**DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH COFFEE FILTRO**

1. **USER REQUIREMENT**

Filtro là một cửa tiệm kinh doanh các mặt hàng online liên quan tới cà phê. Để có thể marketing cho cửa tiệm này, cũng như để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin hơn, cửa tiệm đã yêu cầu 1 trang web làm những điều đó. Sau đây những các yêu cầu về web theo thứ tự từ trên xuống.

**Các yêu cầu chức năng:**


Hệ thống gồm có 4 đối tượng sau:

1. Dành cho khách hàng vãng lai (chưa có tài khoản):
   * Khách hàng tra cứu thông tin bằng cách truy cập vào trang web để xem các thông tin liên quan cà phê (nguồn nhập, giá tiền), dụng cụ pha chế cà phê (máy pha chế cà phê, bộ lọc phin,) và các phụ kiện liên quan ... thông qua hình ảnh, video hoặc blog.
   * Đăng ký. bằng cách nhập tên tài khoản, mật khẩu, gmail, số điện thoại,…
2. Dành cho nhân viên: => xong
   * Nhân viên xử lý yêu cầu và phản hồi của người dùng bằng cách liên hệ trực tiếp với khách hàng thông qua số điện thoại ( giá sản phẩm, vấn đề về giao diện, hệ thống xử lý đơn hàng). => khong xung dang la 1 use case giong y thu 5
   * Quản lý thanh toán của khách hàng bằng cách xác nhận và thông báo hoá đơn trước, biên lai sau khi thanh toán cho khách hàng. Nhân viên thụ lý đơn hàng ( đóng gói và gửi cho đơn vị chuyển phát). Nhân viên thực hiện các tác vụ đối với biên lai (điền thông tin, in ấn), huỷ bỏ đặt cọc, xác nhận mua hàng,…
   * Quản lý tài khoản khách hàng bằng cách thực hiện khóa, xóa, chỉnh sửa thông tin tài khoản của khách hàng. (khoá là cái chi mô)
   * Quản lý sản phẩm bằng cách thêm, xoá, sửa thông tin sản phẩm (giá cả, hình ảnh, nguồn gốc, số lượng…)
   * Xử lý yêu cầu và phản hồi của member bằng cách trả lời trực tiếp => không xứng đáng là 1 use case vì đã giải thích trogn diagram
3. Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản (member):
   * Kế thừa những quyền của khách hàng vãng lai
   * Đăng nhập bằng cách nhập tên tài khoản, mật khẩu.
   * Chọn sản phẩm muốn mua bằng cách tìm kiếm sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.
   * Thực hiện các tác vụ đối với đơn hàng (điền thông tin hoá đơn, huỷ bỏ hoá đơn, xác nhận mua hàng, thanh toán online, hoàn trả sản phẩm,… )
   * Khách hàng góp ý cho nhân viên (như giao diện khó sử dụng, thái độ tư vấn) hoặc muốn hỏi thêm thông tin thì có thể gọi điện trực tiếp hoặc góp ý lên diễn đàn hoặc qua mạng xã hội hoặc để lại bình luận phía dưới phần trưng bày sản phẩm .
4. Phần dành cho quản trị viên:> xong
   * Quản lí nhân viên bằng cách thêm, xoá, chỉnh sửa thông tin, phân quyền tài khoản.
   * Giám sát doanh thu theo tuần, tháng; nguồn nhập, vốn của cửa tiệm .

