|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN**  **NGUYỄN MINH HIỀN**  **LÊ THỊ ÁNH**  **TRẦN THU HÀ**  **PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN VĂN PHÒNG PHẨM**  **BÀI TẬP LỚN**  **MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ**  **HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML**  **HƯNG YÊN - 2024** |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN**  **NGUYỄN MINH HIỀN**  **LÊ THỊ ÁNH**  **TRẦN THU HÀ**  **PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN VĂN PHÒNG PHẨM**  **NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **BÀI TẬP LỚN**  **MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ**  **HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML**  **GIÁO VIÊN**  **ĐÀO ANH HIỂN**  **HƯNG YÊN - 2024** |

Nhận xét của giảng viên 1 đánh giá:

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ký và ghi họ tên

Nhận xét của giảng viên 2 đánh giá:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ký và ghi họ tên

**LỜI CAM ĐOAN**

Em xin cam đoan bài tập lớp môn Phân tích thiết kế hệ thống có tên “Phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng bán văn phòng phẩm” là sản phẩm của bản thân. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các số liệu, kết quả trình bày trong bài tập lớn là hoàn toàn trung thực, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của bộ môn và nhà trường đề ra.

*Hà Nội, ngày … tháng … năm 2024*

Sinh viên

**MỤC LỤC**

[DANH SÁCH BẢNG BIỂU 15](#_Toc186113240)

[DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 16](#_Toc186113241)

[CHƯƠNG 1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU 17](#_Toc186113242)

[1.1 Mô tả bài toán. 17](#_Toc186113243)

[1.2 Đặc tả yêu cầu phần mềm 19](#_Toc186113244)

[1.3 Biểu đồ lớp thực thể 25](#_Toc186113252)

[1.3.1 Danh sách các lớp đối tượng 25](#_Toc186113254)

[1.3.2 Chi tiết hoá các lớp đối tượng 26](#_Toc186113256)

[CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CA SỬ DỤNG 32](#_Toc186113273)

[2.1 Các kịch bản ca sử dụng 32](#_Toc186113274)

[2.1.1 Use case quản lý danh mục 32](#_Toc186113275)

[2.1.2 Use case quản lý đơn hàng nhập 37](#_Toc186113281)

[2.1.3 Use case quản lý chi tiết đơn hàng nhập 40](#_Toc186113285)

[2.1.4 Usecase Quản lý sản phẩm 46](#_Toc186113291)

[2.1.5 Usecase Quản lý đơn hàng bán 52](#_Toc186113297)

[2.1.6 Usecase Quản lý chi tiết đơn hàng bán 57](#_Toc186113302)

[2.1.7 Usecase Thống kê 66](#_Toc186113308)

[2.1.8 Usecase Nhân viên 69](#_Toc186113313)

[2.1.9 Usecase Nhà cung cấp 73](#_Toc186113319)

[2.1.10 Usecase Đăng nhập 78](#_Toc186113325)

[2.2 Biểu đồ phân tích ca sử dụng 81](#_Toc186113329)

[2.3 Biểu đồ trạng thái 85](#_Toc186113340)

[CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ MÃ HÓA 88](#_Toc186113345)

[3.1 Biểu đồ tuần tự 88](#_Toc186113346)

[3.2 Biểu đồ lớp thiết kế 108](#_Toc186113378)

[3.3 Biểu đồ hoạt động của use case/ hệ thống/ phương thức 130](#_Toc186113423)

[3.4 Biểu đồ thành phần 133](#_Toc186113430)

[3.5 Biểu đồ triển khai 133](#_Toc186113432)

[3.6 Ánh xạ sang mã nguồn 134](#_Toc186113434)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 135](#_Toc186113435)

DANH SÁCH HÌNH VẼ

[Hình 2‑1: Biểu đồ use case tổng quát 17](#_Toc186121504)

[Hình 2‑2: Biểu đồ phân rã use case Quản lý danh mục 17](#_Toc186121505)

[Hình 2‑3: Biểu đồ phân rã use case Quản lý đơn hàng nhập 18](#_Toc186121506)

[Hình 2‑4: Biểu đồ phân rã use case Quản lý chi tiết đơn hàng nhập 18](#_Toc186121507)

[Hình 2‑5: Biểu đồ phân rã use case Quản lý sản phẩm 19](#_Toc186121508)

[Hình 2‑6: Biểu đồ phân rã use case Quản lý đơn hàng bán 19](#_Toc186121509)

[Hình 2‑7: Biểu đồ phân rã use case Quản lý chi tiết đơn hàng bán 20](#_Toc186121510)

[Hình 2‑8: Biểu đồ lớp thực thể 22](#_Toc186121511)

[Hình 2‑1: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý danh mục 78](#_Toc186121512)

[Hình 2‑2: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý sản phẩm 79](#_Toc186121513)

[Hình 2‑3: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý đơn hàng nhập 79](#_Toc186121514)

[Hình 2‑4: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý CTDHN 80](#_Toc186121515)

[Hình 2‑5: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý đơn hàng bán 80](#_Toc186121516)

[Hình 2‑6: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý CTDHB 80](#_Toc186121517)

[Hình 2‑7: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho Thống kê 81](#_Toc186121518)

[Hình 2‑8: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý nhân viên 81](#_Toc186121519)

[Hình 2‑9: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý nhà cung cấp 81](#_Toc186121520)

[Hình 2‑10: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho đăng nhập 82](#_Toc186121521)

[Hình 2‑11: Biểu đồ trạng thái của lớp danh mục 82](#_Toc186121522)

[Hình 2‑12: Biểu đồ trạng thái lớp đơn hàng bán 83](#_Toc186121523)

[Hình 2‑13: Biểu đồ trạng thái lớp sản phẩm 83](#_Toc186121524)

[Hình 2‑14: Biểu đồ trạng thái lớp đơn hàng nhập 84](#_Toc186121525)

[Hình 2‑15: Biểu đồ trạng thái lớp đăng nhập 84](#_Toc186121526)

[Hình 2‑16: Biểu đồ trạng thái lớp quản lý nhà cung cấp 85](#_Toc186121527)

[Hình 2‑17: Biểu đồ trạng thái lớp Nhân viên 85](#_Toc186121528)

[Hình 3‑1: Biểu đồ tuần tự của chức năng thêm danh mục 90](#_Toc186121529)

[Hình 3‑2: Biểu đồ tuần tự của chức năng sửa danh mục 90](#_Toc186121530)

[Hình 3‑3: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá danh mục 91](#_Toc186121531)

[Hình 3‑4: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm danh mục 91](#_Toc186121532)

[Hình 3‑5: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị danh mục 92](#_Toc186121533)

[Hình 3‑6: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm sản phẩm 92](#_Toc186121534)

[Hình 3‑7: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa sản phẩm 93](#_Toc186121535)

[Hình 3‑8: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá sản phẩm 93](#_Toc186121536)

[Hình 3‑9: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm 94](#_Toc186121537)

[Hình 3‑10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị sản phẩm 94](#_Toc186121538)

[Hình 3‑11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo hoá đơn bán 95](#_Toc186121539)

[Hình 3‑12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm đơn hàng bán 95](#_Toc186121540)

[Hình 3‑13: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị đơn hàng bán 96](#_Toc186121541)

[Hình 3‑14: Biểu đồ tuần tự cho chức năng in hoá đơn 96](#_Toc186121542)

[Hình 3‑15: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm đơn hàng nhập 97](#_Toc186121543)

[Hình 3‑16: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm đơn hàng nhập 97](#_Toc186121544)

[Hình 3‑17: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị đơn hàng nhập 98](#_Toc186121545)

[Hình 3‑18: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm CTDHB 99](#_Toc186121546)

[Hình 3‑19: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa CTDHB 100](#_Toc186121547)

[Hình 3‑20: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá CTDHB 100](#_Toc186121548)

[Hình 3‑21: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm CTDHB 101](#_Toc186121549)

[Hình 3‑22: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị CTDHB 101](#_Toc186121550)

[Hình 3‑23: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm CTDHN 102](#_Toc186121551)

[Hình 3‑24: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa CTDHN 102](#_Toc186121552)

[Hình 3‑25: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá CTDHN 103](#_Toc186121553)

[Hình 3‑26: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm CTDHN 103](#_Toc186121554)

[Hình 3‑27: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị CTDHN 104](#_Toc186121555)

[Hình 3‑28: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị sản phẩm bán chạy 104](#_Toc186121556)

[Hình 3‑29: Biểu đồ tuần tự chức năng hiển thị đơn hàng theo nhân viên 105](#_Toc186121557)

[Hình 3‑30: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thống kê doanh thu 105](#_Toc186121558)

[Hình 3‑31: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục 106](#_Toc186121559)

[Hình 3‑32: Biểu đồ lớp thiết kế của use case đăng nhập 106](#_Toc186121560)

[Hình 3‑33: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case hiển thị danh mục 107](#_Toc186121561)

[Hình 3‑34: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case thêm danh mục 107](#_Toc186121562)

[Hình 3‑35: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case sửa danh mục 108](#_Toc186121563)

[Hình 3‑36: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case xoá danh mục 108](#_Toc186121564)

[Hình 3‑37: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case tìm kiếm danh mục 109](#_Toc186121565)

[Hình 3‑38: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case hiển thị sản phẩm 109](#_Toc186121566)

[Hình 3‑39: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case thêm sản phẩm 110](#_Toc186121567)

[Hình 3‑40: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case sửa sản phẩm 110](#_Toc186121568)

[Hình 3‑41: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case xoá sản phẩm 111](#_Toc186121569)

[Hình 3‑42: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case tìm kiếm sản phẩm 111](#_Toc186121570)

[Hình 3‑43: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị đơn hàng nhập 112](#_Toc186121571)

[Hình 3‑44: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm đơn hàng nhập 112](#_Toc186121572)

[Hình 3‑45: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm đơn hàng nhập 113](#_Toc186121573)

[Hình 3‑46: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị CTDHN 113](#_Toc186121574)

[Hình 3‑47: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm CTDHN 114](#_Toc186121575)

[Hình 3‑48: Biểu đồ lớp thiết kế use case sửa CTDHN 114](#_Toc186121576)

[Hình 3‑49: Biểu đồ lớp thiết kế use case xoá CTDHN 115](#_Toc186121577)

[Hình 3‑50: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm CTDHN 115](#_Toc186121578)

[Hình 3‑51: Biểu đồ lớp thiết kế use case in hoá đơn 116](#_Toc186121579)

[Hình 3‑52: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị đơn hàng bán 116](#_Toc186121580)

[Hình 3‑53: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm đơn hàng bán 117](#_Toc186121581)

[Hình 3‑54: Biểu đồ lớp thiết kế use case tạo đơn hàng bán 117](#_Toc186121582)

[Hình 3‑55: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị CTDHB 118](#_Toc186121583)

[Hình 3‑56: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm CTDHB 118](#_Toc186121584)

[Hình 3‑57: Biểu đồ lớp thiết kế use case sửa CTDHB 119](#_Toc186121585)

[Hình 3‑58: Biểu đồ lớp thiết kế xoá CTDHB 119](#_Toc186121586)

[Hình 3‑59: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm CTDHB 120](#_Toc186121587)

