Use case “View Product Details”

1. Use case code: UC004
2. Brief Description:

Usecase mô tả tương tác giữa khách hàng/người quản lý sản phẩm và hệ thống AIMS khi cần xem thông tin chi tiết của một sản phẩm cụ thể.

1. Actors: Customer, Product Manager
2. Preconditions:

Customer ở trang danh sách sản phẩm hoặc ở trang kết quả tìm kiếm.

1. Basic Flow of Events
2. Khách hàng chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc kết quả tìm kiếm
3. AIMS hiển thị chi tiết sản phẩm
4. Alternative Flows

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Location | Condition | Action | Resume Location |
| 1 | Bước 2 | Sản phẩm bị gỡ | Thông báo lỗi | Kết thúc usecase |

1. Input data: Không có
2. Output data:

Bảng 1: Hiển thị sản phẩm Books

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Data fields | Description | Display format | Example |
| 1 | Title | Tên sản phẩm |  |  |
| 2 | Category | Loại sản phẩm |  |  |
| 3 | Value | Giá trị |  |  |
| 4 | Current Price | Giá hiện tại |  |  |
| 5 | Description | Mô tả sản phẩm |  |  |
| 6 | Images | Hình ảnh sản phẩm |  |  |
| 7 | Quantity | Số lương sản phẩm trong kho |  |  |
| 8 | Authors | Tác giả |  |  |
| 9 | Cover Type | Loại bìa |  |  |
| 10 | Publisher | Nhà xuất bản |  |  |
| 11 | Publication Date | Ngày xuất bản |  |  |
| 12 | Pages | Số trang |  |  |
| 13 | Language | Ngôn ngữ |  |  |
| 14 | Genre | Thể loại |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Data fields | Description | Display format | Example |
| 1 | Title | Tên sản phẩm |  |  |
| 2 | Category | Loại sản phẩm |  |  |
| 3 | Value | Giá trị |  |  |
| 4 | Current Price | Giá hiện tại |  |  |
| 5 | Description | Mô tả sản phẩm |  |  |
| 6 | Images | Hình ảnh sản phẩm |  |  |
| 7 | Quantity | Số lương sản phẩm trong kho |  |  |
| 8 | Artists | Nghệ sĩ |  |  |
| 9 | Record Label | Hãng đĩa |  |  |
| 10 | Track List | Danh sách bài hát |  |  |
| 11 | Genre | Thể loại |  |  |
| 12 | Release Date | Ngày phát hành |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Data fields | Description | Display format | Example |
| 1 | Title | Tên sản phẩm |  |  |
| 2 | Category | Loại sản phẩm |  |  |
| 3 | Value | Giá trị |  |  |
| 4 | Current Price | Giá hiện tại |  |  |
| 5 | Description | Mô tả sản phẩm |  |  |
| 6 | Images | Hình ảnh sản phẩm |  |  |
| 7 | Quantity | Số lương sản phẩm trong kho |  |  |
| 8 | Disc Type | Loại đĩa |  |  |
| 9 | Director | Đạo diễn |  |  |
| 10 | Runtime | Thời lượng |  |  |
| 11 | Studio | Studio |  |  |
| 12 | Language | Ngôn ngữ |  |  |
| 13 | Subtitles | Phụ đề |  |  |
| 14 | Release Date | Ngày phát hành |  |  |
| 15 | Genre | Thể loại |  |  |

1. Postconditions: Không có