### Mô tả Actor (Actors Description)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Actor Name** | **Mô tả** |
| 1 | Admin | Actor sẽ quản lí toàn bộ hệ thống |
| 2 | Người dùng | Actor sẽ truy cập và sử dụng các chức năng trong hệ thống dành cho người dùng |
| 3 | Hệ thống | Actor sẽ tự động duyệt các bình luận, tài khoản mới,… khi người dùng gửi yêu cầu |

### Mô tả Use case

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **ID** | **Tên use case** | **Mô tả ngắn** |
| 1 | UC01 | Đăng nhập | Cho phép actor đăng nhập vào hệ thống |
| 2 | UC02 | Đăng kí tài khoản | Cho phép actor đăng kí tài khoản để vào hệ thống |
| 3 | UC03 | Quên mật khẩu | Cho phép actor đổi mật khẩu mới khi đã quên mật khẩu cũ |
| 4 | UC04 | Xem sản phẩm | Cho phép actor xem toàn bộ sản phẩm trong hệ thống |
| 5 | UC05 | Tìm kiếm | Cho phép actor tìm kiếm sản phẩm trong hệ thống |
| 6 | UC06 | Đánh giá | Cho phép actor đánh giá sản phẩm trong hệ thống |
| 7 | UC07 | Bình luận | Cho phép actor bình luận sản phẩm trong hệ thống |
| 8 | UC08 | So sánh | Cho phép actor so sánh 2 sản phẩm trong hệ thống |
| 9 | UC09 | Thêm vào giỏ hàng | Cho phép actor thêm sản phẩm vào giỏ hàng |
| 10 | UC10 | Theo dõi đơn hàng | Cho phép actor theo dõi đơn hàng của mình trong hệ thống |
| 11 | UC11 | Xem lịch sử sản phẩm đã xem | Cho phép actor xem lịch sử các sản phẩm đã xem khi truy cập vào hệ thống |
| 12 | UC12 | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | Cho phép actor chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hệ thống |
| 13 | UC13 | Thêm sản phẩm | Cho phép actor thêm sản phẩm vào hệ thống |
| 14 | UC14 | Sửa sản phẩm | Cho phép actor sửa sản phẩm trong hệ thống |
| 15 | UC15 | Xóa sản phẩm | Cho phép actor xóa sản phẩm trong hệ thống |
| 16 | UC16 | Xem thống kê | Cho phép actor xem thống kê sản phẩm bán chạy, … trong hệ thống |