[Hình 3‑60: Biểu đồ lớp thiết kế thêm nhân viên 120](#_Toc186121588)

[Hình 3‑61: Biểu đồ lớp thiết kế sửa nhân viên 121](#_Toc186121589)

[Hình 3‑62: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị nhân viên 121](#_Toc186121590)

[Hình 3‑63: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm nhân viên 122](#_Toc186121591)

[Hình 3‑64: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị nhà cung cấp 122](#_Toc186121592)

[Hình 3‑65: Biểu đồ lớp thiết kế thêm nhà cung cấp 123](#_Toc186121593)

[Hình 3‑66: Biểu đồ lớp thiết kế sửa nhà cung cấp 123](#_Toc186121594)

[Hình 3‑67: Biểu đồ lớp thiết kế xoá nhà cung cấp 124](#_Toc186121595)

[Hình 3‑68: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm nhà cung cấp 124](#_Toc186121596)

[Hình 3‑69: Biểu đồ lớp thiết kế use case đăng nhập 125](#_Toc186121597)

[Hình 3‑70: Biểu đồ lớp thiết kế use case đăng ký 125](#_Toc186121598)

[Hình 3‑71: Biểu đồ lớp thiết kế use case khôi phục mật khẩu 126](#_Toc186121599)

[Hình 3‑72: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị sản phẩm bán chạy 126](#_Toc186121600)

[Hình 3‑73: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị đơn hàng theo nhân viên 127](#_Toc186121601)

[Hình 3‑74: Biểu đồ lớp thiết kế thống kê doanh thu 127](#_Toc186121602)

[Hình 3‑75: Biểu đồ lớp thiết kế số lượng sản phẩm bán theo danh mục 127](#_Toc186121603)

[Hình 3‑76: Biểu đồ trạng thái hoạt động sửa đơn hàng nhập 128](#_Toc186121604)

[Hình 3‑77: Biểu đồ trạng thái hoạt động sửa sản phẩm 128](#_Toc186121605)

[Hình 3‑78: Biểu đồ trạng thái hoạt động tạo đơn hàng bán 129](#_Toc186121606)

[Hình 3‑79: Biểu đồ trạng thái hoạt động thêm CTDHN 129](#_Toc186121607)

[Hình 3‑80: Biểu đồ trạng thái hoạt động tìm kiếm danh mục 130](#_Toc186121608)

[Hình 3‑81: Biểu đồ trạng thái hoạt động tìm kiếm sản phẩm 130](#_Toc186121609)

[Hình 3‑82: Biểu đồ trạng thái hoạt động đăng ký 131](#_Toc186121610)

[Hình 3‑83: Biểu đồ trạng thái hoạt động xoá nhà cung cấp 131](#_Toc186121611)

[Hình 3‑84: Biểu đồ thành phần 132](#_Toc186121612)

[Hình 3‑85: Biểu đồ triển khai 132](#_Toc186121613)

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

[Bảng 2.1: Danh sách các lớp đối tượng 22](#_Toc186113997)

[Bảng 2.2: Danh sách thuộc tính lớp NhanVien 23](#_Toc186113998)

[Bảng 2.3: Danh sách phương thức lớp NhanVien 23](#_Toc186113999)

[Bảng 2.4: Danh sách thuộc tính lớp HoaDonBan 24](#_Toc186114000)

[Bảng 2.5: Danh sách phương thức lớp HoaDonBan 24](#_Toc186114001)

[Bảng 2.6: Danh sách thuộc tính lớp CTHDB 24](#_Toc186114002)

[Bảng 2.7: Danh sách phương thức lớp CTHDB 24](#_Toc186114003)

[Bảng 2.8: Danh sách thuộc tính lớp SanPham 25](#_Toc186114004)

[Bảng 2.9: Danh sách phương thức lớp SanPham 25](#_Toc186114005)

[Bảng 2.10: Danh sách thuộc tính lớp DanhMuc 26](#_Toc186114006)

[Bảng 2.11: Danh sách phương thức lớp DanhMuc 26](#_Toc186114007)

[Bảng 2.12: Danh sách thuộc tính lớp DHN 26](#_Toc186114008)

[Bảng 2.13: Danh sách phương thức lớp DHN 27](#_Toc186114009)

[Bảng 2.14: Danh sách thuộc tính lớp CTDHN 27](#_Toc186114010)

[Bảng 2.15: Danh sách phương thức lớp CTDHN 27](#_Toc186114011)

[Bảng 2.16: Danh sách thuộc tính lớp NhaCungCap 28](#_Toc186114012)

[Bảng 2.17: Danh sách phương thức lớp NhaCungCap 28](#_Toc186114013)

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Từ viết tắt | Từ đầy đủ | Giải thích |
| UML | Unified Modeling Language | Ngôn ngữ mô hình hoá trực quan |
| DHN | Đơn hàng nhập |  |
| DHB | Đơn hàng bán |  |
| CTDHN | Chi tiết đơn hàng nhập |  |
| CTDHB | Chi tiết đơn hàng bán |  |
| WF | Windowns Form | Thuật ngữ mô tả ứng dụng |
|  |  |  |
|  |  |  |

ĐẶC TẢ YÊU CẦU


## [Mô tả bài toán.](#_Toc21166970)

Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán văn phòng phẩm gồm các hoạt động quản lý thông tin nhân viên (chỉ dành cho chủ cửa hàng), quản lý thông tin hàng hóa, quản lý danh mục, quản lý thông tin nhà cung cấp (chỉ dành cho chủ cửa hàng), quản lý hoạt động nhập và bán hàng và thống kê:

* Chủ cửa hàng khi thuê một nhân viên mới sẽ tiến hành đăng kí thông tin cho nhân viên gồm mã nhân viên được tạo tự động, tên nhân viên, quê quán, địa chỉ, email, tình trạng, ngày bắt đầu làm việc và lương. Nhân viên sau khi đã được đăng kí thông tin sẽ tiến hành đăng kí tài khoản với tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi đăng kí thành công, nhân viên tiến hành đăng nhập để thực hiện việc nhập và bán hàng. Nhân viên có thể xem thông tin cá nhân nhưng không thể thay đổi và chỉ có chủ cửa hàng mới có thể thay đổi thông tin của nhân viên và xem danh sách các nhân viên đã đăng kí tài khoản. Ngoài ra, nhân viên có thể khôi phục mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. Khi nhân viên, nghỉ việc thì chủ cửa hàng sẽ thay đổi trạng thái của nhân viên và tài khoản của nhân viên đó sẽ bị chuyển về trạng thái dừng hoạt động. Các nhân viên khi đăng nhập không thể thay đổi thông tin người thực hiện và chỉ có thể xem được các đơn hàng do chính nhân viên đó thực hiện. Mỗi nhân viên chỉ có duy nhất một tài khoản và khi thực hiện đăng kí tài khoản cần nhập chính xác mã nhân viên đã được lưu trước đó. Ngoài ra, trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu cần cung cấp chính xác gmail trước đó để thực hiện nhận mã xác nhận.
* Mỗi nhà cung cấp sẽ được lưu các thông tin gồm (mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, địa chỉ). Khi cửa hàng nhập hàng từ nhà cung cấp, chủ cửa hàng sẽ tiến hành nhập thông tin nếu đó là nhà cung cấp mới hoặc sẽ tiến hành thêm thông tin của nhà cung cấp đó vào hóa đơn nhập. Chủ cửa hàng có thể xem danh sách thông tin các nhà cung cấp và sửa đổi thông tin của nhà cung cấp và tiến hành tìm kiếm theo tên. Ngoài ra, có thể xóa các thông tin nhà cung cấp nếu nhà cung cấp đó không còn hợp tác với của hàng nữa.
* Với những sản phẩm mới được nhập vào và có trong danh mục, nhân viên nhập thông tin cho mặt hàng (mã mặt hàng, mã danh mục, tên mặt hàng, số lượng, giá tiền, mô tả). Trong trường hợp, mặt hàng mới chưa có trong danh mục, nhân viên sẽ tạo một danh mục mới cho mặt hàng gồm (mã danh mục, tên danh mục). Khi mới nhập thông tin số lượng của mặt hàng sẽ mặc định bằng 0 và không thể bị chỉnh sửa. Số lượng sẽ tự động được cập nhật khi tiến hành hoạt động mua và bán hàng. Có thể tìm kiếm mặt hàng thông qua tên mặt hàng và danh mục. Có thể sửa tên danh mục và xóa danh mục nếu danh mục đó không có mặt hàng nào. Tương tự, nếu mặt hàng không chưa được được nhập hoặc bán thì có thể bị xóa. Có thể chỉnh sửa giá cả, mô tả và thay đổi danh mục của mặt hàng. Ngoài ra, có thể xem danh sách các mặt hàng và danh mục đang tồn tại trong hệ thống. Giá của mặt hàng chỉ có thể được điều chỉnh bởi quản lý.
* Với mặt hàng mới được nhập vào và có trong danh mục, nhân viên nhập thông tin cho mặt hàng (mã mặt hàng, mã danh mục, tên mặt hàng, số lượng, giá tiền, mô tả). Trong trường hợp, mặt hàng mới chưa có trong danh mục, nhân viên sẽ tạo một danh mục mới cho mặt hàng gồm (mã danh mục, tên danh mục, mô tả). Khi mới nhập thông tin số lượng của mặt hàng sẽ mặc định bằng 0 và không thể bị chỉnh sửa. Số lượng sẽ tự động được cập nhật khi tiến hành hoạt động mua và bán hàng. Có thể tìm kiếm mặt hàng thông qua tên mặt hàng và danh mục. Có thể sửa tên danh mục và xóa danh mục nếu danh mục đó không có mặt hàng nào. Tương tự, nếu mặt hàng chưa được được nhập hoặc bán thì có thể bị xóa. Có thể chỉnh sửa giá cả, mô tả và thay đổi danh mục của mặt hàng. Ngoài ra, có thể xem danh sách các mặt hàng và danh mục đang tồn tại trong hệ thống. Giá của mặt hàng chỉ có thể được điều chỉnh bởi chủ cửa hàng.
* Khi tiến hành lập đơn hàng nhập gồm (mã đơn hàng nhập, mã nhà cung cấp, mã nhân viên thực hiện, ngày nhập) thì mã nhân viên và ngày nhập không thể thay đổi và tự động điền mã của nhân viên thực hiện và thời gian tiến hành nhập hàng. Nhân viên chọn đơn vị cung cấp và chọn mặt hàng được nhập và điền các thông tin chi tiết đơn hàng nhập (mã đơn hàng nhập, mã mặt hàng, số lượng, giá tiền). Khi đó, danh sách mặt hàng trong đơn hàng nhập sẽ gồm thông tin mặt hàng được nhập, số lượng (luôn lớn hơn 0) và thành tiền. Trong hóa đơn sẽ tự động tính tổng số lượng và thành tiền cho cả đơn hàng. Thông tin về đơn hàng nhập và không thể được sửa hay bị xóa. Các chi tiết đơn hàng trong một đơn hàng nhập có thể được tìm kiếm qua tên sản phẩm.
* Khi tiến hành lập đơn hàng bán (mã đơn hàng bán, mã nhân viên thực hiện, tên khách hàng ,ngày bán) thì tương tự với đơn hàng nhập và có bao gồm chi tiết đơn hàng bán (mã đơn hàng bán, mã mặt hàng, số lượng, giá tiền). Tuy nhiên, tên khách hàng có thể bỏ trống nếu khách hàng không tiết lộ tên. Sau khi tạo đơn hàng thành công sẽ tự động in hóa đơn. Chỉ có thể in hóa đơn khi khách hàng đã trả tiền. Không thể bán một sản phẩm đã hết hàng hoặc không đủ số lượng. Các chi tiết đơn hàng trong một đơn hàng bán có thể được tìm kiếm qua tên sản phẩm.
* Trước khi tạo đơn hàng nhập hay đơn hàng bán, các thông tin sản phẩm trong đơn hàng có thể được thêm, sửa và xóa. Và sau khi đã tạo đơn hàng nhập/bán thành công sẽ không thể cập nhật lại các chi tiết trong đơn hàng.
* Nếu người thực hiện lập đơn hàng là chủ cửa hàng thì tại thông tin nhân viên thực hiện lập đơn hàng sẽ hiển thị “Mã nhân viên: NV00 ” và tên nhân viên thực hiện sẽ bị bỏ trống
* Các thống kê trong cửa hàng sẽ thống kê theo ngày, theo tháng và theo năm. Thống kê các mặt hàng bán chạy, thống kê các danh mục được bán nhiều nhất, thống kê tổng tiền nhập và tiền bán, hiển thị biểu đồ cho thống kê doanh thu , hiển thị danh sách các đơn hàng theo từng nhân viên. Riêng với hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhân viên thì chỉ có chủ cửa hàng mới có thể xem.
* Chủ cửa hàng có tài khoản mặc định là “admin” với mật khẩu là “123”.

