**BÁO CÁO DOANH THU**

Thời gian: {{time}}

**Báo cáo tổng quan**

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG QUAN** | |
| **Tổng doanh thu (VNĐ)** | {{tong\_doanh\_thu}} |
| Lợi nhuận (VNĐ) | {{loi\_nhuan}} |
| Tỉ lệ lợi nhuận/doanh thu (%) | {{ti\_le\_loi\_nhuan}} |
| Số lượng khách hàng mới (khách hàng) | {{khách\_hang\_moi }} |
| Doanh thu trung bình mỗi khách hàng(VNĐ/khách hàng) | {{doanh\_thu\_tb\_khach}} |

# **Báo cáo chi tiết**

Top sản phẩm có doanh thu cao nhất {{time}}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sản phẩm** | **Giá thành** | **Số lượng** | **Doanh thu** |
| {%tr for item in bangDoanhThuChiTiet %} | | | | |
|  | {{ item.ten }} | {{ item.gia }} | {{ item.soluong }} | {{item.doanhthu}} |
| {%tr endfor %} | | | | |

{{ doanhThuImg }}

{{ doanhThuCategoryImg }}