**Các yêu cầu phi chức năng:**

* Hỗ trợ nhân viên trong việc xác định mã giảm giá cho khác hàng thân quen
* Hệ thống đảm báo tính dễ sử dụng cho khách hàng
* Hễ thống hoạt động 24/24

1. **LƯỢC ĐỒ USE CASE**

****

**Use Case Description**

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 1.1 |
| **Use case name:** | Đăng ký |
| **Actor:** | Khách hàng vãng lai |
| **Pre-Conditions:** |  |
| **Post-Conditions:** | Khách hàng đã có tài khoản |
| **Main-Flow:** | 1. Khách hàng vãng lai nhập tên tài khoản, mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống.  2. Hệ thống kiểm tra tên tài khoản đã tồn tại chưa, mật khẩu có hợp lệ đối với những yêu cầu của hệ thống.  3. Hệ thống kiểm tra việc tạo tài khoản hợp lệ, hiện thông báo đã đăng ký thành công. |
| **Alternate-Flow(s):** | 2.a. Nếu việc đăng ký không hợp lệ, hệ thống gửi thông báo “tên tài khoản đã tồn tại”, “mật khẩu không hợp lệ”. Quay lại bước 1. |
| **Exception-Flow(s):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 1.2 |
| **Use case name:** | Tra cứu thông tin |
| **Actor:** | Khách hàng vãng lai, member |
| **Pre-Conditions:** |  |
| **Post-Conditions:** | Nhận được thông tin về sản phẩm mà actor đang tìm hoặc nhận thông báo không có sản phẩm đang tìm. |
| **Main-Flow:** | 1. Truy cập vào trang chủ của web và nhấn vào nút tìm kiếm.  2. Gõ từ khoá về sản phẩm mà mình muốn tìm và nhấn nút search.  3. Điều hướng danh mục sản phẩm để tìm sản phẩm đang cần. |
| **Alternate-Flow(s):** | 1.a. Truy cập vào trang chủ và tìm kiếm thủ công thông qua navigation bar và công cụ điều hướng. |
| **Exception-Flow(s):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 2.1 |
| **Use case name:** | Yêu cầu và phản hồi dịch vụ  Nên đổi tên: phản hồi về sản phẩm, giao diện người dùng |
| **Actor:** | Member, Nhân viên, Chủ kinh doanh |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập |
| **Post-Conditions:** | Phản hồi thành công ý kiến của khách hàng tới nhân viên về sản phẩm hoặc giao diện người dùng |
| **Main-Flow:** | **A: Phản hồi về sản phẩm:**  A1. Truy cập trang web và tìm đến sản phẩm cần phản hồi.  A2. Nhấn vào khung nội dung, gõ nội dung phản hồi và nhấn nút save.  A3. Hệ thống kiểm tra nếu nội dung phản hồi phù hợp ngôn từ và không chứa link có nội dung bật sẽ hiện thông báo “phản hồi thành công”.  **B: Phản hồi về giao diện:**  B1. Truy cập trang web và tìm đến diễn đàn của trang web (nơi góp ý những lỗi của web, gây bất cập cho người dùng).  B2. Nhấn nút “Thêm”, ghi nội dung phản hồi và nhấn nút save.  B3. Hệ thống kiểm tra nếu nội dung phản hồi phù hợp ngôn từ và không chứa link có nội dung bật sẽ hiện thông báo “phản hồi thành công”. |
| **Alternate-Flow(s):** | A3a, B3a: Nếu nội dung phản hồi không thoả điều kiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “nội dung phản hồi vi phạm quy tắc cộng đồng”. Quay lại bước A2, B2 |
| **Exception-Flow(s):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 2.2 |
| **Use case name:** | Đăng nhập |
| **Actor:** | Member |
| **Pre-Conditions:** | Đăng ký (đã có tài khoản) |
| **Post-Conditions:** | Đăng nhập thành công. |
| **Main-Flow:** | 1. Khách hàng truy cập trang web và nhấn “Login”  2. Hệ thống hiển thị khung đăng nhập, khách hàng nhập tên tài khoản, mật khẩu và nhấn Login.  3. Hệ thống kiểm tra tên tài khoản, mật khẩu đúng như đăng ký thì chuyển hướng vào trang chủ của trang web. |
