**DANH SÁCH CHỨC NĂNG CỦA USER**

**Tên Website: VietImage**

**Ngày thực hiện:**

**Thời gian thực hiện:**

**Nhóm thực hiện:**

1. **Danh sách actor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã** | **Tên Actor** | **Ghi chú** |
| A1 | Admin cấp 1 | Anh Tùng |
| A2 | Admin cấp 2 | Admin |
| A3 | Translator | Thông dịch viên |
| A4 | Guest | Khách viếng thăm |
| A5 | Customer | Khách hàng |
| A6 | Partner | Cộng tác viên |
| A7 | System | Hệ thống – không phải Actor |

1. **Danh sách chức năng:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỨC NĂNG** | **ACTOR THỰC HIỆN** | **MÔ TẢ/GHI CHÚ** |
| 1 | Đăng nhập | A1…A6 |  |
| 2 | Kiểm tra thông tin đăng nhập | A7 |  |
| 3 | Chấp nhận đăng nhập | A7 |  |
| 4 | Từ chối đăng nhập | A7 |  |
| 5 | Đăng kí | A1, A2 |  |
| 6 | Kiểm tra thông tin đăng kí | A7 |  |
| 7 | Lưu thông tin đăng kí | A7 |  |
| 8 | Chỉnh sửa thông tin User | A1, A2, A7 |  |
| 9 | Hiển thị slideshow ảnh | A7 |  |
| 10 | Hiển thị danh sách Galery ảnh trong ngày | A7 |  |
| 11 | Hiển thị danh sách Galery Ảnh trong tuần | A7 |  |
| 12 | Hiển thị thông tin ảnh trên slideshow | A7 |  |
| 13 | Hiển thị danh sách chủ đề ảnh trên menu | A7 |  |
| 14 | Hiển thị thông tin contact | A7 |  |
| 15 | Chỉnh sửa thông tin contact | A1…A3, A7 |  |
| 16 | Hiển thị thông tin Bản quyền | A7 |  |
| 17 | Chỉnh sửa thông tin bản quyền | A1…A3, A7 |  |
| 18 | Thay đổi ngôn ngử sử dụng | A7 |  |
| 19 | Nhập thông tin tìm kiếm | A1…A6 |  |
| 20 | Truy xuất CSDL. Tìm kiếm thông tin phù hợp | A7 |  |
| 21 | Hiển thị kết quả tìm kiếm | A7 |  |
| 22 | Hiển thị danh sách chủ đề ảnh trong trang chủ đề ảnh | A7 |  |
| 23 | Hiển thị danh sách chum ảnh con trong trang chum ảnh con và trang chuyên dề ảnh | A7 |  |
| 24 | Hiển thị thông tin chum ảnh trong trang chum ảnh con và trang chuyên đề ảnh | A7 |  |
| 25 | Hiển thị ảnh trong chum ảnh tương ứng | A7 |  |
| 26 | Hiển thị thông tin ảnh | A7 |  |
| 27 | Hiển thị thông tin ảnh trong tool tip | A7 |  |
| 28 | Hiển thị ảnh nhỏ cấp 1 trong tool tip | A7 |  |
| 29 | Hiển thị ảnh nhỏ cấp 2 trong preview | A7 |  |
| 30 | Hiển thị thông tin ảnh trong preview | A7 |  |
| 31 | Download ảnh | A4,A5 |  |
| 32 | Kiểm tra quyền download và loại ảnh download | A7 |  |
| 33 | Lưu thông tin download | A7 |  |
| 34 | Gắn watermark lên ảnh nhỏ | A7 |  |
| 35 | Từ chối download | A7 |  |
| 36 | Browse ảnh cần upload | A6 |  |
| 37 | Thêm thông tin ảnh | A6 |  |
| 38 | Chỉnh sửa thông tin ảnh | A6, A7 |  |
| 39 | Lưu thông tin ảnh | A7 |  |
| 40 | Lưu ảnh | A7 |  |
| 41 | Resize ảnh tự động | A7 |  |
| 42 | Cắt ảnh vuông, hiển thị dạng thumbnail trong trang ảnh con | A7 |  |
| 43 | Đưa ảnh vào giỏ hàng | A5 |  |
| 44 | Lưu thông tin giỏ hàng | A7 |  |
| 45 | Đưa ảnh vào Lightbox | A5 |  |
| 46 | Lưu thông tin Lightbox | A7 |  |
| 47 | Thay đổi Lightbox | A5, A7 |  |
| 48 | Xóa Lightbox | A5, A7 |  |
| 49 | Thêm thư mục trong Lightbox | A5, A7 |  |
| 50 | Gửi góp ý cho website | A1…A7 | A7 lưu |
| 51 | Lưu thông tin góp ý | A7 |  |