

**Use Case Description**

**1/ UC01: Đăng nhập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Đăng nhập | **Code** | UC01 |
| **Description** | Cho phép actor đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Actor** | Sinh viên/nhân viên nhà trường/Thư ký khoa/Nhân viên phụ trách/Giảng viên | **Trigger** | Khi sinh viên hoặc nhân viên nhà trường nhấn nút **[Login]** |
| **Pre-condition** |  | | |
| **Post condition** | Chuyển tới trang default với role tương ứng | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Login and Confirm** | | | |
| 1 | User nhập thông tin và bấm nút đăng nhập. |  |  |
|  |  | 2 | System kiểm tra thông tin  a/ Nếu thông tin hợp lệ thì chuyển user qua trang chính.  b/ Nếu thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo, quay lai bước 1. |
| 3 | a. Nếu người dùng nhấn chọn đăng nhập [**Login**]  b. Nếu người dùng không muốn đăng nhập, bấm [**Cancel**], chuyển qua **Alternative Flow 1** |  |  |
|  |  |  | Thông báo user đăng nhập thành công chuyển trang vào màn hình báo cáo thông kê |
| **Alternative Flow 1: Delete User and Cancel** | | | |
|  |  | 4 | Quay trở lại màn hình chính |

**Use Case Description**

**2/ UC02: Lập phiếu nhập sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Lập phiếu nhập sách | **Code** | UC02 |
| **Description** | Cho phép actor lập phiếu nhập sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Lập phiếu nhập sách]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang lập phiếu nhập sách | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Lập phiếu nhập sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công |

**Use Case Description**

**3/ UC03: Thêm sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thêm sách | **Code** | UC03 |
| **Description** | Cho phép actor thêm sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Thêm]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách thêm sách thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Thêm sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn thêm sách nhấn chọn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy thêm sách nhấn chọn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |

**Use Case Description**

**4/ UC04: Xóa sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Xóa sách | **Code** | UC04 |
| **Description** | Cho phép actor xóa sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Xóa]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách xóa sách thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Xóa sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn xóa sách nhấn chọn **[Delete].**  b/Nếu actor muốn hủy xóa sách nhấn chọn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã xóa sách thành công. |

**Use Case Description**

**5/ UC05: Sửa sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thêm sách | **Code** | UC05 |
| **Description** | Cho phép actor sửa sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Sửa]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách Sửa sách thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Sửa sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn sửa sách nhấn chọn **[Change].**  b/Nếu actor muốn hủy sửa sách nhấn chọn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã sửa sách thành công. |

**Use Case Description**

**6/ UC06: Quản lý nhà sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Quản lý nhà sách | **Code** | UC06 |
| **Description** | Cho phép actor quản lý nhà sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Quản lý nhà sách]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang quản lý nhà sách | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Quản lý nhà sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Thư ký khoa thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**Use Case Description**

**7/ UC07: Báo cáo tháng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Báo cáo tháng | **Code** | UC07 |
| **Description** | Cho phép actor báo cáo | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Báo cáo]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang báo cáo | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Báo cáo tháng** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Thư ký khoa thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**Use Case Description**

**8/ UC08: Tra cứu sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Tra cứu sách | **Code** | UC08 |
| **Description** | Cho phép actor tra cứu sách | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Tra cứu]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang tra cứu | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Tra cứu sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Thư ký khoa thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**Use Case Description**

**9/ UC09: Lập hóa đơn sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Lập hóa đơn sách | **Code** | UC09 |
| **Description** | Cho phép actor lập hóa đơn | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Lập hóa đơn sách]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang lập hóa đơn | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Lập hóa đơn sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Thư ký khoa thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**Use Case Description**

**10/ UC10: Thêm thông tin hóa đơn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thêm thông tin hóa đơn | **Code** | UC10 |
| **Description** | Cho phép actor thêm thông tin hóa đơn | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Thêm]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách thêm thông tin hóa đơn thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Thêm thông tin hóa đơn** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn thêm thông tin hóa đơn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy thêm thông tin hóa đơn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |

**Use Case Description**

**11/ UC11: Sửa thông tin hóa đơn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Sửa thông tin hóa đơn | **Code** | UC11 |
| **Description** | Cho phép actor sửa thông tin hóa đơn | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Sửa]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách sửa thông tin hóa đơn thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Sửa thông tin hóa đơn** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn sửa thông tin hóa đơn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy sửa thông tin hóa đơn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |

**Use Case Description**

**12/ UC12: Xóa thông tin hóa đơn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Xóa thông tin hóa đơn | **Code** | UC12 |
| **Description** | Cho phép actor thêm thông tin hóa đơn | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[xóa]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách thêm xóa tin hóa đơn thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Xóa thông tin hóa đơn** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn xóa thông tin hóa đơn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy xóa thông tin hóa đơn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |

**Use Case Description**

**13/ UC13: Phiếu thu tiền**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Lập phiếu thu tiền | **Code** | UC13 |
| **Description** | Cho phép actor lập phiếu thu tiền | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Phiếu thu tiền]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách chuyển đến trang lập phiếu thu tiền | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Phiếu thu tiền** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công |

