SIE.TKXDPM.20192-05

Oversea Order Placement System Glossary

Table of Contents

[I. Introduction 3](#_Toc35379177)

[II. Definitions 3](#_Toc35379178)

[1. Available List 3](#_Toc35379179)

[2. File Info Delivery 3](#_Toc35379180)

[3. File Info Merchandise 3](#_Toc35379181)

[4. Import List 4](#_Toc35379182)

[5. OOPD 4](#_Toc35379183)

[6. Order 4](#_Toc35379184)

[7. Sale 4](#_Toc35379185)

[8. Site 4](#_Toc35379186)

[9. System Error 4](#_Toc35379187)

[10. Warehouse 4](#_Toc35379188)

1. **Introduction**

This document is used to define terminology specific to the problem domain, explaining terms, which may be unfamiliar to the reader of the use-case descriptions or other project documents. Often, this document can be used as an informal data dictionary, capturing data definitions so that use-case descriptions and other project documents can focus on what the system must do with the information.

1. **Definitions**

The glossary contains the working definitions for the key concepts in the Oversea Order Placement System.

* 1. **Tạo thông tin mặt hàng**

Tạo danh sách thông tin mặt hàng cho NVĐHQT có thể xem

* 1. **Cập nhật thông tin vận chuyển**

Từng Site cập nhật thông tin vận chuyển theo mặt hàng và phương tiện

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site code | Import site name | Number of days delivery by ship | Number of days delivery by air | Other information. |

* 1. **Xem thông tin mặt hàng**

Site thu thập thông tin về số lượng và loại hàng để tổng hợp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site code | Merchandise code | In-stock quantity | Unit |

* 1. **Chuẩn hóa thông tin dữ liệu mặt hàng**

Chuẩn hóa để kết nối thành một form thông tin về mặt hàng, thời gian vận chuyển, số lượng,…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merchandise code | Quantity ordered | Unit | Desired delivery date | | |
| Year | Month | Date |

* 1. **NVBH**

Nhân viên bán hàng trong hệ thống

* 1. **NVĐHQT**

Nhân viên đặt hàng quốc tế