1. **Quản lý đặt hàng**

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-19** |
| Tên chức năng | Lập đơn đặt hàng |
| Mô tả | Chức năng lập đơn đặt hàng mới, 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-20** |
| Tên chức năng | Tra cứu đơn đặt hàng |
| Mô tả | Chức năng tra cứu đơn đặt hàng để xem chi tiết, 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-21** |
| Tên chức năng | Duyệt đơn đặt hàng |
| Mô tả | Chức năng duyệt đơn đặt hàng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP04** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-22** |
| Tên chức năng | Cập nhật đơn đặt hàng |
| Mô tả | Chức năng cập nhật đơn đặt hàng, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

1. Lập đơn đặt hàng đề nghị

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-26** |
| Tên chức năng | Tìm sản phẩm tiềm năng |
| Mô tả | Chức năng lập đơn đặt hàng mới, mô hình thể hiện tương tác với các thành phần khác trong hệ thống. |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-25** |
| Tên chức năng | Tìm sản phẩm khuyến mãi |
| Mô tả |  |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-23** |
| Tên chức năng | Lập đơn đặt hàng đề nghị |
| Mô tả |  |
| Luồng xử lý |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số | **SQP01** |
| Tham chiếu | **[FRA-1.1] UCCN-24** |
| Tên chức năng | Lập biểu đồ |
| Mô tả |  |
| Luồng xử lý |  |