| **Alternate-Flow(s):** | 3.a. Tên tài khoản hoặc mật khẩu không trùng khớp lúc đăng ký hoặc không tồn tại, quay lại bước 2  **3.b. Khách hàng không nhớ mật khẩu:**  3.b.1: Chọn “Quên mật khẩu” tại khung đăng nhập.  3.b.2: Nhập “tên tài khoản”, “gmail” để hệ thống gửi mật khẩu mới tới gmail  3.b.3. Khách hàng nhận mật khẩu mới và quay lại bước 2. |
| **Exception-Flow(s):** | **3.c Khách hàng không nhớ tên tài khoản và không nhớ số điện thoại khi nhân viên tư vấn yêu cầu:**  Khách hàng thoát khỏi khung đăng nhập. Use case đăng nhập kết thúc. Khách hàng đăng ký tài khoản mới, use case đăng ký được tiến hành. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 2.3 |
| **Use case name:** | Thực hiện tác vụ đối với đơn hàng |
| **Actor:** | Member |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập; Chọn sản phẩm muốn mua |
| **Post-Conditions:** | Nhận được biên lai của đơn hàng |
| **Main-Flow:** | 1. Nhấn “Mua hàng” tại không gian trưng bày sản phẩm đó  2. Điền thông tin nơi nhận, kiểm tra lại thông tin đã có sẵn như tên khách hàng, số điện thoại, số tiền thanh toán và nhấn “Xác nhận”  3. Hệ thống hiển thị hoá đơn và dòng thông báo “Bạn muốn tiếp tục mua hàng?”  4. Nhấn nút “Mua hàng” và hệ thống sẽ gửi thông báo “Mua hàng thành công”.  5. Sau khi khách hàng nhận được hàng, nhấn “Đã nhận hàng”, hệ thống sẽ gửi biên lai cho khách hàng. |
| **Alternate-Flow(s):** | **5.a. Hãng vận chuyển thông báo đã chuyển hàng thành công cho khách hàng**  5.a.1 Hệ thống sẽ gửi biên lai cho khách hàng.  **5.b. Sản phẩm không như sản phẩm đã trưng bày**  5.b.1 Khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên qua số điện thoại nói về phản hồi  5.b.2 Khách hàng truy cập vào đơn hàng đã đặt, chọn “hoàn trả và nhận sản phẩm khác”.  5.b.3 Nhân viên xác nhận và gửi lại sản phẩm khác. Quay lại bước 5. |
| **Exception-Flow(s):** | **5.c. Khách hàng không nhận được sản phẩm do bị thất lạc**  5.c.1. Khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên qua số điện thoại nói về phản hồi của mình  5.c.2 Truy cập vào đơn hàng đã đặt, nhấn “Huỷ đơn hàng”. Use case “Thực hiện tác vụ với đơn hàng” đã kết thúc, |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 3.1 |
| **Short Description:** | Quản lý tài khoản |
| **Actor** | Nhân viên |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập |
| **Post-Conditions:** | Thêm, xoá, sửa được thông tin, tài khoản của khách hàng. |
| **Main-Flow:** | **A: Chỉnh sửa tài khoản**  A1. Truy cập vào danh mục “Tài khoản” trong navigation bar. Tìm tài khoản bằng cách nhập tên tài khoản vào ô nhập và nhấn nút “Tìm kiếm”  A2: Nhấn chọn tài khoản cần chỉnh sửa và nhấn “Chỉnh sửa”  A3: Tiến hành tìm đến nơi cần sửa và chỉnh sửa thông tin  A4. Nhấn “Save” và hệ thống hiện thị “Chỉnh sửa thành công”.  **B: Xoá tài khoản**  B1. Truy cập vào danh mục “Tài khoản” trong navigation bar. Tìm tài khoản bằng cách nhập tên tài khoản vào ô nhập và nhấn nút “Tìm kiếm”  B2. Nhấn chọn tài khoản cần xoá và nhấn “Xoá tài khoản”  B3. Hệ thống hiện thị “Bạn có chắc chắn xoá tài khoản này?”  B4. Nhấn “Xác nhận” và hệ thống thông báo xoá thành công. |
