sinh  Địa chỉ Giới tính  Số điện thoại | |

BM1

=> QĐ1: Mã khách hàng không được bỏ trống. Họ và tên khách hàng không được bỏ trống.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **THÔNG TIN NHÂN VIÊN** |
| Mã nhân viên  Họ và tên Ngày sinh  Địa chỉ Giới tính  Số điện thoại | |

=> QĐ1: Mã nhân viên không được bỏ trống. Họ và tên nhân viên không được bỏ trống, tuổi từ 18 đến 28.

BM2

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO DOANH THU CHI TIẾT** |
| Từ ngày……………….… đến ngày………………   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Doanh thu | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |  | | **Tổng** | | | | |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

BM3

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO THÊM SẢN PHẨM MỚI** |
| Từ ngày……………….… đến ngày………………   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã sản phẩm | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

QĐ2: Tên loại sản phẩm mới không được trùng với tên loại sản phẩm đã tồn tại

BM4

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO SẢN PHẨM BÁN CHẠY** |
| Từ ngày……………….… đến ngày………………   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng | Đơn giá | Doanh thu | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |  | | **Tổng** | | | | |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

BM5

|  |
| --- |
| **HÓA ĐƠN BÁN HÀNG** |
| Mã hóa đơn……………………………..  Khách hàng……………………………..  Ngày lập……………Giờ lập…………..  Tổng tiền(VNĐ)………………………..  Nhân viên………………………………  Tình trạng…………………………........   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã | Tên | Số lượng | Đơn hàng | Thành tiền | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

BM6

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO THÊM TOPPING MỚI** |
| Từ ngày……………….… đến ngày………………   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

QĐ3: Tên loại topping mới không được trùng với tên loại topping đã tồn tại

BM7

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO THÊM LOẠI SẢN PHẨM MỚI** |
| Từ ngày……………….… đến ngày………………   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Mã sản phẩm | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  |     **Người lập**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

QĐ4: Tên sản phẩm mới không được trùng với tên sản phẩm đã tồn tại

Bảng mô tả nghiệp vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Chức vụ |  |
| 1 | Quản Lý Cửa Hàng | Thực hiện theo dõi và thông kê hoạt động bán hàng tại cửa hàng như doanh thu, lượng khách, sản phẩm bán chạy, thống kê hàng hóa tại cửa hàng… |
| 2 | Nhân viên bán hàng | Giúp khách hàng làm thủ tục thanh toán khi quyết định mua hàng.  Lập hóa đơn và xuát hóa đơn từ máy tính tiền và yêu cầu kiểm tra in đúng hóa đơn của từng khách hàng, chính xác. |