|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC005a | Tên UC | Tạo thông tin vận chuyển |
| Tác nhân | Nhân viên đặt hàng quốc tế(Oversea Order Placement Department), Site nhập khẩu (Overseas Import Sites) | | |
| Tiền điều kiện |  | | |
| Luồng sự kiện chính (hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Nhân viên đặt hàng hàng | - Truy cập hệ thống, mở tệp thông tin Site, | | 2 | Nhân viên đặt hàng hàng | Chọn “tạo mới” để tạo một form cho mục mới chứa các thông tin sau:   * Site code: mã site * Import site name: tên site nhập khẩu * Number of days for delivery by ship: số ngày vận chuyeennr theo đường hàng hải * Number of days for delivery by air: số ngày vận chuyển theo đường hàng không * Other information: thông tin khác | | 3 | Nhân viên đặt hàng hàng | Chọn “Chấp nhận” | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC005b | Tên UC | Xem thông tin vận chuyển |
| Tác nhân | Nhân viên đặt hàng quốc tế(Oversea Order Placement Department), Site nhập khẩu (Overseas Import Sites) | | |
| Tiền điều kiện |  | | |
| Luồng sự kiện chính (hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | Truy cập hệ thống, mở tệp thông tin Site. Trong tệp thông tin Site sẽ có 1 bảng với các thông tin sau:   * Site code: mã site * Import site name: tên site nhập khẩu * Number of days for delivery by ship: số ngày vận chuyeennr theo đường hàng hải * Number of days for delivery by air: số ngày vận chuyển theo đường hàng không * Other information: thông tin khác | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC005c | Tên UC | Sửa thông tin vận chuyển |
| Tác nhân | Nhân viên đặt hàng quốc tế(Oversea Order Placement Department), Site nhập khẩu (Overseas Import Sites) | | |
| Tiền điều kiện | Khi có thay đổi bên phía các site | | |
| Luồng sự kiện chính (hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Overseas Import Sites | Thông báo thay đổi cho bộ phận đặt hàng quốc tế | | 2 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | Truy cập hệ thống, mở tệp thông tin Site. Trong bảng thông tin Site chọn Site cần cập nhật thông tin và cập nhât thông tin. | | 3 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | Chấp nhận các thay đổi và lưu lại dữ liệu mới | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC005d | Tên UC | Xóa thông tin vận chuyển |
| Tác nhân | Nhân viên đặt hàng quốc tế(Oversea Order Placement Department), Site nhập khẩu (Overseas Import Sites) | | |
| Tiền điều kiện |  | | |
| Luồng sự kiện chính (hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | Truy cập hệ thống, mở tệp thông tin Site. | | 2 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | * Tìm mục của Site cần xóa | | 3 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | * Chọn nút “Xóa” * Bấm “Confirm” để chấp nhận | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC005e | Tên UC | Tìm thông tin vận chuyển |
| Tác nhân | Nhân viên đặt hàng quốc tế(Oversea Order Placement Department), Site nhập khẩu (Overseas Import Sites), Hệ thống đặt hàng quốc tế | | |
| Tiền điều kiện |  | | |
| Luồng sự kiện chính (hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 1 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | Truy cập hệ thống, mở tệp thông tin Site. | | 2 | Nhân viên đặt hàng quốc tế | * Chọn kiểu tìm kiếm: theo mã code của site hoặc theo tên site * Nhập mã hoặc tên site vào thanh tìm kiếm * Nhấn “Tìm kiếm” | | 3a | Hệ thống đặt hàng quốc tế | * Hiện số lượng kết quả tìm kiếm được * Trả về kết quả tìm kiếm | | | |
| Luồng sự kiện chính ( không hoàn thành) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 3b | Hệ thống đặt hàng quốc tế | Trả về thông báo “Không tìm thấy site” | | | |

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