|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Theme** | | Shipment | |
| **Epic** | | Shipment List | |
| **Story Title:** | | Shipment List – Factory View | |
| **Story ID :** | | A01 | |
| **Scenario :** | | As a <FACTORY> , I can < xem được tất cả Shipment từ Factory đến Customer > so that < theo dõi tình trạng của từng shipment > | |
| **Estimation** : 13 Points | | | **Priority** : High |
|  | |
| **Conditions of satisfaction** : | | |
| * “ Free delivery is offered to French customers for their first order “ | | |

|  |
| --- |
| **Example :** |
| * Data table format |

|  |
| --- |
| **Business Rules:** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Impacts on Existing Functions / Documentation / Architecture / Constraints :** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Link to specification doc / Mock up : |
| Yes. Link to specification document |
| Yes. Link to mockup |

|  |  |
| --- | --- |
| Test cases Outlines : | |
| 1. Test UI    * Login vào tài khoản Factory    * Nhấn vào Shipment    * Nhấn vào Shipment List    * Kiểm tra UI của Shipment : Table, sort Data, Search, Filter | |
| 1. Để hiển thị các dữ liệu của Shipment : Nhấn vào Create Shipment để tạo or Add dữ liệu ảo vào hệ thống | |
| 1. Test Bussiness    * Test Show | |
| 1. Test Status    * Status hiển thị : Received      + Delivery Date : hiển thị ngày tháng ,đơn hàng được chuyển đi      + Arrival Date : hiển thị ngày tháng đơn hàng được nhận    * Status hiển thị : Open      + Delivery Date : Chưa hiển thị ngày tháng , đơn hàng chưa được chuyển đi    * Status hiển thị Transit :      + Delivery Date : Hiển thị ngày tháng , đơn hàng đã được chuyển đi      + Arrival Date : Chưa hiển thị ngày tháng , chưa nhận được hàng | |
| 1. Total Units    * Số lượng Product trong 1 Box , được tạo trong Add Box | |
| 1. No Box    * Số lượng Box trong Shipment | |
| 1. Weight    * Weight Box + Weight Product | |
| 1. Volum    * V \* No Box ( số lượng Box trong Shipment ) | |
| 1. Freight    * Nhấn vào Create Shipment để nhập dữ liệu Freight | |
| 1. Taxes    * Nhấn vào Create Shipment nhập Texes | |
| 1. Import Duty    * Nhấn vào Create Shipment để nhập Import Duty | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |