|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Nghiệp vụ | Người dùng | Phần mềm | Ghi chú |
| 1 | Đăng nhập | Cung cấp thông tin đăng nhập | Kiểm tra thông tin và xác nhận | Thông báo nếu sai thông tin đăng nhập |
| 2 | Đăng kí | Cung cấp thông tin đăng kí | Kiểm tra thông tin và tạo tài khoản | Thông báo nếu sai thông tin đăng kí |
| 3 | Tạo danh sách sản phẩm | Cung cấp sản phẩm cần hiển thị | Hiển thị thông tin sản phẩm,chi tiết sản phẩm | Cập nhật trạng thái hiển thị |
| 4 | Tạo hóa đơn | Cung cấp thông tin hóa đơn | Kiểm tra thông tin,thông báo,tạo hóa đơn |  |
| 5 | Tạo phiếu đặt hàng | Cung cấp thông tin đặt hàng | Kiểm tra thông tin,thông báo,tạo |  |
| 6 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (Xóa,sửa) | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện xóa , sửa |  |
| 7 | Thiết lập giá bán cho sản phẩm | Cung cấp giá cho sản phẩm | Ghi nhận và thiết lập giá cho sản phẩm | Cho phép cố định giá sản phẩm |
| 8 | Lập phiếu kiểm kho | Cung cấp thời điểm | Kiểm tra kho và lập phiếu kiểm |  |
| 9 | Hiển thị danh sách đơn đặt hàng ra giao diện | Cung cấp thông tin đơn đặt hàng | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 10 | Chỉnh sửa thông tin đơn đặt hàng | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 11 | Hiển thị danh sách hóa đơn ra giao diện | Cung cấp thông tin hóa đơn | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 12 | Chỉnh sửa thông tin hóa đơn | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 13 | Hiển thị danh sách vận đơn ra giao diện | Cung cấp thông tin vận đơn | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 14 | Chỉnh sửa thông tin vận đơn | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 15 | Tạo phiếu nhập hàng | Cung cấp thông tin phiếu nhập | Kiểm tra thông tin và tạo phiếu |  |
| 16 | Hiển thị danh sách phiếu nhập hàng | Cung cấp thông tin phiếu nhập | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 17 | Chỉnh sửa thông tin nhập hàng | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 18 | Tạo phiếu trả nhập hàng | Cung cấp thông tin phiếu trả nhập hàng | Kiểm tra thông tin và tạo phiếu |  |
| 19 | Hiển thị danh sách phiếu trả nhập hàng | Cung cấp thông tin phiếu | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 20 | Chỉnh sửa thông tin trả nhập hàng | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 21 | Tạo phiếu thu | Cung cấp thông tin phiếu thu | Kiểm tra thông tin và tạo phiếu |  |
| 22 | Hiển thị danh sách phiếu thu | Cung cấp thông tin phiếu thu | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 23 | Chỉnh sửa thông tin phiếu thu | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 24 | Tạo phiếu chi | Cung cấp thông tin phiếu chi | Kiểm tra thông tin và tạo phiếu |  |
| 25 | Hiển thị danh sách phiếu chi | Cung cấp thông tin phiếu chi | Kiểm tra thông tin và xuất ra giao diện |  |
| 26 | Chỉnh sửa thông tin phiếu chi | Cung cấp thông tin chỉnh sửa | Kiểm tra thông tin và thực hiện |  |
| 27 | Tạo phiếu xuất hủy hàng hỏng | Cung cấp thông tin phiếu xuất hủy hàng hỏng | Xuất phiếu hủy hàng hỏng |  |
| 28 | Hiển thị danh sách phiếu xuất hủy | Cung cấp thông tin về phiếu xuất hủy | Xuất thông tin phiếu xuất hủy |  |
| 29 | Chỉnh sửa thông tin phiếu xuất hủy | Cung cấp thông tin sửa phiếu xuất hủy | Cập nhật và lưu lại phiếu xuất hủy |  |
| 30 | Thêm khách hàng | Cung cấp thông tin thêm khách hàng | Lưu lại thông tin khách hàng |  |
| 31 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Cung cấp thông tin sửa khách hàng | Cập nhật và lưu thông tin khách hàng |  |
| 32 | Hiển thị danh sách khách hàng | Cung cấp thông tin khách hang | Xuất thông tin khách hàng |  |
| 33 | Thêm nhà cung cấp | Cung cấp thông tin nhà cung cấp mới | Lưu thông tin nhà cung cấp |  |
| 34 | Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp | Cung cấp thông tin sửa nhà cung cấp | Cập nhật và lưu lại thông tin nhà cung cấp đã sửa |  |
| 35 | Hiển thị danh sách nhà cung cấp | Cung cấp loại nhà cung cấp | Xuất thông tin nhà cung cấp tương ứng |  |
| 36 | Thêm nhân viên | Cung cấp thông tin nhân viên mới | Lưu lại thông tin nhân viên đã thêm |  |
| 37 | Chỉnh sửa thông tin nhân viên | Cung cấp thông tin sửa nhân viên | Cập nhật và lưu lại thông tin nhân viên đã sửa |  |
| 38 | Hiển thị danh sách nhân viên | Cung cấp thông tin nhân viên | Xuất thông tin nhân viên |  |
| 39 | Chấm lương cho nhân viên | Cung cấp thông tin nhân viên | Xuất thông tin về lương | Chấm công nhân viên theo thứ bậc |
| 40 | Thống kê | Cung cấp thông tin về thông kê | Xuất thông tin thống kê | Cho phép thống kê theo tháng,hiển thị chart |
| 41 | Tìm kiếm | Cung cấp thông tin tìm kiếm | Xuất thông tin tìm thấy | Cho phép tìm kiếm theo mã,tên |