Báo Cáo doanh thu

1. Báo Cáo Danh sách các giấy tờ

* Giao diện danh sách hóa đơn



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị thông tin nhà phân phối |
| 2 | 2 | Buttun hiển thị theo Hóa đơn |
| 3 | 3 | Control mở rộng trang |
| 4 | 4 | Danh sách thông tin hóa đơn |

* Giao diện danh sách đơn giao hàng



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị thông tin nhà phân phối |
| 2 | 2 | Buttun hiển thị theo Đơn Giao Hàng |
| 3 | 3 | Control mở rộng trang |
| 4 | 4 | Danh sách thông tin Đơn Giao Hàng |

* Giao Diện danh sách đơn đặt hàng



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị thông tin nhà phân phối |
| 2 | 2 | Buttun hiển thị theo Đơn Đặt hàng |
| 3 | 3 | Control mở rộng trang |
| 4 | 4 | Danh sách thông tin Đơn Đặt hàng |

1. Báo Cáo Kinh Doanh



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị menu báo cáo |
| 2 | 2 | Control hiển thị thông tin nhà phân phối |
| 3 | 3 | Danh sách thông tin nhà phân phối, số lượng, thành tiền |
| 4 | 4 | Control phân trang |
| 5 | 5 | Control tính tổng tiền |
| 6 | 6 | Control tính số lượng hàng hóa |

1. Báo Cáo Phân Bổ



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị menu báo cáo |
| 2 | 2 | Control hiển thị thông tin nhà phân phối |
| 3 | 3 | Danh sách thông tin nhà phân phối, số lượng đề nghị, số lượng thực tế, thành tiền |
| 4 | 4 | Control phân trang |
| 5 | 5 | Control tính tổng tiền |
| 6 | 6 | Control tính số lượng đề nghị |
| 7 | 7 | Control tính số lượng thực tế |

1. Thống Kê

* Thống kê So sánh A và B trong đó A > B



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị menu thống kê |
| 2 | 2 | Control chọn so sánh |
| 3 | 3 | Control hiển thị so sánh ngày A>B |
| 4 | 4 | Hiển thị biểu đồ cột so sánh số lượng A và B |
| 5 | 5 | Hiển thị biểu đồ cột so sánh tổng tiền A và B |

* Thống kê số lượng, tổng tiền tháng/quý trong năm



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm control | Mô tả |
| 1 | 1 | Control hiển thị menu thống kê |
| 2 | 2 | Control chọn liệt kê |
| 3 | 3 | Control hiển thị chọn tháng/quý của năm |
| 4 | 4 | Buttun vẽ biểu đồ |
| 5 | 5 | Hiển thị biểu đồ cột số lượng hàng hóa các tháng/quý trong năm |
| 6 | 6 | Hiển thị biểu đồ cột tổng tiền các thắng/quý trong năm |