## Đặc tả yêu cầu phần mềm

* Biểu đồ tổng quát



Hình ‑: Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ tổng quát trang quản trị như Hình 2-1 gồm các chức năng chính như sau: Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý nhà cung cấp, quản lý nhân viên, quản lý hoá đơn nhập và chi tiết hoá đơn nhập, hoá đơn bán và chi tiết hoá đơn bán, thống kê . Tất cả các chức năng này đều yêu cầu phải đăng nhập.


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý danh mục



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý danh mục

Hình 2-2 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý danh mục, gồm các use case phân rã là: Hiển thị danh mục sản phẩm, thêm danh mục sản phẩm, sửa danh mục sản phẩm, xoá danh mục sản phẩm, tìm kiếm danh mục sản phẩm


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý đơn hàng nhập



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý đơn hàng nhập

Hình 2-3 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý đơn hàng nhập, gồm các use case phân rã là: Hiển thị hoá đơn nhập, thêm hoá đơn nhập, tìm kiếm hoá đơn nhập


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý chi tiết đơn hàng nhập



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý chi tiết đơn hàng nhập

Hình 2-4 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý chi tiết đơn hàng nhập, gồm các use case phân rã là: Hiển thị chi tiết hoá đơn nhập, thêm chi tiết hoá đơn nhập,, sửa chi tiết hoá đơn nhập, xoá chi tiết hoá đơn nhập, tìm kiếm chi tiết hoá đơn nhập


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý sản phẩm



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý sản phẩm

Hình 2-5 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý sản phẩm, gồm các use case phân rã là: Hiển thị danh sách sản phẩm, thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xoá sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý đơn hàng bán



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý đơn hàng bán

Hình 2-6 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý đơn hàng bán, gồm các use case phân rã là: Hiển thị danh sách đơn hàng bán, tạo đơn hàng bán, in hoá đơn, tìm kiếm đơn hàng bán


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý chi tiết đơn hàng bán



Hình ‑: Biểu đồ phân rã use case Quản lý chi tiết đơn hàng bán

Hình 2-7 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý chi tiết đơn hàng bán, gồm các use case phân rã là: Hiển thị danh sách chi tiết đơn hàng bán, thêm chi tiết đơn hàng bán, tìm kiếm danh sách chi tiết đơn hàng bán


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý nhân viên



Hình 2‑8: Biểu đồ phân rã use case Quản lý nhân viên

Hình 2-8 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý nhân viên, gồm các use case phân rã là: Hiển thị thông tin nhân viên, Thêm thông tin nhân viên, Sửa thông tin nhân viên, Tìm kiếm thông tin nhân viên


* Biểu đồ phân rã của use case Quản lý nhà cung cấp



Hình 2‑9: Biểu đồ phân rã use case Quản lý nhà cung cấp

Hình 2-9 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Quản lý nhà cung cấp, gồm các use case phân rã là: Hiển thị thông tin nhà cung cấp, Thêm thông tin nhà cung cấp, Sửa thông tin nhà cung cấp, Xóa thông tin nhà cung cấp, Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp


* Biểu đồ phân rã của use case Đăng nhập



Hình 2‑10: Biểu đồ phân rã use case Đăng nhập

Hình 2-10 thể hiện biểu đồ phân rã của use case Đăng nhập, gồm các use case phân rã là: Hiển thị thông tin Đăng nhập, Khôi phục mật khẩu, Đăng ký

## Biểu đồ lớp thực thể



Hình ‑: Biểu đồ lớp thực thể

### Danh sách các lớp đối tượng

Bảng .: Danh sách các lớp đối tượng

| **STT** | **Tên lớp** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- |
| **1** | NhanVien | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp nhân viên |
| **2** | HoaDonBan | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp hóa đơn bán |
| **3** | CTHDB | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp chi tiết hóa đơn bán |
| **4** | SanPham | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp sản phẩm |
| **5** | DanhMuc | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp danh mục sản phẩm |
| **6** | HoaDonNhap | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp hóa đơn nhập |
| **7** | CTHDN | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp chi tiết hóa đơn nhập |
| **7** | NhaCungCap | Lớp này gồm những phương thức và thuộc tính của lớp nhà cung cấp |

### Chi tiết hoá các lớp đối tượng

#### Lớp NhanVien

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp NhanVien

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaNV | string | Not null | Mã nhân viên, khoá chính |
| **2** | TenNV | string | Not null | Họ và tên nhân viên |
| **3** | Email | string | Not null | Email nhân viên |
| **4** | DiaChi | string |  | Địa chỉ của nhân viên |
| **5** | SdtNV | string | Not null | Số điện thoại nhân viên |
| **6** | TrangThai | string | Not null | Trạng thái làm việc |
| **7** | NgayBD | date | Not null | Ngày bắt đầu làm việc |
| **8** | Luong | int | Not null | Lương nhân viên |
| **9** | TaiKhoan | string | Not null | Tên tài khoản |
| **10** | MatKhau | string | Not null | Mật khẩu |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp NhanVien

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| **1** | SuaNV | bool | public | Sửa thông tin nhân viên đã có trong danh sách |
| **2** | ThemNV | bool | public | Thêm nhân viên mới vào danh sách |
| **3** | HienThiNV | bool | public | Hiển thị nhân viên đã có trong danh sách |
| **4** | TimKiemNV | bool | public | Tìm kiếm thông tin nhân viên |

#### Lớp HoaDonBan

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp HoaDonBan

| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | MaHDB | string | Not null | Mã hóa đơn bán hàng, khoá chính |
| **2** | TenKH | string |  | Tên khách hàng |
| **3** | MaNV | string | Not null | Mã nhân viên thực hiện giao dịch, khoá ngoại |
| **4** | NgayBan | string | Not null | Ngày hóa đơn bán được tạo |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp HoaDonBan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| **1** | ThemHDB | bool | public | Thêm hóa đơn bán mới vào danh sách |
| **2** | HienThiHDB | bool | public | Hiển thị hoá đơn bán đã có trong danh sách |
| **3** | TimKiemHDB | bool | public | Tìm kiếm thông tin hoá đơn bán |

#### Lớp CTHDB

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp CTHDB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaDHB | string | Not null | Mã hóa đơn bán, khoá chính |
| **2** | MaSP | string | Not null | Mã sản phẩm đã mua, khoá ngoại |
| **3** | SLBan | int | Not null | Số lượng thuộc sản phẩm đó được bán ra |
| **4** | GiaTien | int | Not null | Giá bán của sản phẩm đó |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp CTHDB

| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ThemCTHDB | bool | public | Thêm chi tiết hóa đơn bán mới vào danh sách |
| **2** | SuaCTHDB | bool | public | Sửa thông tin chi tiết hóa đơn bán đã có trong danh sách |
| **3** | XoaCTHDB | bool | public | Xóa chi tiết hóa đơn bán ra khỏi danh sách |
| **4** | TimKiemCTHDB | bool | public | Tìm kiếm thông tin chi tiết hóa đơn bán |
| **5** | HienThiCTHDB | bool | public | Hiển thị chi tiết hoá đơn bán đã có trong danh sách |

#### Lớp SanPham

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp SanPham

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaSP | string | Not null | Mã sản phẩm, khoá chính |
| **2** | TenSP | string | Not null | Tên sản phẩm |
| **3** | SoLuongSP | int | Không âm | Số lượng sản phẩm đó còn trong kho |
| **4** | GiaTien | int | Giá tiền > 0 | Giá bán của sản phẩm đó |
| **5** | MaDM | string | Not null | Mã danh mục, khoá ngoại |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp SanPham

| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ThemSP | bool | public | Thêm sản phẩm mới vào danh sách |
| **2** | SuaSP | bool | public | Sửa thông tin sản phẩm đã có trong danh sách |
| **3** | XoaSP | bool | public | Xóa sản phẩm ra khỏi danh sách |
| **4** | TimKiemSP | bool | public | Tìm kiếm thông tin sản phẩm |
| **5** | HienThiSP | bool | public | Hiển thị danh sách sản phẩm trong hệ thống |

#### Lớp DanhMuc

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp DanhMuc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaDM | string | Not null | Mã danh mục, khoá chính |
| **2** | TenDM | string | Not null | Tên danh mục |
| **3** | MoTaDM | string |  | Mô tả danh mục |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp DanhMuc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| **1** | ThemDM | bool | public | Thêm hóa đơn nhập mới vào danh sách |
| **2** | HienThiDM | bool | public | Hiển thị danh sách đơn hàng nhập trong hệ thống |
| **3** | TimKiemDM | bool | public | Tìm kiếm thông tin hóa đơn nhập |
| **4** | SuaDM | bool | public | Sửa thông tin danh mục trong danh sách |
| **5** | XoaDM | bool | public | Xoá danh mục trong danh sách |

#### Lớp DHN

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp DHN

| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | MaDHN | string | Not null | Mã đơn hàng nhập, khoá chính |
| **2** | MaNV | string | Not null | Mã nhân viên, khoá ngoại |
| **3** | MaNCC | string | Not null | Mã nhà cung cấp, khoá ngoại |
| **4** | NgayNhap | string | Not null | Ngày nhập |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp DHN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| **1** | ThemDHN | bool | public | Thêm hóa đơn nhập mới vào danh sách |
| **2** | HienThiDHN | bool | public | Hiển thị danh sách đơn hàng nhập trong hệ thống |
| **3** | TimKiemDHN | bool | public | Tìm kiếm thông tin hóa đơn nhập |

