Chung:

* Chưa có title
* Chưa cho vào UC

**BÁO CÁO NHẬP**

**Báo cáo nhập thuốc theo giá ( theo cùng loại thuốc - so sánh giá thuốc nhập vào các thời điểm khác nhau)**

STT | Ngày nhập | Mã phiếu nhập | Giá nhập

**Báo cáo nhập thuốc theo nhà cung cấp ( theo cùng loại thuốc – so sánh giá nhập giữa các nhà cung cấp )**

STT | Nhà cung cấp | Ngày nhập | Giá nhập ( tất cả) | Đơn vị tính ( quy về cùng đơn vị tính)

STT | Nhà cung cấp | Ngày nhập | Giá nhập | Đơn vị tính ( quy về cùng đơn vị tính) (giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó)

STT | Nhà cung cấp | Ngày nhập | Giá nhập | Đơn vị tính ( quy về cùng đơn vị tính) (giá cao nhất trong khoảng thời gian đó)

**F423:**

* Nếu làm đc tree >2 :

STT | Tên nhân viên ( Mã phiếu nhập -Tên thuốc ) | Ngày giao dịch | Số lượng | Đơn vị | Thành tiền

Chưa có template, sửa lại ô tìm bỏ tên thuốc ( chỉ tìm theo nhân viên)

* Nếu không làm đc thì:

Bắt buộc phải trung tên mã giao dịch

Ô tìm kiếm sẽ là tìm theo nhân viên or mã giao dịch

**F424**

* Bỏ ( cứ để, ko hiện lên )

**F425**

* Để nguyên

**F426**

**BỎ**

**F427**

STT | Nhà cung cấp | Mã phiếu nhập | Ngày giao dịch | tổng tiền |

Nếu mà làm đc tree 3 thì có chi tiết phiếu nhập

**F428**

* Báo cáo nhập theo ngày

STT | Mã phiếu nhập | Nhân viên | Tổng tiền |

**F429**

* Báo cáo nhập theo ngày và hãng sản xuất

**F430**

* BỎ

**F431 + F432 + 433 BỎ**

* Báo cáo nhập theo các ngày và nước sản xuất

**DANH MỤC**

F408: Báo cáo danh mục thuốc theo nhóm thuốc – OK

F409: Báo cáo danh mục thuốc theo hãng sản xuất - OK

F410: Báo cáo danh mục thuốc theo nhà cung cấp – OK

F409\_: Báo cáo danh mục thuốc theo nước sản xuất – OK

F413: Báo cáo danh mục bác sỹ theo bệnh viện – OK

F414: Báo cáo danh mục khách hàng – OK

F412: Báo cáo kiểm kê kho - OK

**BÁO CÁO XUẤT**

F421

* Báo cáo bán thuốc theo thuốc có ngày tháng
* Truyền vào ngày tháng + tên thuốc
* **Thêm vào mã phiếu xuất**

Chưa có template excel

**BÁO CÁO DOANH THU**

**402: Báo cáo doanh thu theo bác sỹ x**

STT | Ngày giao dịch | Mã phiếu xuất | Khách hàng | Doanh thu

**403: Báo cáo doanh thu theo các nhà cung cấp x**

STT | Ngày giao dịch | Doanh thu

**404: Báo cáo doanh thu theo nhà cung cấp và nhóm thuốc**

Bỏ số lượng + đơn vị tính

**405: Báo cáo doanh thu theo ngày x**

STT | Ngày giao dịch | Mã phiếu xuất | Khách hàng | Doanh thu

**406: Báo cáo doanh thu theo ngày \_ khách hàng x**

STT | Mã KH | Tên khách hàng | Doanh thu

**407: Báo cáo doanh thu theo ngày\_ nhân viên x**

STT | Mã nhân viên (user) | Tên nhân viên | Doanh thu

**407\_B: Báo cáo doanh thu theo ngày \_ nhân viên \_ mã phiếu bán x**

STT | Mã phiếu bán | Khách hàng | Doanh thu

**416: Báo cáo doanh thu theo nhân viên x**

STT | Ngày | Doanh thu

**415: Báo cáo ngày\_nhóm thuốc ( cho biết nhóm thuốc nào đang bán chạy )x**

STT | Tên nhóm thuốc | Doanh thu

**417: Báo cáo doanh thu theo các nhân viên \_ tên thuốc**

BỎ

**418: Báo cáo doanh thu theo nhóm khách hàng x**

STT | Ngày giao dịch | Doanh thu

**419: Báo cáo doanh thu theo nhóm thuốc x**

Bỏ đơn vị tính vs số lượng

**420: Báo cáo doanh thu theo nhóm thuốc, tên thuốc x**

Bỏ đơn vị tính vs số lượng