|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-01, UCCN-02** |
| Tên chức năng | Đăng ký làm NPP, Thêm đối tác |
| Mô tả | Chức năng thêm đối tác , mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP02** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-03** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Tìm kiếm đối tác, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP03** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-04** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Cập nhật thông tin đối tác, mô hình thể hiện tương tác với thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP04** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-05** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Tìm kiếm NPP gần hết hạn hợp đồng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP05** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-06** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Tra cứu thông tin NPP, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP06** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-07** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Lập hợp đồng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP07** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-018** |
| Tên chức năng |  |
| Mô tả | Chức năng Tra cứu hợp đồng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP08** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-09** |
| Tên chức năng | Đăng ký làm NPP, Thêm đối tác |
| Mô tả | Chức năng Hủy hợp đồng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-11, UCCN-12 |
| Tên chức năng | CreateReturnRequest |
| Mô tả | Chức năng thêm đơn yêu cầu đổi trả, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý | C:\Users\trucv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Tao DonYCDoiTra.tif |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-14 |
| Tên chức năng | CreateReturn |
| Mô tả | Chức năng thêm phiếu đổi trả, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý | C:\Users\trucv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Tao PhieuDoiTra.tif |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-15 |
| Tên chức năng | CreateDebt |
| Mô tả | Chức năng thêm phiếu công nợ, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý | C:\Users\trucv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Tao PhieuCongNo.tif |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-17 |
| Tên chức năng | CreatePayment |
| Mô tả | Chức năng thêm phiếu chi, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý | C:\Users\trucv\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Tao PhieuChi.tif |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-13 |
| Tên chức năng | SearchReturnRequest |
| Mô tả | Chức năng tra cứu đơn yêu cầu đặt hàng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | SQP |
| Tham chiếu | [FRA-01] UCCN-15 |
| Tên chức năng | DenyReturnRequest |
| Mô tả | Chức năng từ chối đơn yêu cầu đặt hàng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống |
| Luồng xử lý |  |