#### Lớp CTDHN

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp CTDHN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaDHN | string | Not null | Mã đơn hàng nhập, khoá chính |
| **2** | MaSP | string | Not null | Mã sản phẩm, khoá ngoại |
| **3** | SoLuong | int | Not null | Số lượng của sản phẩm nhập |
| **4** | GiaTien | int | Not null | Giá nhập vào của sản phẩm |

Bảng .: Danh sách phương thức lớp CTDHN

| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ThemCTDHN | bool | public | Thêm chi tiết đơn hàng nhập mới vào danh sách |
| **2** | SuaCTDHN | bool | public | Sửa thông tin chi tiết đơn hàng nhập đã có trong danh sách |
| **3** | XoaCTDHN | bool | public | Xóa chi tiết đơn hàng nhập ra khỏi danh sách |
| **4** | TimKiemCTDHN | bool | public | Tìm kiếm thông tin chi tiết đơn hàng nhập |
| **5** | HienThiCTDHN | bool | public | Hiển thị danh sách chi tiết đơn hàng nhập |

#### Lop NhaCungCap

Bảng .: Danh sách thuộc tính lớp NhaCungCap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| **1** | MaNCC | string | Not null | Mã nhà cung cấp, khoá chính |
| **2** | TenNCC | string | Not null | Tên nhà cung cấp |
| **3** | DiaChiNCC | string | Not null | Địa chỉ nhà cung cấp |
| **4** | SdtNCC | string | Not null | Số điện thoại nhà cung cấp |

Bảng 2.17: Danh sách phương thức lớp NhaCungCap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên phương thức** | **Kiểu dữ liệu** | **Mức truy cập** | **Mô tả** |
| **1** | ThemNCC | bool | public | Thêm nhà cung cấp mới vào danh sách |
| **2** | SuaNCC | bool | public | Sửa thông tin nhà cung cấp đã có trong danh sách |
| **3** | XoaNCC | bool | public | Xóa nhà cung cấp ra khỏi danh sách |
| **4** | TimKiemNCC | bool | public | Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp |
| **5** | HienThiNCC | bool | public | Hiển thị danh sách nhà cung cấp |

# PHÂN TÍCH CA SỬ DỤNG

## Các kịch bản ca sử dụng

### Use case quản lý danh mục

 1. Hiển thị danh mục sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị các danh mục đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý danh mục |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý danh mục |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các danh mục đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện, nếu danh sách rỗng chuyển sang luồng phụ 3a  Extenstion:   5.a. Danh sách rỗng    1. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách rỗng |

 2. Thêm danh mục sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin danh mục mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Thêm danh mục thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý danh mục |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý danh mục |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các danh mục đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho danh mục và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin   8. Người dùng nhấn nút “Thêm”  9. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 9a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 9b.   10. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công ,cập nhật và hiển thị lại lên danh sách sản phẩm và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã sản phẩm kế tiếp. |
| Extension: |
| 9.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 7   9.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 7 |

 3. Sửa danh mục sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và danh mục đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin danh mục sau khi sửa được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Sửa danh mục thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý danh mục |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý danh mục |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các danh mục đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho danh mục và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn danh mục cần sửa trên danh sách, nếu người dùng không chọn danh mục chuyển sang luồng phụ 7a   8. SYSTEM Hiển thị thông tin của danh mục được chọn xuống các trường thông tin nhập   9. Người dùng sửa thông tin danh mục và nhấn nút “Sửa”  10. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 10a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 10b.   11. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo sửa danh mục thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách danh mục và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã danh mục kế tiếp. |
| Extension:   7.a. Dữ liệu không hợp lệ   1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn danh mục 2. SYSTEM Quay lại bước 7 |
| 10.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 8   10.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 8 |

 4. Xoá danh mục sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và danh mục đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin danh mục được chọn sẽ bị xoá ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo “Xoá danh mục thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý danh mục |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý danh mục |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các danh mục đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho danh mục và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn danh mục cần xóa trên danh sách, nếu người dùng không chọn danh mục chuyển sang luồng phụ 7a   8. SYSTEM Hiển thị thông tin của danh mục được chọn xuống các trường thông tin nhập   9. Người dùng nhấn nút “Xoá”   10. SYSTEM Hệ thống xóa thông tin danh mục được chọn, hiển thị thông báo xóa danh mục thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách danh mục và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã danh mục kế tiếp. |
| Extension: |
| 7.a. Không chọn danh mục |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn danh mục, quay lại bước 7 |

 5. Tìm kiếm danh mục sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, đã có danh mục trong hệ thống |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách danh mục có tên cần tìm |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng yêu cầu quản lý danh mục |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý danh mục |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các danh mục đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho danh mục và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng nhập tên danh mục cần tìm và nhấn chọn “Tìm kiếm”   8. SYSTEM Hệ thống tìm kiếm và lấy các danh mục có tên tương tự, nếu tên danh mục bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 8a, nếu không có danh mục nào có tên tương tự chuyển sang luồng phụ 8b   9. SYSTEM  Hệ thống hiển thi danh sách các danh mục có tên tương tự lên giao diện. |
| Extension: |
| 8.a. Tên danh mục bị bỏ trống |
| 1. SYSTEM Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách |
| 8.b. Không có danh mục nào có tên tương tự |
| 1. SYSTEM Hệ thống không hiển thị gì trên danh sách |

### Use case quản lý đơn hàng nhập

 1. Hiển thị đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các đơn hàng nhập đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý hoá đơn nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý hoá đơn nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các hoá đơn nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện, nếu danh sách rỗng chuyển sang luồng phụ 3a  Extenstion:   5.a. Danh sách rỗng    1. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách rỗng |

 2. Thêm đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin đơn hàng nhập mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Thêm đơn hàng nhập thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho hoá đơn nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin   8. Người dùng nhấn nút “Thêm”  9. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 9a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 9b.   10. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo thêm hoá đơn nhập thành công ,cập nhật và hiển thị lại lên danh sách hoá đơn nhập và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã hoá đơn nhập kế tiếp. |
| Extension: |
| 9.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 7   9.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 7 |

 3. Tìm kiếm đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách đơn hàng nhập trong ngày cần tìm |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng yêu cầu quản lý đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho hoá đơn nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn ngày nhập cần tìm và nhấn chọn “Tìm kiếm”   8. SYSTEM Hệ thống tìm kiếm và lấy các đơn hàng nhập thuộc ngày nhập tương ứng, nếu không có đơn hàng nhập nào thuộc ngày cần tìm kiếm thì chuyển sang luồng phụ 8a   9. SYSTEM  Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng nhập thuộc ngày tương tự lên giao diện. |
| Extension: |
| 8.a. Không có đơn hàng nhập nào thuộc ngày tương tự |
| 1. SYSTEM Hệ thống không hiển thị gì trên danh sách |

### Use case quản lý chi tiết đơn hàng nhập

 1. Hiển thị chi tiết đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các chi tiết hoá đơn nhập đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các chi tiết đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện, nếu danh sách rỗng chuyển sang luồng phụ 3a  Extenstion:   5.a. Danh sách rỗng    1. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách rỗng |

 2. Thêm chi tiết đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin chi tiết đơn hàng nhập mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Thêm chi tiết đơn hàng nhập thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các chi tiết đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng nhập đầy đủ các trường thông tin   8. Người dùng nhấn nút “Thêm”  9. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 9a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 9b.   10. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo thêm chi tiết đơn hàng nhập thành công ,cập nhật và hiển thị lại lên danh sách chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã chi tiết hoá đơn nhập kế tiếp. |
| Extension: |
| 9.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 7   9.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 7 |

 3. Tìm kiếm chi tiết đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách chi tiết đơn hàng nhập cần tìm |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng yêu cầu quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các chi tiết đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho chi tiết hoá đơn nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn tên sản phẩm thuộc chi tiết đơn hàng nhập cần tìm và nhấn chọn “Tìm kiếm”   8. SYSTEM Hệ thống tìm kiếm và lấy các chi tiết đơn hàng nhập có tên sản phẩm tương ứng, nếu không có chi tiết đơn hàng nhập nào có tên sản phẩm tương ứng thì chuyển sang luồng phụ 8a   9. SYSTEM  Hệ thống hiển thị danh sách các chi tiết đơn hàng nhập có tên sản phẩm tương tự lên giao diện. |
| Extension: |
| 8.a. Không có chi tiết đơn hàng nhập nào có tên sản phẩm tương tự |
| 1. SYSTEM Hệ thống không hiển thị gì trên danh sách |

 4. Sửa chi tiết đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, chi tiết đã tồn tại và đơn hàng nhập chưa được tạo thành công |
| Post-conditions | Thông tin chi tiết đơn hàng nhập sau khi sửa được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Sửa chi tiết đơn hàng nhập thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý  3. Người dùng chọn chức năng quản lý chi tiết hoá đơn nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý chi tiết hoá đơn nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các chi tiết hoá đơn nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn chi tiết đơn hàng nhập cần sửa trên danh sách, nếu người dùng không chọn chi tiết đơn hàng nhập thì chuyển sang luồng phụ 7a   8. SYSTEM Hiển thị thông tin của chi tiết đơn hàng nhập được chọn xuống các trường thông tin nhập   9. Người dùng sửa thông tin danh mục và nhấn nút “Sửa”  10. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 10a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 10b.   11. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo sửa chi tiết đơn hàng nhập thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã chi tiết đơn hàng nhập kế tiếp. |
| Extension:   7.a. Dữ liệu không hợp lệ   1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn chi tiết đơn hàng nhập 2. SYSTEM Quay lại bước 7 |
| 10.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 8   10.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 8 |

 5. Xoá chi tiết đơn hàng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, chi tiết đã tồn tại và đơn hàng nhập chưa được tạo thành công |
| Post-conditions | Thông tin chi tiết đơn hàng nhập được chọn sẽ được xoá ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo “Xoá chi tiết đơn hàng nhập thành công”. |
| Author | Lê Thị Ánh |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống  2. SYSTEM Hệ thống yêu cầu chọn chức năng quản lý chi tiết đơn hàng nhập  3. Người dùng chọn chức năng quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 4. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý chi tiết đơn hàng nhập |
| 5. SYSTEM Lấy về danh sách các chi tiết đơn hàng nhập đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   6. SYSTEM Tự động tạo mã cho chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập dữ liệu   7. Người dùng chọn chi tiết đơn hàng nhập cần xóa trên danh sách, nếu người dùng không chọn chi tiết đơn hàng nhập chuyển sang luồng phụ 7a   8. SYSTEM Hiển thị thông tin của chi tiết đơn hàng nhập được chọn xuống các trường thông tin nhập   9. Người dùng nhấn nút “Xoá”   10. SYSTEM Hệ thống xóa thông tin chi tiết đơn hàng nhập được chọn, hiển thị thông báo xóa chi tiết đơn hàng nhập thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách chi tiết đơn hàng nhập và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã chi tiết đơn hàng nhập kế tiếp. |
| Extension: |
| 7.a. Không chọn chi tiết đơn hàng nhập |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn chi tiết đơn hàng nhập, quay lại bước 7 |

