|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội  Lập trình máy tính 3 | CỔNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGĨA VIỆT NAM  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hàng | Tên quy cách | Đơn vị CC | Số lượng | Đơn giá | Ngày thống kê | Tháng thống kê | Quý thống kê | Năm thống kê | Ghi chú |
| 01 | CD000001 | Tấm cám | CT TNHH Minh Thành | 111 | 100.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 02 | CD000002 | Chí Phèo | CT TNHH Minh Thành | 222 | 90.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 03 | CD000003 | Ông lão và chú cá vàng | TNHH An Long | 333 | 201.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 04 | CD000004 | Conan chapter1 | TNHH An Long | 222 | 118.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 05 | CD000005 | Doremon cánh cửa thần bí | TNHH Hải Hà | 99 | 50.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 06 | CD000006 | Aladin và cây đèn thần | Công ty cổ Phần  Hà Duyên | 79 | 40.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 07 | CD000007 | Chị Sáu ở Côn Đảo | TNHH An Long | 97 | 76.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 08 | CD000008 | Trăm năm cô đơn | Công Ty cổ phần Hà Duyên | 40 | 40.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 09 | CD000009 | Sống hết mình cho ngày | TNHH Hải Hà | 29 | 51.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| 10 | CD000010 | Chuyện tình không tên | TNHH An Long | 44 | 63.000 | 24.4.2019 | 24.05.2019 | 24.10.2019 | 24.04.2020 |  |
| Tổng | | | |  |  |  |  |  |  |  |

Hà Nội, Ngày … Tháng…. Năm….

|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội  Lập trình máy tính 3 | CỔNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGĨA VIỆT NAM  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |

NHẬT KÝ THANH TOÁN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ngày | Thời gian | Mã đơn hàng | Tên Khách hàng | Loại | Số lượng | Số tiền | Mã Nhân Viên | Ghi chú |
| 01 | 04-04-2019 | 9:11 AM | CD000008 | Nguyễn Thị Mai | KH | 1 | 40.000 | CD20003 | Cash |
| 02 | 04-04-2019 | 10:47  AM | CD000004 | Trần Anh Khoa | KH | 1 | 118.000 | CD20003 | Cash |
| 03 | 04-04-2019 | 11:35 AM | CD000005  CD000006 | Minh Văn Trần | KH | 2 | 50.000  40.000 | CD20003 | Credit |
| 04 | 04-04-2019 | 12:57 Am | CD000007 | Đào Duy Anh | KH | 1 | 76.000 | CD20003 | Cash |
| 05 | 04-04-2019 | 2:33 PM | CD000001 | Hảo Mai Hương | KH | 1 | 100.000 | CD20014 | Credit |
| 06 | 04-04-2019 | 3:25 PM | CD000002  CD000003 | Trần Phương Thuý | KH | 2 | 90.000  201.000 | CD20014 | Credit |
| 07 | 04-04-2019 | 4:11 PM | CD000005 | Nguyễn Minh Anh | KH | 1 | 50.000 | CD20014 | Cash |

Hà Nội, Ngày … Tháng…. Năm

|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội  Lập trình máy tính 3 | CỔNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGĨA VIỆT NAM  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |

DANH MỤC HÀNG HOÁ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã Hàng | Tên Hàng | ĐVT |
| 01 | CD000001 | Tấm cám | Quyển |
| 02 | CD000002 | Chí Phèo | Quyển |
| 03 | CD000003 | Ông lão và chú cá vàng | Quyển |
| 04 | CD000004 | Conan chapter1 | Quyển |
| 05 | CD000005 | Doremon cánh cửa thần bí | Quyển |
| 06 | CD000006 | Aladin và cây đèn thần | Quyển |
| 07 | CD000007 | Chị Sáu ở Côn Đảo | Quyển |

Hà Nội, Ngày … Tháng…. Năm