|  |
| --- |
| **BẢNG CHI PHÍ THUÊ VẬN CHUYỂN 3 NĂM 2014** |
| ***STT*** | ***MÃ TT*** | ***TÊN HÀNG*** | ***LOẠITUYẾN ĐƯỜNG*** | ***ĐƠN GIÁ*** | ***KHỐI LƯỢNG (TẤN)*** | ***NGÀY KHỞI HÀNH*** | ***NGÀY VỀ*** | ***SỐ******NGÀY LƯU XE*** | ***TIỀN THUÊ*** |
| 01 | 01XM1 |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |
| 02 | 15XD2 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |
| 03 | 20XM1 |  |  |  | 15 |  |  | 1 |  |
| 04 | 15BG2 |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  |
| 05 | 18DD1 |  |  |  | 30 |  |  | 3 |  |
| 06 | 25XM2 |  |  |  | 45 |  |  | 2 |  |
| 07 | 02BG1 |  |  |  | 20 |  |  | 2 |  |
| 08 | 02DD1 |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |
| 09 | 12XM2 |  |  |  | 23 |  |  | 9 |  |
| 10 | 15XM1 |  |  |  | 12 |  |  | 5 |  |

 ***Bảng 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***MÃ HÀNG*** | ***TÊN HÀNG*** | ***ĐƠN GIÁ THEO LOẠI ĐƯỜNG*** | ***TỔNG*** ***KHỐI LƯỢNG*** | ***Ghi chú:***- 2 ký tự đầu của MÃ TT là Ngày khởi hành.- 2 Ký tự thứ 3 và 4c ủa MÃ TT là Mã hàng.- 1 ký tự ở cuối của MÃ TT là Loại. |
| ***Loại 01*** | ***Loại 02*** |
| XM | Xi măng | 200 | 180 |  |
| XD | Xăng, dầu | 100 | 80 |  |
| DD | Đất, đá | 150 | 140 |  |
| BG | Bột giặt | 120 | 100 |  |

***Yêu cầu:***

**1.[1.0đ]** TÊN HÀNG: Dựa vào MÃ HÀNG và tra trong Bảng 1

**2.[1.0đ]** LOẠI TUYẾN ĐƯỜNG: Là ký tự cuối của MÃ HÀNG

**3.[1.0đ]** ĐƠN GIÁ: Dựa vào TÊN HÀNG kết hợp với LOẠI TUYẾN ĐƯỜNG, tra trong bảng 1 và điền ĐƠN GIÁ tương ứng

**4.[1.0**đ] NGÀY THUÊ: là 2 ký tự đầu của MÃ TT. Ví dụ: 12B01 🡪 NGÀY THUÊ: 12/04/2014

**5.[1.0đ]** NGÀY TRẢ = NGÀY THUÊ + SỐ NGÀY LƯU XE

**6.[1.0đ]** TIỀN THUÊ = SỐ LƯỢNG \* GIÁ - Giảm giá + Phí Lưu xe.

Biết rằng:

- Giảm giá được tính dựa vào NGÀY KHỞI HÀNH. Nếu khởi hành ngày thứ hai thì giảm giá 15% TIỀN THUÊ, ngược lại thì không giảm giá

- Phí lưu xe được tính dựa trên số ngày lưu xe. Mỗi ngày lưu xe có phí lưu xe là 500000đồng

**7.[1.0đ]** Tính TỔNG KHỐI LƯỢNG theo từng ***MÃ HÀNG*** ở Bảng 1

**8.[1.0đ]** Dùng công cụ định dạng để định dang cột SỐ NGÀY LƯU XE sao cho những ô có giá trị lớn hơn 7 có màu vàng

**9.[1.0đ]** Trích lọc những mặt hàng Xăng, dầu và Đất đá trên tuyến đường loại 01 và có khối lượng trên 20 gồm các thông tin cho như sau, đặt kết quả tại vùng trống của sheet hiện tại:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mã hàng*** | ***Tên hàng*** | ***Giá*** | ***Số lượng*** | ***Số ngày thuê*** | ***Tiền thuê*** |

 **10.[1.0đ]** Định dạng cột TIỀN THUÊ thiển thị dạng **1,000,000 VNĐ**