### Usecase Quản lý sản phẩm

 1. Thêm sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin sản phẩm được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công. Hoặc báo lỗi nếu thông tin sản phẩm không hợp lệ hoặc bị bỏ trống. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý sản phẩm |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý sản phẩm |
| 3. SYSTEM Lấy về danh sách các sản phẩm đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   4. SYSTEM Tự động tạo mã cho sản phẩm và làm mới các trường nhập dữ liệu   5. Người dùng nhập dữ liệu vào các trường thông tin   6. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm  7. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 7a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 7b.   8. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công ,cập nhật và hiển thị lại lên danh sách sản phẩm và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã sản phẩm kế tiếp. |
| Extension: |
| 7.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 5   7.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 5 |

 2. Sửa sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, sản phẩm đã tồn tại trong danh sách |
| Post-conditions | Thông tin sản phẩm được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo sửa sản phẩm thành công. Hoặc báo lỗi nếu thông tin sản phẩm không hợp lệ hoặc bị bỏ trống. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý sản phẩm |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý sản phẩm |
| 3. SYSTEM Lấy về danh sách các sản phẩm đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   5. SYSTEM Tự động tạo mã cho sản phẩm và làm mới các trường nhập dữ liệu   6. Người dùng chọn sản phẩm cần sửa trên danh sách, nếu người dùng không chọn sản phẩm chuyển sang luồng phụ 6a   7. SYSTEM Hiển thị thông tin của sản phẩm được chọn xuống các trường thông tin nhập   8. Người dùng sửa thông tin sản phẩm   9. Người dùng yêu cầu sửa sản phẩm  10. SYSTEM  Kiểm tra dữ liệu được nhập vào, nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 10a hoặc có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 10b.   11. SYSTEM Lưu thông tin vào hệ thống, hiển thị thông báo sửa sản phẩm thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách sản phẩm và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã sản phẩm kế tiếp. |
| Extension:   6.a. Dữ liệu không hợp lệ  1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn sản phẩm, quay lại bước 6 |
| 10.a. Dữ liệu không hợp lệ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo dữ liệu không hợp lệ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường dữ liệu không hợp lệ và quay về bước 8   10.b. Trường thông tin bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị thông báo không được bỏ trống thông tin    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường thông tin bị bỏ trống và quay về bước 8 |

 3. Xóa sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, sản phẩm đã tồn tại trong danh sách |
| Post-conditions | Thông tin sản phẩm bị xóa khỏi hệ thống và hiển thị thông báo xóa sản phẩm thành công. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý sản phẩm |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý sản phẩm |
| 3. SYSTEM Lấy về danh sách các sản phẩm đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   5. SYSTEM Tự động tạo mã cho sản phẩm và làm mới các trường nhập dữ liệu   6. Người dùng chọn sản phẩm cần xóa trên danh sách, nếu người dùng không chọn sản phẩm chuyển sang luồng phụ 6a   7. SYSTEM Hiển thị thông tin của sản phẩm được chọn xuống các trường thông tin nhập   9. Người dùng yêu cầu xóa sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống xóa thông tin sản phẩm được chọn, hiển thị thông báo xóa sản phẩm thành công, cập nhật và hiển thị lại lên danh sách sản phẩm và làm mới các trường nhập, tự động sinh mã sản phẩm kế tiếp. Nếu sản phẩm đã có trong đơn hàng thì chuyển sang luồng phụ 10a |
| Extension: |
| 6.a. Không chọn sản phẩm |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn sản phẩm, quay lại bước 6   10.a. Không chọn sản phẩm    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã có trong đơn hàng và không thể xóa, quay lại bước 6 |

 4. Tìm kiếm sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, đã có sản phẩm trong hệ thống |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách sản phẩm có tên cần tìm |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý sản phẩm |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý sản phẩm |
| 3. SYSTEM Lấy về danh sách các sản phẩm đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện   5. SYSTEM Tự động tạo mã cho sản phẩm và làm mới các trường nhập dữ liệu   6. Người dùng nhập tên sản phẩm cần tìm và chọn tìm kiếm   7. Người dùng yêu cầu tìm kiếm   8. SYSTEM Hệ thống tìm kiếm và lấy các sản phẩm có tên tương tự, nếu tên sản phẩm bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 8a, nếu không có sản phẩm nào có tên tương tự chuyển sang luồng phụ 8b   9. SYSTEM  Hệ thống hiển thi danh sách các sản phẩm có tên tương tự lên giao diện. |
| Extension: |
| 8.a. Tên sản phẩm bị bỏ trống |
| 1. SYSTEM Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách |
| 8.a. Không có sản phẩm nào có tên tương tự |
| 1. SYSTEM Hệ thống không hiển thị gì trên danh sách |

 5. Hiển thị danh sách sản phẩm

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các sản phẩm đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý sản phẩm |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện quản lý sản phẩm |
| 3. SYSTEM Lấy về danh sách các sản phẩm đã có trong cửa hàng và hiển thị lên giao diện, nếu danh sách rỗng chuyển sang luồng phụ 3a  Extenstion:   3.a. Danh sách rỗng    1. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách rỗng |

### Usecase Quản lý đơn hàng bán

 1. Tạo đơn hàng

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống, hiển thị thông báo thêm đơn hàng và tự động in hóa đơn sau khi tạo đơn hàng. Số lượng sản phẩm giảm đi tương ứng với số lượng sản phẩm đã bán trong đơn hàng |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu tạo đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn có mã là “NV00” và tên của nhân viên bị bỏ trống   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn là mã và tên nhân viên đang đăng nhập   6. **end if**   7. SYSTEM Tự động tạo mã đơn hàng   8. Người dùng thêm thông tin khách hàng tên (có thể bỏ trống)   9. Người dùng yêu cầu hiển thị danh sách các sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm   11. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách   12. SYSTEM Tự động điền thông tin sản phẩm vào trường thông tin sản phẩm   13. Người dùng nhập số lượng cần bán của sản phẩm   14. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm vào đơn hàng   15. SYSTEM Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm được thêm vào danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng.   16. Người dùng nhập số tiền khách hàng trả   17. SYSTEM Kiểm tra số tiền khách hàng trả. Nếu số tiền không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 17a, số tiền nhỏ hơn số hàng chuyển sang luồng phụ 17b và số tiền hàng cần trả bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 17c. Ngược lại, hiển thị số tiền thừa.  18. Người dùng yêu cầu tạo hóa đơn  19. SYSTEM  Hệ thống kiểm tra đơn hàng. Hiển thị thông báo tạo đơn hàng thành công và tự động in đơn hàng. Thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống. Số lượng của sản phẩm trong hệ thống cũng được cập nhật tương ứng với các sản phẩm đã được mua trong đơn hàng. |
| Extension: |
| 15a. Số lượng không đủ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo số lượng sản phẩm không đủ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường số lượng bán của sản phẩm và quay về bước 13  15b. Sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã tồn tại và quay về bước 13   17a. Số tiền khách hàng trả không hợp lệ    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả không hợp lệ tại trường thông tin số tiền trả và quay về bước 16   17b. Số tiền khác hàng trả nhỏ hơn số tiền hàng    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả không đủ tại trường thông tin số tiền khách hàng trả và quay về bước 16   17c. Số tiền khách hàng trả bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả bị bỏ trống tại trường thông tin số tiền khách hàng trả và quay về bước 16 |

 2. In hóa đơn

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Secondary Actors | Máy in |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, đã có ít nhất một đơn hàng bán tồn tại. Máy in được kết nối và hoạt động đúng cách. |
| Post-conditions | Hóa đơn của đơn hàng bán được chọn được in. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị toàn bộ các đơn hàng bán   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị đơn hàng bán do nhân viên đang đăng nhập thực hiện   6. **end if**   7. Người dùng chọn đơn hàng cần in   8. SYSTEM Hệ thống hiển thị giao diện có thông tin đơn hàng được chọn   9. Người dùng chọn in hóa đơn  10. SYSTEM Hiển thị hóa đơn  11. Máy in tiến hành in đơn hàng |

 3. Tìm kiếm đơn hàng

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các đơn hàng cần tìm được tìm kiếm theo ngày, tháng, năm |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị toàn bộ các đơn hàng bán   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị đơn hàng bán do nhân viên đang đăng nhập thực hiện   6. **end if**   7. Người dùng chọn ngày cần tìm kiếm và chọn tiêu chí theo ngày, theo tháng hoặc theo năm   8. Người dùng chọn tìm kiếm   9. SYSTEM Hiển thị các đơn hàng theo yêu cầu tìm kiếm. Nếu không có đơn hàng nào phù hợp với yêu cầu chuyển sang luồng phụ 9a |
| Extension: |
| 8a. Không có đơn hàng nào phù hợp với yêu cầu    1. SYSTEM Hệ thống không hiển thị gì trên danh sách |

 3. Hiển thị danh sách đơn hàng

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Khi đăng nhập tài khoản của chủ cửa hàng thì sẽ hiển thị toàn bộ các đơn hàng bán. Nếu đăng nhập bằng tài khoản nhân viên thì sẽ chỉ hiển thị đơn hàng bán do nhân viên đang đăng nhập thực hiện |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị toàn bộ các đơn hàng bán   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị đơn hàng bán do nhân viên đang đăng nhập thực hiện   6. **end if** |

### Usecase Quản lý chi tiết đơn hàng bán

 1. Thêm chi tiết đơn hàng bán

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. |
| Post-conditions | Thông tin chi tiết đơn hàng thêm vào danh sách các sản phẩm trong đơn hàng. Sau khi tạo đơn hàng thành công, các chi tiết đơn hàng được lưu vào hệ thống. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu tạo đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn có mã là “NV00” và tên của nhân viên bị bỏ trống   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn là mã và tên nhân viên đang đăng nhập   6. **end if**   7. SYSTEM Tự động tạo mã đơn hàng   8. Người dùng thêm thông tin khách hàng tên (có thể bỏ trống)   9. Người dùng yêu cầu hiển thị danh sách các sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm   11. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách   12. SYSTEM Tự động điền thông tin sản phẩm vào trường thông tin sản phẩm   13. Người dùng nhập số lượng cần bán của sản phẩm   14. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm vào đơn hàng   15. SYSTEM Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm được thêm vào danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng.   16. Người dùng nhập số tiền khách hàng trả   17. SYSTEM Kiểm tra số tiền khách hàng trả. Nếu số tiền không hợp lệ chuyển sang luồng phụ 17a, số tiền nhỏ hơn số hàng chuyển sang luồng phụ 17b và số tiền hàng cần trả bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 17c. Ngược lại, hiển thị số tiền thừa.  18. Người dùng yêu cầu tạo hóa đơn  19. SYSTEM  Hệ thống kiểm tra đơn hàng. Hiển thị thông báo tạo đơn hàng thành công và tự động in đơn hàng. Thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống. Số lượng của sản phẩm trong hệ thống cũng được cập nhật tương ứng với các sản phẩm đã được mua trong đơn hàng. |
| Extension: |
| 15a. Số lượng không đủ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo số lượng sản phẩm không đủ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường số lượng bán của sản phẩm và quay về bước 13  15b. Sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã tồn tại và quay về bước 13   17a. Số tiền khách hàng trả không hợp lệ    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả không hợp lệ tại trường thông tin số tiền trả và quay về bước 16   17b. Số tiền khác hàng trả nhỏ hơn số tiền hàng    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả không đủ tại trường thông tin số tiền khách hàng trả và quay về bước 16   17c. Số tiền khách hàng trả bị bỏ trống    1. SYSTEM Hiển thị icon lỗi với thông báo số tiền khách hàng trả bị bỏ trống tại trường thông tin số tiền khách hàng trả và quay về bước 16 |

