**Tài liệu phân tích**

Admission system

# **Danh sách các bảng**

# **Lịch sử biên bản**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Phiên bản** | **Ngày** | **Tác giả** | **Nội dung** |
| 1 | 0.1 | 02/12/2013 | Khang Huynh | Create Architecture driver specification |
| 2 | 0.2 | 05/12/2013 | Khang Huynh | Introduction, Project Overview, Architecture Overview, Specifications Traceability Matrix. |
| 3 | 0.3 | 08/12/2013 | Team | Entities, Usecase-model and description |

Table 1: Revision history

# **Giới thiệu**

## Mục đích

Tài liệu này dùng để phân tích những kịch bản từ những bên liên quan sẽ được ghi nhận, giao tiếp và tinh chỉnh trong suốt thời gian phát triển dự án

Hoạt động như các kho lưu trữ chính của yêu cầu trong dự án.

## Người đọc

Người đọc tài liệu này sẽ gồm đội ngũ phát triển Deadline team, khách hàng và các bên liên quan cần xem xét tài liệu

## Những thuật từ viết tắt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Glossary** | **Description** |
| 1 | E<XX> | ID của Entity gồm:  E: Entity.  <XX>: Con số gán với Entity |
| 2 | UC.<XX> | ID của Use case high level gồm  UC: Use Case.  <XX>: Con số gán với Use case high level |
| 3 | UC.<XX>.<YY> | ID của Use case detail gồm:  UC: Use Case.  <XX>: Con số gán với Use case high level  <YY>: Con số gán với Use case detail |
| 4 | QAU | Quality Attribute Usability. |
| 5 | QAS | Quality Attribute Security. |
| 6 | QAP | Quality Attribute Performance. |
| 7 | QAA | Quality Attribute Availability. |
| 8 | QAM | Quality Attribute Modifiability. |
| 9 | BC.<XX> | ID của business constraint gồm:  BC: Business Constraint.  <XX>: Con số gán với business constraint |
| 10 | TC.<XX> | ID của technical constraint  TC: Technical Constraint.  <XX>: Con số gán với technical constraint |
| 11 | BR.<XX>.<YY> | ID của business rule gồm  BR: Business Rule.  <XX>: Con số ứng với use case high level.  <YY>: Con số gán với business rule. |

## 1.5 Tài liệu kham khảo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tài liệu** | **Mô tả** |
| 1 | Architecting.Software.Intensive.Systems.A.Practitioners.Guide.Nov.2008. | Sử dụng cho việc hướng dẫn thực hiện tài liệu |
| 2 | Documenting Software Architectures - View and Beyond, Paul Clements, 2010 (Clements 10) | Áp dụng cho mô tả các Views |
| 3 | Software Architecture in Practice | Áp dụng cho mô tả các Views |
| 4 | AS\_RE\_OperationRequirement | Sử dụng để phân tích yêu cầu khách hàng |

# **Tổng quan dự án**

Hệ thống tuyển sinh (AD) là một ứng dụng tích hợp những công cụ độc lập và phân tán được hỗ trợ cho nên tảng web và android nhằm mục đích giúp cho người dùng dễ dàng thực hiện những thao tác liên quan vấn đề tuyển sinh. Hệ thống gồm 3 công cụ chính là:

+ Quản lý bản tin

+ Quản lý danh mục

+ Quản lý hỏi đáp

# **Tổng quan kiến trúc**

Các architectural drivers được thể hiện trong tài liệu này bao gồm:

- Yêu cầu chức năng: Là những yêu cầu đặt tả được thể hiện trên use cases và những yêu cầu này được xác định trong tài liệu thu thập.

- Yêu cầu phi chức năng: Là những yêu cầu hỗ trợ hệ thống và được thể hiện trên những kịch bản thuộc tính chất lượng, được xác định trong tài liệu thu thập.

- Ràng buộc kinh doanh: là những hạn chế kinh doanh được xác định trong tài liệu thu thập.

- Ràng buộc kĩ thuật: là những hạn chế kĩ thuật được xác định trong tài liệu thu thập.

# **Yêu cầu chức năng**

## 4.1 Đặc tả yêu cầu

Kham khảo tài liệu thu thập

## 4.2 Danh sách entities

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Entity** |
| Công cụ soạn tin | |
| E01 | Tổng biên tập |
| E02 | Biên tập |
| E03 | Phóng viên |
| E04 | Hệ thống hiển thị bản tin |
| Công cụ danh mục | |
| E05 | Quản trị danh mục |
| E06 | Công cụ hiển thị danh mục |
| Công cụ hỏi đáp | |
| E07 | Công cụ hỏi |
| E08 | Công cụ hiển thị |
| E09 | Công cụ trả lời |
| E10 | Người hỏi |
| E11 | Người trả lời |
| E12 | Email Gateway |

