ĐẶC TẢ

1. QL Tài Khoản
2. Xem thông tin cá nhân

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Usecase Xem Thông Tin Cá Nhân |  |
| Mục đích | Người dùng xem thông tin cá nhân |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem thông tin của mình sau khi đăng ký tài khoản |
| Tác nhân | Admin, khách hàng |
| Điều kiện trước | Đã có tài khoản |
| Điều kiện sau | Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân |
| Luồng sự kiện chinh (Basic Flows) |  |
| Tác nhân | Hệ thống |
| 1. Người dùng chọn biểu tượng người dùng trên thanh menu |  |
|  | 1. Hiển thị menu chức năng |
| 1. Chọn chức năng Quản lý tài khoản |  |
|  | 1. Hiển thị thông tin cá nhân của người dùng |
| Luồng sự kiện ngoại lệ (Alternative Flows |  |

1. Sửa thông tin cá nhân

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Usecase Sửa Thông Tin Cá Nhân |  |
| Mục đích | Sửa đổi thông tin cá nhân |
| Mô tả | Cho phép người dùng thay đổi thông tin sau khi đăng ý tài khoản |
| Tác nhân | Admin, khách hàng |
| Điều kiện trước | Đã có tài khoản |
| Điều kiện sau | Hệ thống lưu thông tin cá nhân sau khi đã chỉnh sửa |
| Luồng sự kiện chinh (Basic Flows) |  |
| Tác nhân | Hệ thống |
| 1. Người dùng chọn biểu tượng người dùng trên thanh menu |  |
|  | 1. Hiển thị menu chức năng |
| 1. Chọn chức năng Quản lý tài khoản |  |
|  | 1. Hiển thị thông tin cá nhân của khách hàng |
| 1. Thay đổi thông tin và chọn nút Lưu thông tin |  |
|  | 1. Hệ thống kiểm tra |
|  | 1. Cập nhật dữ liệu xuống database |
|  | 1. Thông báo sửa thông tin cá nhân thành công |
| Luồng sự kiện ngoại lệ (Alternative Flows |  |
|  | 6.1. Thông báo sai cú pháp hoặc không được để trống. |
|  | 6.2. Quay lại bước 5 |

1. Đổi mật khẩu

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Usecase Đổi mật khẩu |  |
| Mục đích | Đổi mật khẩu mới |
| Mô tả | Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu mới so với lúc ban đầu |
| Tác nhân chính | Admin, khách hàng |
| Điều kiện trước | Đã có tài khoản |
| Điều kiện sau | Hệ thống cập nhật thông tin |
| Luồng sự kiện chinh (Basic Flows) |  |
| Tác nhân | Hệ thống |
| 1. Người dùng chọn biểu tượng người dùng trên thanh menu |  |
|  | 1. Hiển thị menu chức năng |
| 1. Chọn chức năng đổi mật khẩu |  |
|  | 1. Hiển thị giao diện đổi mật khẩu |
| 1. Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khảu mới. Nhấn xác nhân |  |
|  | 1. Hệ thống kiểm tra |
|  | 1. Cập nhật dữ liệu xuống database |
|  | 1. Thông báo đổi mật khẩu thành công |
| Luồng sự kiện ngoại lệ (Alternative Flows |  |
|  | 6.1a. Thông báo mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ |
|  | 6.2a. Quay lại bước 5 |

1. QL Thống Kê

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Usecase: Quản Lý Thống Kê |  |
| Mục đích | Xem các bảng báo cáo, đánh giá tình hình mua bán của cửa hàng |
| Mô tả | Cho phép người quản lý thống kê doanh thu của cửa hàng |
| Tác nhân chính | Admin |
| Điều kiện trước | Đã có tài khoản |
| Điều kiện sau | Hệ thống hiển thị báo cáo |
| Luồng sự kiện chinh (Basic Flows) |  |
| Tác nhân | Hệ thống |
| 1. Người quản lý chọn chức năng Quản lý thống kê |  |
|  | 1. Hiển thị hiển thị menu thống kê theo ngày, theo tháng, theo năm,… |
| 1. Người quản lý chọn một trong các mục |  |
|  | 1. Thống kê và hiển thị các bảng biểu |
| Luồng sự kiện ngoại lệ (Alternative Flows |  |