 2. Sửa chi tiết đơn hàng bán

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. Đơn hàng chưa được tạo thành công và có ít nhất một sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách các sản phẩm trong đơn hàng. |
| Post-conditions | Thông tin sản phẩm được sửa và cập nhật lại trên danh sách các sản phẩm trong đơn hàng |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu tạo đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn có mã là “NV00” và tên của nhân viên bị bỏ trống   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn là mã và tên nhân viên đang đăng nhập   6. **end if**   7. SYSTEM Tự động tạo mã đơn hàng   8. Người dùng thêm thông tin khách hàng tên (có thể bỏ trống)   9. Người dùng yêu cầu hiển thị danh sách các sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm   11. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách   12. SYSTEM Tự động điền thông tin sản phẩm vào trường thông tin sản phẩm   13. Người dùng nhập số lượng cần bán của sản phẩm   14. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm vào đơn hàng   15. SYSTEM Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm được thêm vào danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng.   16. Người dùng chọn sản phẩm cần cập nhật thông tin trong danh sách các sản phẩm trong đơn hàng   17. SYSTEM Hiển thị thông tin sản phẩm được chọn lên các trường thông tin sản phẩm.  18. Người dùng sửa thông tin và chọn sửa  19. SYSTEM  Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm cập nhật lại trên danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng. |
| Extension: |
| 15a. Số lượng không đủ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo số lượng sản phẩm không đủ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường số lượng bán của sản phẩm và quay về bước 13  15b. Sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã tồn tại và quay về bước 13 |

 3. Xóa chi tiết đơn hàng bán

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. Đơn hàng chưa được tạo thành công và có ít nhất một sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách các sản phẩm trong đơn hàng. |
| Post-conditions | Thông tin sản phẩm được xóa khỏi danh sách các sản phẩm trong đơn hàng |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu tạo đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn có mã là “NV00” và tên của nhân viên bị bỏ trống   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn là mã và tên nhân viên đang đăng nhập   6. **end if**   7. SYSTEM Tự động tạo mã đơn hàng   8. Người dùng thêm thông tin khách hàng tên (có thể bỏ trống)   9. Người dùng yêu cầu hiển thị danh sách các sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm   11. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách   12. SYSTEM Tự động điền thông tin sản phẩm vào trường thông tin sản phẩm   13. Người dùng nhập số lượng cần bán của sản phẩm   14. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm vào đơn hàng   15. SYSTEM Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm được thêm vào danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng.   16. Người dùng chọn sản phẩm cần xóa khỏi danh sách các sản phẩm trong đơn hàng   17. SYSTEM Hiển thị thông tin sản phẩm được chọn lên các trường thông tin sản phẩm.  18. Người dùng chọn xóa  19. SYSTEM  Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu người dùng chưa chọn sản phẩm thì chuyển sang luồng phụ 19a. Xóa sản phẩm khỏi danh sách và cập nhật lại danh sách. |
| Extension: |
| 15a. Số lượng không đủ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo số lượng sản phẩm không đủ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường số lượng bán của sản phẩm và quay về bước 13  15b. Sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã tồn tại và quay về bước 13 |
| 15b. Chưa chọn sản phẩm để xóa    1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn sản phẩm |

 4. Tìm kiếm chi tiết đơn hàng bán

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. Đơn hàng chưa có ít nhất một sản phẩm đã được thêm vào trong danh sách các sản phẩm trong đơn hàng. |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các sản phẩm trong đơn hàng cần tìm |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu tạo đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn có mã là “NV00” và tên của nhân viên bị bỏ trống   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị thông tin người lập hóa đơn là mã và tên nhân viên đang đăng nhập   6. **end if**   7. SYSTEM Tự động tạo mã đơn hàng   8. Người dùng thêm thông tin khách hàng tên (có thể bỏ trống)   9. Người dùng yêu cầu hiển thị danh sách các sản phẩm   10. SYSTEM Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm   11. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách   12. SYSTEM Tự động điền thông tin sản phẩm vào trường thông tin sản phẩm   13. Người dùng nhập số lượng cần bán của sản phẩm   14. Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm vào đơn hàng   15. SYSTEM Kiểm tra thông tin sản phẩm. Nếu không đủ số lượng chuyển sang luồng phụ 15a. Nếu sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng chuyển sang luồng phụ 15b. Thông tin sản phẩm được thêm vào danh sách sản phẩm được mua của đơn hàng.   16. Người dùng nhập tên sản phẩm cần tìm   17. SYSTEM Hiển thị danh sách các sản phẩm có tên tương tự. Nếu không có sản phẩm nào có tên tương tự thì chuyển sang luồng phụ 17a. |
| Extension: |
| 15a. Số lượng không đủ |
| 1. SYSTEM Hiển thị thông báo số lượng sản phẩm không đủ    2. SYSTEM Hiển thị icon lỗi tại trường số lượng bán của sản phẩm và quay về bước 13  15b. Sản phẩm đã tồn tại trong đơn hàng    1. SYSTEM Hiển thị thông báo sản phẩm đã tồn tại và quay về bước 13 |
| 15b. Chưa chọn sản phẩm để xóa    1. SYSTEM Hiển thị thông báo chưa chọn sản phẩm |
| 17a. Không sản phẩm nào có tên tương tự    1. SYSTEM Hiển thị danh sách trống |

 5. Hiển thị danh sách chi tiết đơn hàng

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. Tồn tại ít nhất một đơn hàng bán |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách chi tiết các sản phẩm trong một đơn hàng. |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu quản lý đơn hàng bán |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện đơn hàng bán với danh sách đơn hàng được hiển thị theo thời gian hiện tại và theo ngày và kiểm tra thông tin người dùng |
| 3. **if** người dùng là chủ cửa hàng  3.1. SYSTEM Hiển thị toàn bộ các đơn hàng bán   4. **end if**   5. **if** người dùng là nhân viên  5.1. SYSTEM Hiển thị đơn hàng bán do nhân viên đang đăng nhập thực hiện   6. **end if**   7. Người dùng chọn đơn hàng cần hiển thị  8. SYSTEM Hiển thị toàn bộ thông tin đơn hàng bán và danh sách các sản phẩm trong đơn hàng được chọn |

### Usecase Thống kê

 1. Hiển thị sản phẩm bán chạy

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các sản phẩm đã bán và sắp xếp theo được số lượng bán (nhiều đến ít) |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu thống kê |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện thống kê |
| 3. Người dùng chọn hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy   4. SYSTEM Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy và được hiển thị theo ngày hiện tại   5. Người dùng chọn ngày và tiêu chí: theo ngày, theo tháng, theo năm   6. SYSTEM Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy tương ứng với yêu cầu người dùng chọn |

* 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng sử dụng tài khoản của chủ cửa hàng và đã đăng nhập thành công. Đã có ít nhất một nhân viên trong hệ thống. |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhân viên |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu thống kê   2. SYSTEM Hệ thống kiểm tra tài khoản của người dùng có phải là của chủ cửa hàng hay không. Nếu không phải chuyển sang luồng phụ 2a |
| 3. SYSTEM Hiển thị giao diện thống kê |
| 4. Người dùng chọn hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhân viên   5. SYSTEM Hiển thị danh sách đơn hàng theo từng nhân viên   6. Người dùng nhân viên thực hiện đơn hàng   7. SYSTEM Hiển thị danh sách các đơn hàng được nhân viên phụ trách  Extension:  2a. Người dùng sử dụng tài khoản nhân viên    1. SYSTEM Hiển thị thông báo tài khoản không có quyền hạn này |

 3. Thống kê doanh thu

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. |
| Post-conditions | Hiển thị doanh thu và biểu đồ theo ngày, tháng, năm |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu thống kê |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện thống kê |
| 3. Người dùng chọn thống kê doanh thu   4. SYSTEM Hiển thị biểu đồ và các số liệu doanh thu   5. Người dùng chọn ngày và tiêu chí: theo ngày, theo tháng, theo năm   6. SYSTEM Hiển thị biểu đồ và số liệu tương ứng với yêu cầu |

 4. Hiển thị danh sách số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công. |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách số lượng sản phẩm được bán theo danh mục |
| Author | Nguyễn Minh Hiền |

**Flow of Events**

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu thống kê |
| 2. SYSTEM Hiển thị giao diện thống kê |
| 3. Người dùng chọn hiển thị danh sách số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục   4. SYSTEM Hiển thị danh sách số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục và mặc định theo ngày hiện tại   5. Người dùng chọn ngày và tiêu chí: theo ngày, theo tháng, theo năm   6. SYSTEM Hiển thị danh sách tương ứng với yêu cầu của người dùng |

### Usecase Nhân viên

 1. Hiển thị thông tin nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị các thông tin nhân viên đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhân viên |
| 1. SYSTEM Lấy về các thông tin và hiển thị lên màn hình |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Không có nhân viên nào |
| 1. SYSTEM Thông báo “Chưa có nhân viên nào” |

 2. Thêm thông tin nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin nhân viên mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Thêm nhân viên thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhân viên |
| 1. Nhập đầy đủ thông tin nhân viên mới và nhấn “Thêm” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Thêm nhân viên thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập  1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ trước khi thêm” |
| 3.b. Nhập sai thông tin nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Thêm nhân viên thất bại, vui lòng thử lại” |

 3. Sửa thông tin nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và thông tin nhân viên đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin nhân viên sau khi sửa được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Sửa nhân viên thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhân viên |
| 1. Nhập mã nhân viên sau đó nhập các thông tin cần sửa của nhân viên đó và nhấn “Sửa” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Sửa thông tin nhân viên thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin mã nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ trước khi sửa” |
| 3.b. Nhập sai mã nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Sửa nhân viên thất bại, vui lòng thử lại” |

 4. Xoá thông tin nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và nhân viên đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin nhân viên được chọn sẽ bị xoá ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo “Xoá nhân viên thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhân viên |
| 1. Nhập mã nhân viên và nhấn “Xoá” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Xoá nhân viên thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin mã nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập mã nhân viên để xoá” |
| 3.b. Nhập sai mã nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Xoá nhân viên thất bại, vui lòng thử lại” |

 5. Tìm kiếm thông tin nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, đã có nhân viên trong hệ thống |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách nhân viên có tên cần tìm |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhân viên |
| 1. Nhập tên nhân viên và nhấn “Tìm kiếm” 2. SYSTEM Lấy về thông tin và hiển thị thông tin nhân viên có tên đó |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin tên nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập tên nhân viên để tìm kiếm” |
| 3.b. Không có nhân viên |
| 1. SYSTEM Thông báo “Không tìm thấy nhân viên có tên này” |

