|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Use Case Number:** | UC3 | | |
| **Use Case Name:** | **Create Transfers** | | |
| **Actor (s):** | User, Administrator | | |
| **Maturity:** | Focused | | |
| **Summary:** | User, Administrator dùng bảng điều khiển để nhìn tổng quan về tất cả các hoạt động trong Kho. | | |
| **Basic Course of Events:** | **Actor Action** | | **System Response** |
| 1. Thực hiện đăng nhập **{Login Authentication}** | |  |
|  | | 2. Hệ thống sẽ hiện bảng điều khiển chung của odoo |
| 3. Actor chọn **Inventory** | |  |
|  | | 4. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện bảng điều khiển chính của module Inventory |
| 5. Actor chọn Operations -> Transfers | |  |
|  | | 6. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các đơn đặt hàng Bán và Mua đã được xác nhận. |
| 7. Actor click vào một đơn hàng. | |  |
|  |  | | 8. Hệ thống hiển thị form chi tiết trạng thái đơn hàng. |
|  | 9**.** Use case bắt đầu khi Actor click vào Create. **A1,A2,A3,A4,A5,A6** | |  |
|  |  | | 10. Hệ thống hiển thị form thông tin về vận chuyển. |
|  | 11. Actor nhập thông tin vào các trường dữ liệu.**A7, A8, A9, A11, A13.** | |  |
|  | 12. Actor chọn ‘save’ thông tin.**A14** | |  |
|  |  | | 13. Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập vào các ô nhập liệu.**E1** |
| **Alternative Paths:** | **Actor** | **System Respones** | |
|  | **A14** | | |
|  | 1.Actor chọn ‘discard’ thông tin |  | |
|  |  | Hệ thống quay trở về bước 6 của Create Transfers | |
|  | **A1** | | |
|  | Actor chọn vào “Calendar”. |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị chế độ xem calendar với các thông tin và sự kiện liên quan đến việc chuyển hàng hoá hoặc vật liệu trong kho. | |
|  | **A2** |  | |
|  | **Actor** | **System Respones** | |
|  | Actor chọn vào “Kanban” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị chế độ xem kanban với các thông tin liên quan đến quá trình transfer (chuyển giao) sản phẩm hoặc dự án. | |
|  | **A3** | | |
|  | **Actor** | **System Respones** | |
|  | Actor chọn vào “List”. |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị chế độ xem list với các thông tin liên quan đến quá trình transfer (chuyển giao) sản phẩm hoặc dự án. | |
|  | **A4** | | |
|  | Actor chọn vào “Filters” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị các lựa chọn để lọc các phiếu chuyển giao. | |
|  | **A5** | | |
|  | Actor chọn vào “Group By” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị các lựa chọn để nhóm các phiếu chuyển giao. | |
|  | **A6** | | |
|  | Actor chọn vào “Export All” |  | |
|  |  | Hệ thống sẽ thông báo tải xuống thành công. | |
|  | **A7** | | |
|  | Actor chọn vào “Action” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị hai lựa chọn là “Duplicate” và “Delete”. | |
|  | **A8** | | |
|  | Actor chọn vào “Print”. |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị hai lựa chọn in là “Picking Operations” và “Delivery Slip”. | |
|  | **A9** | | |
|  | Actor chọn “Send Message”. |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị một biểu mẫu để điền các dữ liệu. | |
|  | Actor chọn “Full composer”. |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị một biểu mẫu với các trường dữ liệu của Compose Email. | |
|  | Actor chọn “Send”. **A10** |  | |
|  |  | Hệ thống sẽ hiện message mà mình đã gửi lên kênh chat. | |
|  | **A11** | | |
|  | Actor chọn vào “Log note” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị một biểu mẫu để điền các dữ liệu. | |
|  | Actor chọn vào “Full composer” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị một biểu mẫu với các trường dữ liệu của Log note. | |
|  | Actor chọn “Log”. **A12** |  | |
|  |  | Hệ thống sẽ hiện log mà mình đã gửi lên kênh chat. | |
|  | **A13** | | |
|  | Actor chọn vào “Activities” |  | |
|  |  | Hệ thống hiển thị một biểu mẫu để điền các dữ liệu. | |
|  | Actor chọn vào “Schedule”. |  | |
|  |  | Hệ thống sẽ hiện activities lênh planned activities. | |
|  | **A10**  Actor chọn “cancel” hệ thống sẽ quay trở về bước 10 của Creat Transfers | | |
|  | **A12** Actor chọn “cancel” hệ thống sẽ quay trở về bước 10 của Creat Transfers | | |
| **Exception Paths:** | Kiểm tra các trường nhập liệu nếu sai hoặc để trống thì hiển thị lỗi tại ô nhập liệu đó | | |
| **Extension Points:** | không | | |
| **Triggers:** | Actor muốn xem chi tiết hoặc tạo mới thông tin vận chuyển về đơn hàng | | |
| **Assumptions:** | không | | |
| **Preconditions:** | không | | |
| **Post Conditions:** | Các cập nhật sẽ được lưu vào hệ thống | | |
| **Reference: Business Rules** |  | | |
| **Author(s):** | XXXXX | | |
| **Date:** |  | | |
| **Activity Diagram:** | | | |

