**XEM THÔNG TIN THIẾT BỊ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tác nhân | Hành động |
| 1 | User | Chọn “Xem thông tin thiết bị” |
| 2 | Manager | Nhập mã thiết bị cần xem |
| 3 | Hệ thống | Hiển thị kết quả |
| **Alternative Flows** | | |
| 2.1 | Manager | Nhập sai mã đơn vị |
| 3.1 | Hệ thống | Thống báo lỗi |

**ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên | Quy cách hiển thị |
| 1 | Mã đơn vị | Một dãy gồm 5 kí tự |

ĐẶC TẢ DỮ LIỆU RA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên | Quy cách hiển thị |
| 1 | Mã thiết bị | Một dãy gồm 5 kí tự |
| 2 | Tên thiết bị | Theo chuẩn |
| 3 | Giá |  |
| 4 | Đơn vị tính | chiếc |
| 5 | Mã đơn vị cấp | Một dãy gồm 5 ký tự |
| 6 | Tên đơn vị cấp |  |
| 7 | Thời gian cấp | Ngày/tháng/năm |
| 8 | Mã đơn vị sử dụng | Một dãy gồm 5 ký tự |
|  | Tên đơn vị sử dụng |  |
|  | Trạng thái | Đang sử dụng/ngừng sử dụng |
| 4 | Chi tiết | Đang sử dụng/ Ngừng sử dụng |