### 4.2.1 Mô hình Entity – Soạn tin

*Hình 1 – Công cụ soạn tin*

#### 4.2.1.1 Tổng biên tập

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Tổng biên tập** | **ID:**E01 |
| **Description:**  Người chịu trách nhiệm duyệt bản tin, trả bản tin về và đưa bản tin lên internet hoặc intranet, bên cạnh đó cũng chịu trách nhiệm hạ những tin trên internet hoặc intranet xuống, đồng thời cũng có thể soạn bản tin để đăng lên. | |
| **Provides assumptions:**  **Tổng biên tập cung cấp cho hệ thống**   1. Nội dung bản tin. 2. File hình ảnh jpg 3. File video 4. File đính kèm như word, excel, …. 5. Tin liên quan đến bản tin 6. Bản tin đăng lên 7. Bản tin được hạ 8. Bản tin được chuyển về cho cấp dưới hoặc người cùng cấp | |
| **Requires assumptions:**  **Tổng biên tập yêu cầu hệ thống cung cấp**   1. Giao diện soạn thảo bản tin 2. Khả năng xem bản tin các kiểu như: bản tin được tạo, bản tin được gửi, bản tin chờ duyệt, … 3. Khả năng tải file hình ảnh lên 4. Khả năng tải video 5. Khả năng đính kèm 6. Khả năng tìm kiếm bản tin 7. Khả năng đưa bản tin lên internet và hạ bản tin đó 8. Khả năng gửi tin cho người khác 9. Cho phép chọn người ủy quyền và đặt thời gian ủy quyền có hiệu lực | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.1.2 Biên tập

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Biên tập | **ID:**E02 |
| **Description:**  Biên tập là người có vai trò soạn thảo bản tin, duyệt bản tin từ phóng viên chuyển đến và chuyển bản tin cho người cùng cấp, chuyển tin bản về phóng viên nếu bản tin có sai sót và chuyển lên cho cấp trên khi bản tin được duyệt xong | |
| **Provides assumptions:**  **Biên tập cung cấp cho hệ thống**   1. Nội dung bản tin. 2. File hình ảnh jpg 3. File video 4. File đính kèm như word, excel, … 5. Tin liên quan đến bản tin 6. Bản tin được chuyển về cho cấp dưới hoặc người cùng cấp | |
| **Requires assumptions:**  **Biên tập yêu cầu hệ thống cung cấp**   1. Giao diện soạn thảo bản tin 2. Khả năng xem bản tin các kiểu như: bản tin được tạo, bản tin được gửi, bản tin chờ duyệt, … 3. Khả năng tải file hình ảnh lên 4. Khả năng tải video 5. Khả năng đính kèm 6. Khả năng tìm kiếm bản tin 7. Khả năng gửi tin cho người khác | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.1.3 Phóng viên

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Phóng viên | **ID:**E03 |
| **Description:**  Phóng viên là người có vai trò soạn thảo bản tin, chuyển bản tin cho người cùng cấp hoặc chuyển lên cho cấp trên xét duyệt | |
| **Provides assumptions:**  **Phóng viên cung cấp cho hệ thống:**   1. Nội dung bản tin dạng text 2. File hình ảnh jpg 3. File video wmp 4. File đính kèm như word, excel, … 5. Tin liên quan đến bản tin 6. Bản tin được chuyển về cho cấp dưới hoặc người cùng cấp | |
| **Requires assumptions:**  **Phóng viên yêu cầu hệ thống cung cấp**   1. Giao diện soạn thảo bản tin 2. Khả năng xem bản tin các kiểu như: bản tin được tạo, bản tin được gửi, bản tin chờ duyệt, … 3. Khả năng tải file hình ảnh lên 4. Khả năng tải video 5. Khả năng đính kèm 6. Khả năng tìm kiếm bản tin 7. Khả năng gửi tin cho người khác | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.1.4 Công cụ hiển thị bản tin

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ hiển thị bản tin** | **ID:**E04 |
| **Description:**  Công cụ hiển thị bản tin hỗ trợ hiển thị bản tin lên internet hoặc intranet | |
| **Provides assumptions:**  **Công cụ hiển thị bản tin cung cấp**  Webpage để hiển thị bản tin | |
| **Requires assumptions:**  **Công cụ hiển thị yêu cầu hệ thống cung cấp**   1. Khả năng hiển thị bản tin trên internet hoặc intranet 2. Khả năng xóa bản tin khỏi internet hoặc intranet | |
| **identified use cases:** | |

