|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | UC004 | Use case name | Lưu thông tin kho |
| Actor | Oversea Order Placement Department | | |
| Precondition | Bộ phận đặt hàng quốc tếtrước tiên tìm các Site nhập khẩu ởnước ngoài (Overseas Import Sites) có kinh doanh ít nhất một trong các mặt hàng cần đặt | | |
| Main flow of event  (success) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Overseas Import Sites | Trả về cho bộ phận đặt hang quốc tế thông tin số lượng trong kho của các mặt hang được yêu cầu | | 2 | Oversea Order Placement Department | Lưu thông tin kho trong tệp Thông tin kho,  Với các thông tin sau:   * Site code * Merchandise code * In-stock quantity * Unity | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | UC005 | Use case name | Lưu thông tin vận chuyển |
| Actor | Oversea Order Placement Department | | |
| Precondition |  | | |
| Main flow of event  (success) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Overseas Import Sites | Cung cấp cho bộ phận đặt hang quốc tế thông tin vận chuyển | | 2 | Oversea Order Placement Department | Lưu thông tin vận chuyển trong tệp thông tin Site với các thông tin sau:   * Site code * Import site name * Number of days for delivery by ship * Number of days for delivery by air * Other information | | | |
|  |  |  |  |

GLOSSARY

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu(Import assignment system)

Công tykinh doanh hàng nhập ngoại(a merchandise importing andsales company)

Bộ phận bán hàng(Sales department)

Bộphận đặt hàng quốc tế(Overseas order placementdepartment)

mặt hàng

Site nhập khẩu ở nước ngoài (Overseas Import Sites)

số lượng trong kho (in-stock quantity)

dùng phương tiện tàu (delivery by ship)

 hàng không (delivery by air)

SUPPLEMENTARY SPECIFICATION

1. FUNCTIONALITY
2. USABILITY
3. RELIABILITY
4. PERFORMANCE
5. SUPPORTABILITY