| **Alternate-Flow(s):** | A1.a; B1.a: tìm tài khoản bằng số điện thoại  A1.a.1; B1.a.1: tích vào ô tìm kiếm số điện thoại.  A1.a.2; B1.a.2: Hệ thống hiển thị khung tìm kiếm có số điện thoại, nhân viên tiến hành nhập số điện thoại và nhấn “Tìm kiếm”. |
| **Exception-Flow(s):** | A1.b, B1.b: không thể tìm được tài khoản vì không có dữ liệu về tên tài khoản, hoặc số điện thoại, use case quản lý tài khoản kết thúc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 3.2 |
| **Short Description:** | Quản lý sản phẩm |
| **Actor** | Nhân viên |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập |
| **Post-Conditions:** | Chỉnh sửa, thêm, xoá thông tin sản phẩm thành công. |
| **Main-Flow:** | **A: Chỉnh sửa thông tin cho sản phẩm**  A1. Truy cập vào danh mục “Sản phẩm” trong navigation bar. Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập mã sản phẩm và nhấn nút “Tìm kiếm”  A2. Chọn sản phẩm cần thay đổi thông tin, nhấn nút “Sửa đổi”  A3. Tìm đến phần thông tin cần được sửa đổi, nhập nội dung và nhấn nút “Save”.  A4. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn thay đổi?”. Nhấn “Tiếp tục” và hệ thống thông báo “Thay đổi thành công”.  **B: Thêm sản phẩm**  B1: Truy cập vào danh mục “Sản phẩm” trong navigation bar. Nhấn nút “Thêm sản phẩm”.  B2: Tiến hành điền thông tin cho sản phẩm cần thêm gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, mô tả.  B3: Nhấn “Thêm” để thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu và web. Hệ thống kiểm tra xem mã sản phẩm có bị trùng hay không?  B4: Nếu điều kiện được thoã mãn, hệ thống thông báo “Bạn có chắc chắn thêm sản phẩm này?” Nhấn “tiếp tục” và hệ thống thông báo “Đã thêm thành công”.  **C: Xoá sản phẩm**  C1: Truy cập vào danh mục “Sản phẩm” trong navigation bar. Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập mã sản phẩm và nhấn nút “Tìm kiếm”  C2: Chọn sản phẩm cần xoá, nhấn nút “Xoá”  C3: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xoá sản phẩm này?”. Nhấn “Tiếp tục” và hệ thống hiển thị thông báo “Sản phẩm đã được xoá thành công”. |
| **Alternate-Flow(s):** | **A1.a, C1.a: Tìm kiếm bằng tên sản phẩm**  A1.a.1, C1.a.1: Tại danh mục “Sản phâm”, chọn tìm kiếm bằng tên sản phẩm, nhập tên sản phẩm và nhấn nút “Tìm kiếm”.  A1.a.2, C1.a.2: Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm có tên trùng tên sản phẩm đã nhập, sử dụng công cụ điều hướng để tìm.  **B4.a: Mã sản phẩm mới đã tồn tại**  B4.a.1: Hệ thống thông báo “Mã sản phẩm đã tồn tại” và hiện thị lại thông tin mới nhập. Quay lại bước 2. |
| **Exception-Flow(s):** | **A1.b, C1.b: Không tìm được sản phẩm cần tìm**, use case quản lý sản phẩm kết thúc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 4.1 |
| **Short Description:** | Quản lý nhân viên |
| **Actor** | Chủ kinh doanh |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập |
| **Post-Conditions:** | Chỉnh sửa, thêm, xoá thông tin; phân quyền tài khoản nhân viên thành công. |
| **Main-Flow:** | **A: Chỉnh sửa thông tin cho tài khoản nhân viên**  A1. Truy cập vào danh mục “Tài khoản nhân viên” trong navigation bar. Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập mã tài khoản và nhấn nút “Tìm kiếm”  A2. Chọn tài khoản cần thay đổi thông tin, nhấn nút “Sửa đổi”  A3. Tìm đến phần thông tin cần được sửa đổi, nhập nội dung và nhấn nút “Save”.  A4. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn thay đổi?”. Nhấn “Tiếp tục” và hệ thống thông báo “Thay đổi thành công”.  **B: Thêm tài khoản**  B1: Truy cập vào danh mục “Tài khoản nhân viên” trong navigation bar. Nhấn nút “Thêm tài khoản”.  B2: Tiến hành điền thông tin cho tài khoản nhân viên cần thêm gồm mã tài khoản (tự động) , tên tài khoản, họ tên nhân viên, ...  B3: Nhấn “Thêm” để thêm tài khoản vào cơ sở dữ liệu và web. Hệ thống kiểm tra xem mã tài khoản có bị trùng hay không?  B4: Nếu điều kiện được thoã mãn, hệ thống thông báo “Bạn có chắc chắn thêm tài khoản này?” Nhấn “tiếp tục” và hệ thống thông báo “Đã thêm thành công”.  **C: Xoá sản phẩm**  C1: Truy cập vào danh mục “Tài khoản nhân viên” trong navigation bar. Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập mã tài khoản và nhấn nút “Tìm kiếm”  C2: Chọn tài khoản cần xoá, nhấn nút “Xoá”  C3: Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xoá tài khoản này?”. Nhấn “Tiếp tục” và hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản đã được xoá thành công”.  **D: Phân quyền**  D1: Truy cập vào danh mục “Tài khoản nhân viên” trong navigation bar. Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập mã tài khoản và nhấn nút “Tìm kiếm”  D2: Chọn tài khoản cần phân quyền, nhấn nút combobox “Phân quyền”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các quyền như “Readonly”, “ReadAndWrite”.  D3 Nhấn “Save” để lưu, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắc phân quyền cho tài khoản này không”. Nhấn “Ok” để đồng ý.  D3: Combo |
| **Alternate-Flow(s):** | **A1.a, C1.a, D1.a: Tìm kiếm bằng tên nhân viên**  A1.a.1, C1.a.1, D1.a: Tại danh mục “Tài khoản nhân viên”, chọn tìm kiếm bằng tên nhân viên, nhập tên nhân viên và nhấn nút “Tìm kiếm”.  A1.a.2, C1.a.2, D1.a.2: Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản tên nhân viên có tên trùng tên nhân viên đã nhập, sử dụng công cụ điều hướng để tìm.  **B4.a: Tên tài khoản mới đã tồn tại**  B4.a.1: Hệ thống thông báo “Tên tài khoản đã tồn tại” và hiện thị lại thông tin mới nhập. Quay lại bước 2. |
| **Exception-Flow(s):** | **A1.b, C1.b: Không tìm được tài khoản cần tìm**, use case quản lý nhân viên kết thúc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Use case:** | UC 4.1 |
| **Short Description:** | Quản lý doanh thu |
| **Actor** | Chủ kinh doanh |
| **Pre-Conditions:** | Đăng nhập |
| **Post-Conditions:** | Cập nhật vốn, kiểm tra doanh thu. |
| **Main-Flow:** | **A: Cập nhật vốn**  A1. Truy cập vào danh mục “Quản lý vốn” trong navigation bar. Hệ thống hiển thị giao diện chứa thông tin vốn về nguyên liệu nhập, tiền lương nhân viên.  A2. Chọn thêm vốn, chọn loại vốn cần thêm, nhập số liệu tương ứng.  A3. Nhấn “Nhấn cập nhật”. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn cập nhật không?” Nhấn “Ok”.  **B: Kiểm soát doanh thu**  B1: Truy cập vào danh mục “Quản lý doanh” trong navigation bar. Hệ thống hiển thị giao diện chứa thông tin doanh thu về lượng sản phẩm được bán.  B2: Chủ kinh doanh có thể theo dõi theo giờ, ngày, tháng bằng cách tích vào checkbox đang cần và nhấn “Sort”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách doanh thu của shop theo yêu cầu. |
| **Alternate-Flow(s):** |  |
| **Exception-Flow(s):** |  |