### 4.2.2 Mô hình Entity – Danh mục



*Hình 2 – Công cụ quản lý danh mục*

#### 4.2.2.1 Quản trị danh mục

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity name: Quản trị danh mục** | **Entity ID: E05** |
| **Description:**  Quản trị danh mục là người sử dụng hệ thống với vai trò thực hiện các chức năng tạo, chỉnh sửa và xóa danh mục. | |
| **Provide assumptions:**  Quản trị danh mục cung cấp hệ thống:  + Tên danh mục  + Danh mục cha | |
| **Requires assumptions:**  Quản trị danh mục yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Giao diện cho phép quản trị danh mục thiết lập danh mục  + Khả năng thiết lập danh mục  + Hiển thị thông tin danh mục | |
| **Identified use case:**  Tạo danh mục (UC01)  Chỉnh sửa danh mục (UC02)  Xóa danh mục (UC03) | |

#### 4.2.2.2 Công cụ hiển thị danh mục

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity name: Công cụ hiển thị danh mục** | **Entity ID: E06** |
| **Description:**  Công cụ hiển thị danh mục là một phần của hệ thống Web tuyển sinh, nó hỗ trợ hiển thị danh mục lên mạng nội bộ hoặc mạng Internet | |
| **Provide assumptions:**  Công cụ hiển thị danh mục cung cấp hệ thống:  + Hiển thị dạng cây | |
| **Requires assumptions:**  Công cụ hiển thị danh mục yêu cầu cung cấp:  + Danh mục đã có sẵn trong hệ thống | |
| **Identified use case:** | |

### 4.2.3 Mô hình Entity – Hỏi đáp



*Hình 3 – Công cụ hỏi*



*Hình 4 – Công cụ trả lời*

#### 4.2.3.1 Công cụ hỏi

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ hỏi** | **ID:E07** |
| **Description:**  Công cụ hỏi sẽ gửi câu hỏi cho công cụ trả lời | |
| **Provides assumptions:**  Công cụ hỏi sẽ cung cấp cho hệ thống:  + Câu hỏi | |
| **Requires assumptions:**  Công cụ hỏi yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Có khả năng cập nhật câu hỏi tự động | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.3.2 Công cụ hiển thị bộ từ điển

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ hiển thị** | **ID:E08** |
| **Description:**  Công cụ hiển thị hỗ trợ cho người hỏi thấy được câu hỏi cũng như câu trả lời trên hệ thống tuyển sinh. Công cụ này sẽ tự động cập nhật, hiển thị và thay đổi nếu có yêu cầu xảy ra. | |
| **Provides assumptions:**  Công cụ hiển thị sẽ cung cấp cho hệ thống:  + Bộ cục hiển thị nội dung  + Khả năng tìm kiếm câu hỏi | |
| **Requires assumptions:**  Công cụ hiển thị yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Bộ từ điển ( câu hỏi, câu trả lời) | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.3.3 Công cụ trả lời

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ trả lời** | **ID:E09** |
| **Description:**  Công cụ trả lời sẽ đưa câu hỏi/trả lời vào bộ từ điển đến công cụ hiển thị | |
| **Provides assumptions:**  Công cụ trả lời cung cấp cho hệ thống:  + Khả năng đưa câu hỏi/trả lời vào bộ từ điển | |
| **Requires assumptions:**  Công cụ trả lời yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Nội dung câu hỏi và trả lời  + Bộ từ điển có sẵn | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.3.4Người hỏi

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Người hỏi** | **ID:E10** |
| **Description:**  Người hỏi đặt câu hỏi thông qua chức năng Hỏi đáp của hệ thống tuyển sinh | |
| **Provide assumptions:**  Người hỏi cung cấp cho hệ thống:  + Nội dung tìm kiếm  + Thông tin người dùng (Tên, email)  + Câu hỏi (Tiêu đề, nội dung) | |
| **Requires assumptions:**  Người hỏi yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Hiển thị danh sách câu hỏi  + Giao diện thực hiện đặt câu hỏi  + Khả năng tìm kiếm  + Khả năng đặt câu hỏi | |
| **identified use cases:** | |

#### 4.2.3.5 Người trả lời

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Người trả lời** | **ID:E11** |
| **Description:**  Người trả lời câu hỏi có thể trả lời câu hỏi của người dùng qua email hoặc có thể quản lý bộ từ điển thông qua công cụ hiển thị | |
| **Provide assumptions:**  Người trả lời sẽ cung cấp hệ thống:  + Câu trả lời | |
| **Requires assumptions:**  Người trả lời yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Hiển thị danh sách câu hỏi  + Giao diện thực hiện  + Khả năng trả lời câu hỏi  + Khả năng quản lý bộ từ điển | |

#### 4.2.3.6 Email Gateway

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name: Email Gateway** | **ID:E12** |
| **Description:**  Email Gateway sẽ gửi mail cho người dùng | |
| **Provide assumptions:**  Email Gateway cung cấp cho hệ thống:  + Câu trả lời được phản hồi từ bộ phận trả lời | |
| **Requires assumptions:**  Email Gateway yêu cầu hệ thống cung cấp:  + Địa chỉ email của người hỏi  + Nội dung trả lời | |

