Đặc tả usecase Quản lý thông tin vận chuyển.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | UC12 | Use case name | Xem thông tin vận chuyển |
| Actor | Site | | |
| Precondition | Site muốn biết thời gian vận chuyển của mình đến các bên đặt hàng. | | |
| Main flow of event (success) | | # | Doer | Action | | --- | --- | --- | |  | Site | Chọn chức năng xem thông tin vận chuyển. | |  | Hệ thống | Gửi về thông tin vận chuyển của site bao gồm: site code, import side name, number of day for delivery by air, number of day for delivery by ship, other information. | |  | Site | Thoát khỏi hệ thống. | | | |
| Alternative flow of event | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 2a | Hệ thống | Gửi thông báo thất bại. | |  |  |  | |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | UC13 | Use case name | Cập nhật thông tin vận chuyển |
| Actor | Site | | |
| Precondition | Sau khi xem thông tin vận chuyển, site muốn thay đổi 1 số thông tin vận chuyển. | | |
| Main flow of event (success) | | # | Doer | Action | | --- | --- | --- | |  | Site | Chọn chức năng cập nhật thông tin vận chuyển. | |  | Hệ thống | Trả về thông tin vận chuyển tương ứng | |  | Site | Cập nhật thông tin vận chuyển. | |  | Hệ thống | Gửi thông báo thành công. | |  |  |  | | | |
| Alternative flow of event | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 4a. | Hệ thống | Gửi thông báo thất bại. | | 2a | Hệ thống | Không tìm được thông tin vận chuyển tương ứng, | |  |  |  | | | |