### Usecase Nhà cung cấp

 1. Hiển thị thông tin nhà cung cấp

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Hiển thị các thông tin nhà cung cấp đã được lưu trong hệ thống |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Lấy về các thông tin và hiển thị lên màn hình |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Không có nhà cung cấp nào |
| 1. SYSTEM Thông báo “Chưa có nhà cung cấp nào” |

 2. Thêm thông tin nhà cung cấp

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Thông tin nhà cung cấp mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Thêm nhà cung cấp thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp |
| 1. Nhập đầy đủ thông tin nhà cung cấp mới và nhấn “Thêm” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Thêm nhà cung cấp thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ trước khi thêm” |
| 3.b. Nhập sai thông tin nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Thêm nhà cung cấp thất bại, vui lòng thử lại” |

* 3. Sửa thông tin nhà cung cấp

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và thông tin nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin nhà cung cấp sau khi sửa được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Sửa nhà cung cấp thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp |
| 1. Nhập mã nhà cung cấp sau đó nhập các thông tin cần sửa của nhà cung cấp đó và nhấn “Sửa” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Sửa thông tin nhà cung cấp thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin mã nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ trước khi sửa” |
| 3.b. Nhập sai mã nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Sửa nhà cung cấp thất bại, vui lòng thử lại” |

 4. Xoá thông tin nhà cung cấp

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công và nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống |
| Post-conditions | Thông tin nhà cung cấp được chọn sẽ bị xoá ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo “Xoá nhà cung cấp thành công”. |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp |
| 1. Nhập mã nhà cung cấp và nhấn “Xoá” 2. SYSTEM Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 3. SYSTEM Hiển thị thông báo “Xoá nhà cung cấp thành công” |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin mã nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập mã nhà cung cấp để xoá” |
| 3.b. Nhập sai mã nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Xoá nhà cung cấp thất bại, vui lòng thử lại” |

 5. Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công, đã có nhà cung cấp trong hệ thống |
| Post-conditions | Hiển thị danh sách nhà cung cấp có tên cần tìm |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Chọn chức năng quản lý nhà cung cấp |
| 1. Nhập tên nhà cung cấp và nhấn “Tìm kiếm” 2. SYSTEM Lấy về thông tin và hiển thị thông tin nhà cung cấp có tên đó |
| Extension: |
| 1.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 1.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |
| 3.a. Bỏ trống thông tin tên nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập tên nhà cung cấp để tìm kiếm” |
| 3.b. Không có nhà cung cấp |
| 1. SYSTEM Thông báo “Không tìm thấy nhà cung cấp có tên này” |

### Usecase Đăng nhập

 1. Đăng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống |
| Post-conditions | Người dùng đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng của hệ thống |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng mở trang đăng nhập 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Nhấn nút “Đăng nhập” 4. SYSTEM kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập 5. SYSTEM hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” và chuyển hướng đến trang chủ   Extension: |
| 2.a. Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng nhập” |
| 2.b. Nhập sai thông tin đăng nhập |
| 1. SYSTEM Thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu sai” |

 2. Khôi phục mật khẩu

|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên |
| Preconditions | Người dùng đã đăng nhập thành công |
| Post-conditions | Mật khẩu mới được lưu vào hệ thống và hiển thị thông báo “Khôi phục mật khẩu thành công” |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu 2. Người dùng nhập mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu mới, xác nhận lại mật khẩu mới và yêu cầu gửi mã xác nhận 3. SYSTEM Kiểm tra mã nhân viên. Nếu mã nhân viên không tồn tại chuyển đến luồng phụ 3a. Nếu mã nhân viên chưa có tài khoản chuyển đến luồng phụ 3b. 4. SYSTEM Gửi mã xác nhận đến gmail của nhân viên. 5. Người dùng nhập mã xác nhận và yêu cầu khôi phục mật khẩu 6. SYSTEM Kiểm tra thông tin. Nếu có trường bị bỏ trống chuyển sang luồng phụ 6a. Nếu mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp chuyển sang luồng phụ 6b. Nếu mã xác nhận không chính xác chuyển sang luồng phụ 6c. 7. SYSTEM Hiển thị thông báo khôi phục mật khẩu thành công và trở về trang đăng nhập.   Extension: |
| 3.a. Mã nhân viên không tồn tại |
| 1. SYSTEM Thông báo mã nhân viên không tồn tại và quay lại bước 2 |
| 3.b. Nhân viên chưa có tài khoản |
| 1. SYSTEM Thông báo nhân viên chưa có tài khoản và chuyển đến bước 2 |
| 6.a. Trường thông tin bị bỏ trống |
| 1. SYSTEM Thông báo thông tin bị bỏ trống và quay lại bước 2 |
| 6.b. Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không khớp |
| 1. SYSTEM Thông báo mật khẩu xác nhận không chính xác và chuyển đến bước 2 |
| 6.c. Mã xác nhận không chính xác |
| 1. SYSTEM Thông báo mã xác nhận không chính xác và quay lại bước 5 |

 3. Đăng ký


|  |  |
| --- | --- |
| Primary Actors | Nhân viên, chủ cửa hàng |
| Preconditions | Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống |
| Post-conditions | Tài khoản mới được tạo và hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” |
| Author | Trần Thu Hà |

### Scenario

|  |
| --- |
| 1. Người dùng mở trang đăng ký 2. Nhập các thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu) 3. Nhấn nút “Đăng ký” 4. SYSTEM kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập 5. SYSTEM hiển thị thông báo “Đăng ký thành công” và chuyển hướng đến trang đăng nhập   Extension: |
| 2.a. Chưa nhập đầy đủ thông tin |
| 1. SYSTEM Thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đăng ký”   2.b. Email đã tồn tại trong hệ thống  1. SYSTEM Thông báo “Email đã được sử dụng”   2.c. **Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp:**  1. SYSTEM Thông báo “Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp” |
|  |

## Biểu đồ phân tích ca sử dụng

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý danh mục gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDanhMuc, lớp control Ctrl\_QLDanhMuc và một lớp thực thể DanhMuc.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý danh mục

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý sản phẩm gồm các lớp: lớp boundary QuanLySanPhamForm, lớp control QuanLySanPhamController và một lớp thực thể SanPham.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý sản phẩm

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý đơn hàng nhập gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDonHangNhap, lớp control Ctrl\_QuanLyDHN và một lớp thực thể DHN.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý đơn hàng nhập

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý chi tiết đơn hàng nhập gồm các lớp: lớp boundary frm\_QuanLyCTDHN, lớp control Ctrl\_QuanLyCTDHN và một lớp thực thể CTDHN.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý CTDHN

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý đơn hàng bán gồm các lớp: lớp boundary QuanLyDHBForm, lớp control QuanLyDHBController và một lớp thực thể DHB.



Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý đơn hàng bán

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý chi tiết đơn hàng bán gồm các lớp: lớp boundary QuanLyCTDHBForm, lớp control QuanLyCTDHBController và một lớp thực thể CTDHB.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý CTDHB

* Biểu đồ phân tích của use case thống kê gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDanhMuc, lớp control Ctrl\_QLDanhMuc và một lớp thực thể DanhMuc.

D:\Thiết kế UML\VOPC\VOPC\Thống kê Class Diagram.jpg


Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho Thống kê

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý nhân viên gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDanhMuc, lớp control Ctrl\_QLDanhMuc và một lớp thực thể DanhMuc.




Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý nhân viên

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý nhà cung cấp gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDanhMuc, lớp control Ctrl\_QLDanhMuc và một lớp thực thể DanhMuc.



Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho quản lý nhà cung cấp

* Biểu đồ phân tích của use case quản lý đăng nhập gồm các lớp: lớp boundary frm\_QLDanhMuc, lớp control Ctrl\_QLDanhMuc và một lớp thực thể DanhMuc.



Hình ‑: Biểu đồ phân tích ca sử dụng cho đăng nhập


## Biểu đồ trạng thái

* Biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng. Đối tượng lớp đơn hàng có thể có 7 trạng thái khác nhau gồm: Chưa xác thực, đã xác thực, đã xử lý, đang vận chuyển, đã nhận hàng, đổi trả, hủy đơn hàng và các chuyển trạng thái có thể xảy ra giữa các trạng thái như Hình ? dưới đây.
* Biểu đồ trạng thái của lớp Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái của lớp danh mục

* Biểu đồ trạng thái của lớp Đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp đơn hàng bán

* Biểu đồ trạng thái lớp Sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp sản phẩm

* Biểu đồ trạng thái lớp Đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp đơn hàng nhập

* Biểu đồ trạng thái lớp Đăng nhập




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp đăng nhập

* Biểu đồ trạng thái lớp Quản lý Nhà cung cấp



Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp quản lý nhà cung cấp

* Biểu đồ trạng thái lớp Nhân viên



Hình ‑: Biểu đồ trạng thái lớp Nhân viên

# THIẾT KẾ VÀ MÃ HÓA


## Biểu đồ tuần tự

* **Biểu đồ tuần tự của use case Đăng nhập**
* Chức năng Đăng nhập




Biểu đồ tuần tự của chức năng Đăng nhập

* Chức năng Đăng ký




Biểu đồ tuần tự của chức năng Đăng ký

* Chức năng Khôi phục mật khẩu




Biểu đồ tuần tự của chức năng Khôi phục mật khẩu

* **Biểu đồ tuần tự của use case Nhân Viên**
* Chức năng thêm Nhân viên




Biểu đồ tuần tự của chức năng thêm Nhân viên

* Chức năng sửa Nhân viên




Biểu đồ tuần tự của chức năng sửa Nhân viên

* Chức năng tìm kiếm Nhân viên




Biểu đồ tuần tự của chức năng tìm kiếm Nhân viên

* Chức năng hiển thị Nhân viên




Biểu đồ tuần tự của chức năng hiển thị Nhân viên

* **Biểu đồ tuần tự của use case Nhà Cung Cấp**
* Chức năng thêm Nhà cung cấp




Biểu đồ tuần tự của chức năng thêm Nhà cung cấp

* Chức năng sửa Nhà cung cấp




Biểu đồ tuần tự của chức năng sửa Nhà cung cấp

* Chức năng xóa Nhà cung cấp




Biểu đồ tuần tự của chức năng xóa Nhà cung cấp

* Chức năng tìm kiếm Nhà cung cấp




Biểu đồ tuần tự của chức năng tìm kiếm Nhà cung cấp

* Chức năng hiển thị Nhà cung cấp




Biểu đồ tuần tự của chức năng hiển thị Nhà cung cấp

* **Biểu đồ tuần tự của use case Danh Mục**
* Chức năng thêm Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự của chức năng thêm danh mục

* Chức năng sửa Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự của chức năng sửa danh mục

* Chức năng xóa Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá danh mục

* Chức năng tìm kiếm Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm danh mục

* Chức năng hiển thị Danh mục




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị danh mục

* **Biểu đồ tuần tự của use case Sản Phẩm**
* Chức năng thêm Sản phẩm

****


Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm sản phẩm

* Chức năng sửa Sản phẩm

****


Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa sản phẩm

* Chức năng xóa Sản phẩm

****


Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá sản phẩm

* Chức năng tìm kiếm Sản phẩm

****


Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm sản phẩm

* Chức năng hiển thị Sản phẩm

****


Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị sản phẩm

* **Biểu đồ tuần tự của use case Hóa Đơn Bán**
* Chức năng thêm Hóa đơn bán



Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tạo hoá đơn bán

* Chức năng tìm kiếm đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm đơn hàng bán

