|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ADD FRIENDS** | | |
| **Bảng Tổng Quát** | | |
| **Chức Năng** | **Mức User** | **Mức System** |
| **Add Friends** | Chức năng Add Friends gồm có: Send Invitation, Share Achievement, View Friend List, Accept Invitation, Unfriend. - **Send Invitation:** Người dùng sẽ có chức năng gửi lời mời kết bạn cho các tài khoản khác. - **Share Achievement:** Người dùng có chức năng chia sẽ các thành tựu của mình cho bạn bè của họ. - **View Friend List:** Người dùng có chức năng xem danh sách bạn bè của họ - **Accept Invitation**: Người dùng có chức năng chấp nhận các lời mời kết bạn từ tài khoản khác. - **Unfriend**: Người dùng có chức năng là hủy kết bạn. | Chức năng Add Friends gồm có: Send Invitation, Share Achievement, View Friend List, Accept Invitation, Unfriend. - **Send Invitation:** Người dùng sẽ có chức năng gửi lời mời kết bạn cho các tài khoản khác, "nút gửi lời mời kết bạn" chuyển thành "hủy lời mời kết bạn". - **Share Achievement**: Người dùng có chức năng chia sẻ các thành tựu của mình cho bạn bè của họ, thành tựu đươch chia sẻ thành công. - **View Friend List:** Người dùng có chức năng xem danh sách bạn bè của họ sau khi người dùng đã chấp nhận lời mời kết bạn với tài khoản khác, Nhấn vào "View Friend List" thì thấy danh sách bạn bè hiển thị. - **Accept Invitation:** Sau khi có tài khoản khác gửi lời mời kết bạn cho người dùng thì người dùng có chức năng chấp nhận các lời mời kết bạn từ tài khoản khác, nút "chấp nhận lời mời chuyển thành "bạn bè". - **Unfriend:** Sau khi chấp nhận kết bạn tài khoản khác. Bây giờ người dùng muốn hủy kết bạn tài khoản hiện đang là bạn bè của họ thì người dùng sẽ có chức năng là hủy kết bạn, nút "hủy kết bạn" chuyển thành "gửi lời mời kết bạn" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT** | | |
| **FR\_ID** | **TÊN** | **UC\_ID** |
| FR\_AF1 | Hệ thống cho phép người dùng gửi lời mời kết bạn | UC\_AF1 |
| FR\_AF2 | Hệ thống cho phép người dùng chia sẻ thành tựu của họ với bạn bè | UC\_AF2 |
| FR\_AF3 | Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách bạn bè của họ | UC\_AF3 |
| FR\_AF4 | Hệ thống cho phép người dùng chấp nhận lời mời kết bạn | UC\_AF4 |
| FR\_AF5 | Hệ thống cho phép người dùng hủy kết bạn với tài khoản khác | UC\_AF5 |