

Hình 1: Sơ đồ lớp báo cáo doanh thu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên class | BaoCaoDoanhThu | | Mã số: CLS\_01 |
| Tham chiếu: [UCCN-08] [UCNV-02] [R1] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin đối tác | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| ID\_KM | Mã Báo cáo doanh thu | |
| doanhThu | Tổng doanh thu của NPP | |
| ngayLap | Ngày lập báo cáo doanh thu | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| Không có | Không có | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| NhaPhanPhoi | Một báo cáo doanh thu có thể có không hoặc nhiều nhà phân phối | |
| ChiTietSanPham | Một báo cáo doanh thu có thể có nhiều chi tiết sản phẩm. | |