* Chức năng hiển thị đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị đơn hàng bán

* In hóa đơn




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng in hoá đơn

* **Biểu đồ tuần tự của use case Hóa Đơn Nhập**
* Chức năng thêm đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm đơn hàng nhập

* Chức năng tìm kiếm đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm đơn hàng nhập

* Chức năng hiển thị đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị đơn hàng nhập

* **Biểu đồ tuần tự của use case Chi tiết Hóa Đơn Bán**
* Chức năng thêm CTHDB




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm CTDHB

* Chức năng sửa CTDHB




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa CTDHB

* Chức năng xóa CTDHB




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá CTDHB

* Chức năng tìm kiếm CTDHB




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm CTDHB

* Chức năng hiển thị CTHDB




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị CTDHB

* **Biểu đồ tuần tự của use case Chi tiết Hóa Đơn Nhập**
* Chức năng thêm CTDHN




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm CTDHN

* Chức năng sửa CTDHN




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng sửa CTDHN

* Chức năng xóa CTHDN




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng xoá CTDHN

* Chức năng tìm kiếm CTDHN




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm CTDHN

* Chức năng hiển thị CTDHN




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị CTDHN

* **Biểu đồ tuần tự của use case Thống kê**
* Hiển thị sản phẩm bán chạy




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị sản phẩm bán chạy

* Hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhân viên




Hình ‑: Biểu đồ tuần tự chức năng hiển thị đơn hàng theo nhân viên

* Thống kê doanh thu



Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thống kê doanh thu


* Hiển thị danh sách số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục



Hình ‑: Biểu đồ tuần tự cho chức năng hiển thị số lượng các mặt hàng đã bán theo danh mục


## Biểu đồ lớp thiết kế

* Biểu đồ lớp thiết kế của use case Đăng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế của use case đăng nhập

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý danh mục
* Hiển thị danh mục




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case hiển thị danh mục

* Thêm danh mục




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case thêm danh mục

* Sửa danh mục




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case sửa danh mục

* Xóa danh mục




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case xoá danh mục

* Tìm kiếm danh mục




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case tìm kiếm danh mục

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý sản phẩm
* Hiển thị sản phẩm



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case hiển thị sản phẩm

* Thêm sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case thêm sản phẩm

* Sửa sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case sửa sản phẩm

* Xóa sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case xoá sản phẩm

* Tìm kiếm sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế cho use case tìm kiếm sản phẩm

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý đơn hàng nhập
* Hiển thị đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị đơn hàng nhập

* Thêm đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm đơn hàng nhập

* Tìm kiếm đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm đơn hàng nhập

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý chi tiết đơn hàng nhập
* Hiển thị chi tiết đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị CTDHN

* Thêm chi tiết đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm CTDHN

* Sửa chi tiết đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case sửa CTDHN

* Xóa chi tiết đơn hàng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case xoá CTDHN

* Tìm kiếm chi tiết đơn hàng nhập



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm CTDHN

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý đơn hàng bán
* In hóa đơn




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case in hoá đơn

* Hiển thị đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị đơn hàng bán

* Tìm kiếm đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case tìm kiếm đơn hàng bán

* Tạo đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case tạo đơn hàng bán

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý chi tiết đơn hàng bán
* Hiển thị chi tiết đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case hiển thị CTDHB

* Thêm chi tiết đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case thêm CTDHB

* Sửa chi tiết đơn hàng bán



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case sửa CTDHB

* Xóa chi tiết đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế xoá CTDHB

* Tìm kiếm chi tiết đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm CTDHB

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý nhân viên
* Thêm nhân viên




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế thêm nhân viên

* Sửa nhân viên




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế sửa nhân viên

* Hiển thị nhân viên



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị nhân viên

* Tìm kiếm nhân viên




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm nhân viên

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Quản lý nhà cung cấp
* Hiển thị nhà cung cấp




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị nhà cung cấp

* Thêm nhà cung cấp




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế thêm nhà cung cấp

* Sửa nhà cung cấp



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế sửa nhà cung cấp

* Xóa nhà cung cấp




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế xoá nhà cung cấp

* Tìm kiếm nhà cung cấp



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế tìm kiếm nhà cung cấp

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Đăng nhập
* Đăng nhập




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case đăng nhập

* Đăng ký




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case đăng ký

* Khôi phục mật khẩu




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế use case khôi phục mật khẩu

* Biểu đồ lớp thiết kế use case Thống kê
* Hiển thị sản phẩm bán chạy



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị sản phẩm bán chạy

* Hiển thị danh sách đơn hàng theo nhân viên




Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế hiển thị đơn hàng theo nhân viên

* Thống kê doanh thu

D:\Thiết kế UML\UML\UML_Doc\VOPC\VOPC\Thống kê Class Diagram.jpg

Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế thống kê doanh thu


* Hiển thị danh sách số lượng sản phẩm đã bán theo danh mục



Hình ‑: Biểu đồ lớp thiết kế số lượng sản phẩm bán theo danh mục


## Biểu đồ hoạt động của use case/ hệ thống/ phương thức

* Biểu đồ trạng thái hoạt động của use case Sửa DHN




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động sửa đơn hàng nhập

* Biểu đồ trạng thái hoạt động của use case Sửa sản phẩm




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động sửa sản phẩm

* Biểu đồ trạng thái hoạt động của use case Tạo đơn hàng bán




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động tạo đơn hàng bán

* Biểu đồ trạng thái hoạt động use case Thêm CTDHN




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động thêm CTDHN

* Biểu đồ trạng thái hoạt động use case Tìm kiếm danh mục




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động tìm kiếm danh mục

* Biểu đồ trạng thái hoạt động use case Tìm kiếm sản phẩm



Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động tìm kiếm sản phẩm

* Biểu đồ trạng thái hoạt động usecase Đăng ký



Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động đăng ký

* Biểu đồ trạng thái hoạt động usecase Xoá nhà cung cấp




Hình ‑: Biểu đồ trạng thái hoạt động xoá nhà cung cấp

## Biểu đồ thành phần

Hệ thống ứng dụng bán văn phòng phẩm được tổ chức thành các thành phần như hình bên dưới.


Biểu đồ thành phần gồm các thành phần:

* DAL phụ trách tương tác với CSDL
* BUS phụ trách các nghiệp vụ
* DTO chứa các lớp cấu trúc truyền dữ liệu giữa các lớp
* GUI phụ trách giao diện hiển thị



Hình ‑: Biểu đồ thành phần

## Biểu đồ triển khai



Hình ‑: Biểu đồ triển khai

## Ánh xạ sang mã nguồn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2024), Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, Khoa CNTT: ĐHSPKTHY |
| [2] | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2023), Giáo trình Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT: ĐHSPKTHY |
| [3] | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2023), Giáo trình Kiểm thử phần mềm, Khoa CNTT: ĐHSPKTHY |
| [4] | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2023), Giáo trình Lập trình ứng dụng Windowns Form, Khoa CNTT: ĐHSPKTHY |
| [5] | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2023), Giáo trình Lập trình hướng đối tượng, Khoa CNTT: ĐHSPKTHY |

x

x

**Yêu cầu:**

Phải trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ … nếu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần được đóng ngay đầu bảng biểu… vào gáy của quyển đồ án. Các bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải được vẽ rõ ràng, sắc nét, đảm bảo độ sắc nét khi in ấn. Nếu các hình vẽ trích dẫn hoặc lấy nguồn từ tài liệu khác bị mờ thì cần phải vẽ lại và ghi rõ nguồn tham khảo. Các công thức, ký hiệu… nếu phải viết thêm bằng tay thì cần viết bằng mực đen, rõ ràng, sạch sẽ.

Đồ án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), số trang tối thiểu là 50 trang và số trang tối đa là 100 trang, không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo.

Phần nội dung trình bày trong đồ án sử dụng Font chữ Times New Roman cỡ 13, hệ soạn thảo Microsoft Word; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; giãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm, lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.

Cách ghi trích dẫn tài liệu tham khảo: Cuối đoạn trích dẫn đánh số thứ tự tài liệu tham khảo (ví dụ: [1]: tham khảo tài liệu số 1; [3,4,8]: tham khảo 3 tài liệu số 3, 4, 8).

Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong đồ án.

Quy cách trình bày

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đề mục | Cỡ chữ | Font chữ | Định dạng | Canh lề trang |
| Tên chương | 14 | Times New Roman | In hoa, đậm | Giữa |
| Tên tiểu mục mức 1 | 13 | Times New Roman | In hoa, đậm | Trái |
| Tên tiểu mục mức 2 | 13 | Times New Roman | Chữ thường, đậm | Trái |
| Tên tiểu mục mức 3 | 13 | Times New Roman | Chữ thường, đậm, nghiêng | Trái |
| Nội dung | 13 | Times New Roman | Chữ thường (Normal) | Đều |
| Bảng (table) | 12 | Times New Roman | Normal | Giữa |
| Chú thích bảng | 10 | Times New Roman | Nghiêng | Giữa, dưới bảng |
| Tên bảng | 12 | Times New Roman | Đậm | Giữa, trên bảng |
| Tên hình | 12 | Times New Roman | Đậm | Giữa, dưới hình |
| Tài liệu tham khảo | 12 | Times New Roman | APA style | Chú thích bên dưới |

*Cách đánh dấu câu:*

Các dấu: : , . ; ) } ] ! ? ” được gõ ngay sau ký tự cuối cùng (không khoảng cách), và gõ 1 phím cách (space) sau chúng. Sau các dấu: “ { ( [ không gõ dấu cách.

*\* Cách đánh số các tiểu đề mục nhiều nhất là 3 mức*

Ví dụ:

**CHƯƠNG 1: …**

1.1

1.1.1.

*…………*

1.2.

*…………*

**CHƯƠNG 2: ...**

2.1.

2.1.1.

*…………*

2.2.

2.2.1.

*…………*

*Đánh số trang:* Số trang được đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.

Những trang đầu (lời cảm ơn, mục lục, trang danh sách bảng, hình…) đánh số La Mã (i, ii, iii, iv), phần nội dung đánh số Ả Rập (1,2,3…), phụ lục không đánh số trang.

**Mẫu số 4.04**

**MẪU TRANG MỤC LỤC**

|  |  |
| --- | --- |
| **MỤC LỤC** | |
| **Nội dung** | **Trang** |
| Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt |  |
| Danh mục các bảng |  |
| Danh mục các hình vẽ, đồ thị |  |
|  |  |
| Chương 1: … |  |
| 1.1 ….. |  |
| 1.2 ….. |  |
| Chương 2:… |  |
| 2.1 …………………….. |  |
| 2.1.1 ….. |  |
| 2.1.2 ….. |  |
| 2.2 ….. |  |
| ….. |  |
|  |  |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO |  |
| PHỤ LỤC |  |