Mô tả Class\_Quản lý dịch vụ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên class | KhachHang | | Mã số: |
| Tham chiếu: [UCCN-9] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin khách hàng | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| MaKH | Mã khách hàng là duy nhất đối với mỗi khách hàng | |
| TenKH | Họ và tên của khách hàng | |
| CMND | Số chứng minh nhân dân của khách hàng. | |
|  | SDT | Số điện thoại mà khách hàng đang là chủ sở hữu | |
|  | MoTa | Mô tả lại khách hàng là loại khách hàng nào. (VD: khách hàng là cá nhân-hộ gia đình, khách hàng là tập thể, khách hàng là công ty(đại diện)… | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| KiemTraSDT | Kiểm tra xem khách hàng có cung cấp số điện thoại để liên hệ là chính xác hay chưa, có phải khách hàng đúng đã đăng ký với số điện thoại đã đăng ký hay chưa. | |
|  | KiemTraCMND | Kiểm tra xem chứng minh nhân dân của khách hàng đã đủ số chữ số theo đúng quy chuẩn chứng minh nhân dân đã quy định hay chưa. | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| Không có |  | |
|
|  |
| Tên class | DichVuMuaSam | | Mã số: |
| Tham chiếu: [UCCN-9] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin mua sắm của khách hàng | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| MaDVMuaSam | Mỗi dịch vụ mua sắm có cấp cho một mã dịch vụ khác nhau và mỗi mã dịch vụ là duy nhất. | |
| TenDVMuaSam | Tên của dịch vụ ứng với mã dịch vụ (vd: mua sắm siêu thị, mua sắm, bing c,…) | |
| DiaDiemMuaSam | Vị trí mà khách hàng đến mua sắm ứng với dịch vụ mà khách hàng đã chọn. | |
|  | ThoiGianSuDung | Mô tả thời gian mà khách hàng muốn được khách sạn đưa đi trong bao lâu( tính theo giờ, ngày hay tuần,…) | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| Không có |  | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| Không có |  | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên class | DichVuSpa | | Mã số: |
| Tham chiếu: [UCCN-9] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin Spa của khách hàng | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| MaDVSpa | Mỗi dịch vụ spa ứng với mỗi mã khác nhau và mỗi mã là duy nhât | |
| TenDVSpa | Tên của loại hình spa đó | |
| MoTa | Spa được sử dụng những nguyên liệu hay các sản phẩm nào | |
|  | ThoiGianSuDung | Mô tả thời gian sử dụng của khách hàng, theo ngày hay thời gian sử dụng chỉ trong 1 ngày. | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| Không có |  | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| Không có |  | |
|
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên class | KH\_DV\_MuaSam | | Mã số: |
| Tham chiếu: [UCCN-9] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin yêu cầu thêm của khách hàng, phát sinh thêm | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| MaKH | Mã khách hàng là duy nhất đối với mỗi khách hàng. | |
| MaDVMuaSam | Mỗi dịch vụ mua sắm có cấp cho một mã dịch vụ khác nhau và mỗi mã dịch vụ là duy nhất. | |
| YeuCauThem | Trong khi đi mua sắm, nếu khách hàng có nhu cầu di chuyển đến vị trí nào đó hay đi thêm đến vị trí nào đó không đăng kí trước đó thì cần ghi rõ lại. | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| Không có |  | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| Không có |  | |
|
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên class | KH\_DV\_Spa | | Mã số: |
| Tham chiếu: [UCCN-9] |
| Mô tả | Lưu trữ thông tin yêu cầu thêm của khách hàng, phát sinh thêm | | |
| Thuộc tính | Tên thuộc tính | Mô tả | |
| MaKH | Mã khách hàng là duy nhất đối với mỗi khách hàng. | |
| MaDVSpa | Mỗi dịch vụ spa ứng với mỗi mã khác nhau và mỗi mã là duy nhât | |
| YeuCauThem | Tron khi sử dụng các yêu cầu đã đăng ký trước trước đó, khi sử dụng sản phẩm khách hàng có thể đăng ký thêm các sản phẩm dịch vụ hoặc liệu trình kèm theo của sản phẩm Spa. | |
| Phương thức | Tên phương thức | Mô tả | |
| Không có |  | |
| Quan hệ | Tên lớp | Mô tả | |
| Không có |  | |
|
|  |