|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP01 |
| Tham Chiếu | [FRA-1.1] UCCN-34, UCCN-36, UCCN-38 |
| Tên Chức Năng | Báo cáo doanh thu thông qua ngày, tháng, quý, năm của mỗi nhà phân phối |
| Mô tả | Chức năng báo cáo doanh thu liệt kê danh sách hóa đơn, đơn đặt hàng, đơn giao hàng của nhà phần phối từ ngày/ tháng/ quý /năm đến ngày/ tháng/ quý/ năm |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP01 |
| Tham Chiếu | [FRA-1.1] UCCN-30 |
| Tên Chức Năng | Báo cáo kinh doanh thông qua ngày, tháng, quý, năm của mỗi nhà phân phối |
| Mô tả | Chức năng báo cáo kinh doanh liệt kê danh sách một số cột thuộc tính liên quan đến hóa đơn, tính tổng doanh thu và số lượng hàng hóa của nhà phần phối từ ngày/ tháng/ quý /năm đến ngày/ tháng/ quý/ năm |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP01 |
| Tham Chiếu | [FRA-1.1] UCCN-31 |
| Tên Chức Năng | Báo cáo phân bổ hàng hóa thông qua ngày, tháng, quý, năm của mỗi nhà phân phối |
| Mô tả | Chức năng báo cáo doanh thu liệt kê danh sách các cột thuộc tính trong hóa đơn, đơn đặt hàng, đơn giao hàng của nhà phần phối từ ngày/ tháng/ quý /năm đến ngày/ tháng/ quý/ năm |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP01 |
| Tham Chiếu | [FRA-1.1] UCCN-32 |
| Tên Chức Năng | Thống kê so sánh và liệt kê qua ngày, tháng, quý, năm của mỗi nhà phân phối |
| Mô tả | Chức năng thống kê lập biểu đồ   * So sánh tổng số lượng hàng hóa, tổng doanh thu trong 2 khoảng thời gian A và B trong đó A > B, ngày A so với ngày B, tháng A so với tháng B, quý A so với quý B, năm A so năm B * Liệt lê tổng số lượng hàng hóa và tổng doanh thu trong tháng quý hoặc năm |
| Luồng xử lý |  |