**Đặc tả use-case**

Use case name: Check quantity

Actors: Sites

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code | MIA | Use case name | Check quatity |
| Actor | Sites | | |
| Precondition | Nhận được danh sách những mặt hàng cần kiểm tra, số lượng đặt hàng. | | |
| Main flow of event (success) | | # | Doer | Action | | --- | --- | --- | |  | Sites | Nhận danh sách hàng cần đặt. | |  | Sites | Kiểm tra số lượng hàng còn trong kho. | |  | Sites | Lập danh sách só lượng hàng trong kho. | |  | Sites | Gửi danh sách cho hệ thống. | |  | System | Xác nhận danh sách hang, số lượng hàng | |  | System | Xác nhận thông báo đặt hàng | | | |
| Alternative flow of event | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | # |  | Doer | Action | | 2a. |  | Sites | Báo lỗi nếu số lượng hàng trong kho không đủ | | 5a. |  | System | Hệ thống báo lỗi nếu số lượng hàng không đủ hay đúng yêu cầu | | 6a. |  | System | Thông báo đặt hàng không thành công | | | |

Use case name: Order

Actors: Sales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UC Code |  | Use case name | Order |
| Actor | Sales | | |
| Precondition | Khách hàng nhập hàng  Các sales cần có các thông tin về mã hàng, số lượng, đơn vị, ngày | | |
| Main flow of event (success) | | # | Doer | Action | | --- | --- | --- | |  | Sales | Nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng. | |  | Sales | Lập danh sách thông tin mặt hàng gồm: mã hàng, số lượng, đơn vị, ngày. | |  | Sales | Gửi danh sách cho hệ thống. | |  | System | Kiểm tra danh sách. | |  | System | Trả về thông báo thành công. | | | |
| Alternative flow of event | |  |  |  | | --- | --- | --- | | # | Doer | Action | | 6a.  7a. | Sales | Khách hàng yêu cầu hủy đặt hàng hoặc sửa thông tin đơn hàng. | | 8a. | System | Thông tin bộ phận đặt hàng gửi không hợp lệ. | | 9a. | System | Thông báo đặt hàng không thành công | | | |