SIE.TKXDPM.20192-05/HomeWork03

Nguyễn Đức Thiên

Đặc tả Use-Case

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | UC17 | Use case name | Chuẩn hoá danh sách mặt hàng cần đặt thành đơn hàng |
| Actor | Nhân viên đặt hàng quốc tế (NVĐHQT) | | |
| Precondition | Nhân viên bán hàng đã tạo xong danh sách mặt hàng cần đặt. | | |
| Main flow of event (success) | | # | Doer | Action | | --- | --- | --- | |  | Hệ thống | Mở danh sách mặt hàng cần đặt. | |  | Hệ thống | Mở danh sách các mặt hàng cung cấp bởi các Sites | |  | Hệ thống | Tìm các Site S có cung cấp ít nhất một trong các mặt hàng cần đặt. | |  | Hệ thống | Lọc danh sách mặt hàng cần đặt và danh sách mặt hàng mà các Site S cung cấp. | |  | Hệ thống | Gửi danh sách đã lọc cho Site S kiểm tra thông tin về số lượng hàng có trong kho. | |  | Site | Cung cấp thông tin về số lượng hàng có trong kho. | |  | Hệ thống | Xây dựng danh sách đơn hàng độc lập để gửi đến các Site S để nhập hàng. | |  | Hệ thống | Lưu thông tin các đơn hàng vừa tạo. | | | |
| Alternative flow of event | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 7a. | System | Không đủ số lượng mặt hàng. Đưa ra thông báo lỗi. | | | |
| Post condition | None | | |