## 4.4 Use case list

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Use Case** | **Entities liên quan** | **Môi trường** |
| UC.01 | Quản lý bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.01 | Xem danh sách bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.02 | Tạo bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.03 | Chỉnh sửa bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.04 | Xóa bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.05 | Xem trước bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.06 | Duyệt bản tin | Tổng biên tập, Biên tập | - Web application |
| UC.01.07 | Hạ bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.08 | Tìm kiếm bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.09 | Chuyển bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.10 | Sắp xếp bản tin | Tổng biên tập, Biên tập, Phóng viên | - Web application |
| UC.01.11 | Ủy quyền | Tổng biên tập | - Web application |
| UC.02 | Quản lý danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.02.01 | Xem danh sách danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.02.02 | Tạo danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.02.03 | Chỉnh sửa danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.02.04 | Xóa danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.02.05 | Sắp xếp danh mục | Quản trị danh mục | - Web application |
| UC.03 | Quản lý hỏi đáp | Người hỏi, Người trả lời, Email Gateway | - Web application  - Android application |
| UC.03.01 | Xem danh sách câu hỏi | Người hỏi, Người trả lời | - Web application  - Android application |
| UC.03.02 | Tìm câu hỏi | Người hỏi | - Web application  - Android application |
| UC.03.03 | Tạo câu hỏi | Người hỏi | - Web application  - Android application |
| UC.03.04 | Xóa câu hỏi | Người trả lời | - Web application  - Android application |
| UC.03.05 | Tạo câu trả lời | Người trả lời | - Web application  - Android application |
| UC.03.06 | Gửi mail | Người trả lời, Email Gateway | - Web application  - Android application |
| UC.03.07 | Xem lịch sử gửi mail | Người trả lời | - Web application |
| UC.03.08 | Thêm Q/A vào bộ từ điển | Người trả lời | - Web application |
| UC.03.09 | Xóa Q/A từ bộ từ điển | Người trả lời | - Web application= |

## 4.5 Use Case Modeling

### 4.5.1 Use Case High Level



### 4.5.2 Use Case Detail - Quản lý bản tin

### 4.5.2 Use Case Detail - Quản lý danh mục

### 4.5.2 Use Case Detail - Quản lý hỏi đáp

## 4.6 Mô tả Use Case

# **Quality Scenario**

# **Prioritization**

## 6.1 Reference

Priorities given by the customer: H (High), M (Medium) and L (Low).

AD: stands for architectural driver (QA, functional requirement or constraint).

Stakeholder priorities:

|  |  |
| --- | --- |
| **Priority (name)** | **Description** |
| **High** | The features or quality that are required to develop by customer. |
| **Medium** | Develop suggested features or quality that customer approved. |
| **Low** | The features or quality that customer intend to develop but it are not in the project plan. |

Architecture design team priorities:

|  |  |
| --- | --- |
| **Priority (name)** | **Description** |
| **Hard** | Satisfying the architectural driver presents significant scientific or engineering challenges and unknowns. The architecture design team is unsure about how to satisfy this architectural driver or if they can satisfy it. They have little or no experience or expertise with the problem or domain. Little or no information exists about how to satisfy the architectural driver. |
| **Challenging** | The AD presents some scientific or engineering challenges and unknowns. Although challenging, the architecture design team generally understand how to satisfy this AD. They understand the associated difficulties. There exists sufficient scientific and technical information about how to satisfy this AD, or the team has sufficient experience and expertise with the domain of the problem. |
| **Easy** | Satisfying the AD presents little scientific or engineering challenges or unknowns. The architecture design team knows how to satisfy this AD. |

## 6.2 Use Case Prioritization

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Use Case** | **Stakeholder priority** | **Difficulty ranking** | **Final Priority** | **Comments** |
| **UC.01** |  | | | | |
| UC.01.01 |  |  |  |  |  |
| UC.01.02 |  |  |  |  |  |
| UC.01.03 |  |  |  |  |  |

## 6.3 Quality Attribute Prioritization

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Title** | **Stakeholder priority** | **Difficulty ranking** | **Final Priority** | **Comments** |
| QAU |  |  |  |  |  |
| QAS |  |  |  |  |  |
| QAP |  |  |  |  |  |
| QAA |  |  |  |  |  |
| QAM |  |  |  |  |  |

## 6.4 Business Constraints Prioritization

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description** | **Difficulty ranking** | **Comments** |
| Time of market is 30 weeks | Challenging |  |
| Human resource: 6 members | Challenging |  |

## 6.5 Technical Constraints Prioritization

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description** | **Difficulty ranking** | **Comments** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |