**Tổng hợp thông tin**

|  |  |
| --- | --- |
| Phần mềm cho ai sử dụng | Người quản lý nhà trọ sử dụng |
| Phần mềm quản lý bao nhiêu tòa nhà | Từ 1 đến 5 tòa nhà, với mỗi tòa có từ 1 đến 20 phòng |
| Quản lý những gì | Các tòa nhà  Các phòng  Người thuê phòng  Dịch vụ  Sự cố tòa nhà  Hóa đơn  Thống kê thu chi |

|  |  |
| --- | --- |
| Tòa nhà | Mã  Tên  Số tầng  Số phòng  Số người thuê  Mô tả  Địa chỉ  Ngày chốt tiền ( ngày )  Chuyển báo trước ( số ngày )  Thời gian nộp tiền phòng:  Ngày bắt đầu ( ngày )  Ngày kết thúc ( ngày )  Quản lý tòa nhà ( người quản lý )  Dịch vụ  Ghi chú |
| Dịch vụ | Giá của mỗi phòng  Số điện/phòng/tháng  Số nước/phòng/tháng  Dịch vụ chung/phòng/tháng |
| Phòng cho thuê | Mã phòng  Mã tòa nhà  Diện tích  Số tầng  Số người thuê / số người tối đa  Thiết bị có sẵn trong phòng  Dịch vụ của phòng  Sự cố của phòng  Giá của phòng  Hóa đơn hàng tháng của phòng |
| Thôn tin người thuê gồm những gì | Mã  Hình ảnh  Tên  Số CMND  Email  Điện thoại  Địa chỉ, quê quản  Mã tòa nhà  Mã phòng  Ảnh CMND  Ghi chú |
| Sự cố tòa nhà | Mã  Tên sự cố  Mã tòa nhà  Mã phòng  Mô tả sự cố  Hình ảnh  Trạng thái  Mức độ nghiêm trọng  Ghi chú |
| Lập hóa đơn | **Thông tin:**  Mã hóa đơn  Tháng/năm  Khoảng thời gian ( toàn bộ tháng/Khoảng thời gian)  Nhà (mã nhà)  Phòng (mã)  Ngày thanh toán  Hạn thanh toán  **Dịch vụ:**  Điện (đơn giá): số cũ – số mới – thành tiền  Nước (đơn giá): số cũ – số mới – thành tiền  Máy giặt (đơn giá): số người – thành tiền  Sinh hoạt (đơn giá): Số người – thành tiền  **Tổng hợp:**  Tiền phòng  Dịch vụ  Tổng  Giảm giá  Thanh toán  Ghi chú |
| Thu chi | Thu:  Nguồn thu  Thời gian ( ngày )  Chi: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |