|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **{Label}** | | | | | | |
| **C:\Users\Chi Cuong\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\barcode.jpg** | | | | | | |
| **Tổng số hồ sơ: {count}** | | | |  |  |  |
| 2 ký tự đầu: | Năm |  |  |  |  |  |
| 3 ký tự tiếp theo: | Loại đơn: | HDT: | Hóa Đơn liên trắng |  |  |  |
|  |  | HDX: | Hóa Đơn liên xanh |  |  |  |
|  |  | DSA: | Đơn SA88 |  |  |  |
|  |  | DBS: | Đơn bổ sung vợ chồng |  |  |  |
|  |  | DGH: | Đơn gia hạn |  |  |  |
|  |  | NPP: | Đơn dành cho NPP thường |  |  |  |
|  |  | DLD: | Đơn dành cho NPP cấp lãnh đạo |  |  |  |
|  |  | HDS | Hóa Đơn liên xanh & trắng (dành cho Shop) |  |  |  |
| 2 ký tự tiếp theo: | Kho |  |  |  |  |  |
| 3 ký tự tiếp theo: | Số thùng |  |  |  |  |  |
| **GHI CHÚ:** | Anh/chị có thể ghi chú số hóa đơn, đơn đóng từ ngày nào tới ngày nào ở phần này | | | |  |  |