**Use Case Description**

**14/ UC14: Thêm thông tin vào phiếu thu tiền**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thêm thông tin vào phiếu thu tiền | **Code** | UC14 |
| **Description** | Cho phép actor thêm thông tin vào phiếu thu tiền | | |
| **Actor** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[Thêm thông tin]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách thêm thông tin vào phiếu thu tiền | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: thêm thông tin vào phiếu thu tiền** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn thêm thông tin vào phiếu thu tiền nhấn chọn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy thêm thông tin vào phiếu thu tiền nhấn chọn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |

**Use Case Description**

**15/ UC15: Sửa thông tin phiếu thu tiền**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Sửa thông tin phiếu thu tiền | **Code** | UC15 |
| **Description** | Cho phép actor sửa thông tin phiếu thu tiền | | |
| **Actor** | Nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách | **Trigger** | Khi nhân viên nhà trường nhấn nút **[sửa thông tin]** |
| **Pre-condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | nhân viên nhà trường/ Nhân viên phụ trách sửa thông tin vào phiếu thu tiền | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: sửa thông tin phiếu thu tiền** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Sinh viên thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn sửa thông tin vào phiếu thu tiền nhấn chọn **[Add].**  b/Nếu actor muốn hủy sửa thông tin vào phiếu thu tiền nhấn chọn **[Cancel]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm sách thành công. |



**Use Case Description**

**16/ UC01: Đăng nhập**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Đăng nhập | **Code** | UC01 |
| **Description** | Cho phép actor đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Actor** | Sinh viên/nhân viên nhà trường/Thư ký khoa/Nhân viên phụ trách/Giảng viên | **Trigger** | Khi sinh viên hoặc nhân viên nhà trường nhấn nút **[Login]** |
| **Pre-condition** |  | | |
| **Post condition** | Chuyển tới trang default với role tương ứng | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Login and Confirm** | | | |
| 1 | User nhập thông tin và bấm nút đăng nhập. |  |  |
|  |  | 2 | System kiểm tra thông tin  a/ Nếu thông tin hợp lệ thì chuyển user qua trang chính.  b/ Nếu thông tin không hợp lệ thì hiển thị thông báo, quay lai bước 1. |
| 3 | a. Nếu người dùng nhấn chọn đăng nhập [**Login**]  b. Nếu người dùng không muốn đăng nhập, bấm [**Cancel**], chuyển qua **Alternative Flow 1** |  |  |
|  |  |  | Thông báo user đăng nhập thành công chuyển trang vào màn hình báo cáo thông kê |
| **Alternative Flow 1: Delete User and Cancel** | | | |
|  |  | 4 | Quay trở lại màn hình chính |

**17/ UC17: Tra cứu sách**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Tra cứu sách | **Code** | UC17 |
| **Description** | Cho phép actor tra cứu sách | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhà trường nhấn nút **[Tra cứu]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý chuyển đến trang tra cứu | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Tra cứu sách** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**18/ UC18:Báo cáo tháng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Báo cáo tháng | **Code** | UC18 |
| **Description** | Cho phép actor báo cáo theo tháng | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhà trường nhấn nút **[Báo Cáo]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý chuyển đến trang báo cáo | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Báo cáo tháng** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01** |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công. |

**19/ UC19: Thay đổi quy định**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thay đổi quy định | **Code** | UC19 |
| **Description** | Cho phép actor thay đổi quy định | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhà trường nhấn nút **[Thay đổi]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý được chuyển đến trang lập phiếu thu tiền | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Thay đổi quy định** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 |  |  | Đăng nhập thành công |

**20/ UC20: Thêm quy định**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Thêm quy định | **Code** | UC20 |
| **Description** | Cho phép actor thêm quy định | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhấn nút **[Thêm]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý thêm quy định thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Thêm quy định** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn thêm quy định **[Thêm].**  b/Nếu actor muốn hủy **[Hủy]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã thêm quy định thành công. |

**21/ UC21: Sửa quy định**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Sửa quy định | **Code** | UC21 |
| **Description** | Cho phép actor sửa quy định | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhấn nút **[Sửa]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý sửa quy định thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Sửa quy định** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn sửa quy định **[Sửa].**  b/Nếu actor muốn hủy **[Hủy]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã sửa quy định thành công. |

**22/ UC22: Xóa quy định**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Xóa quy định | **Code** | UC22 |
| **Description** | Cho phép actor xóa quy định | | |
| **Actor** | Quản lý | **Trigger** | Khi quản lý nhấn nút **[Xóa]** |
| **Pre-condition** | Quản lý đã đăng nhập hệ thống | | |
| **Post condition** | Quản lý xóa quy định thành công | | |

* **Activities**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actor** | | **System** | |
| **Main Flow: Xóa quy định** | | | |
| 1 | System yêu cầu đăng nhập |  |  |
|  |  | 2 | Quản lý thực hiện UC “Login” tham khảo trong **UC01**. |
| 3 | a/Nếu actor muốn xóa quy định **[Xoá].**  b/Nếu actor muốn hủy **[Hủy]** |  |  |
|  |  | 4 | Thông báo đã xóa quy định thành công. |