Tạo danh mục:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tạo danh mục:** Cho phép người dùng có thể tạo danh mục chưa có trong hệ thống | | |
| **Stakeholder liên quan:**  Phóng viên, biên tập, tổng biên tập, quản trị danh mục | | ID: F01 |
| Operational Consideration | Stakeholder response | |
| Mô tả tổng quan | Hệ thống cho phép người dùng tạo 1 danh mục chưa có trong hệ thống | |
| Mô tả những hoạt động của các bên lien quan | Khi có nhu cầu thêm mới danh mục thì người phóng viên hay quản trị danh mục sẽ thêm mới danh mục | |
| Dữ liệu đầu vào | Tên danh mục và vị trí xắp xếp của danh mục | |
| Hồi đáp/phản ứng của hệ thống | Khi tạo danh mục thì hệ thống check xem có trùng tên hay chưa. | |
| Dữ liệu đầu ra | Tạo được danh mục mới | |
| Các bên liên quan sử dụng dữ liệu đầu ra | Phóng viên, biên tập, tổng biên tập | |

Xóa danh mục

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sửa danh mục:** Cho phép người dùng có thể xóa danh mục đã có trong hệ thống | | |
| **Stakeholder liên quan:**  quản trị danh mục | | ID: F02 |
| Operational Consideration | Stakeholder response | |
| Mô tả tổng quan | Hệ thống cho phép người dùng xóa danh mục | |
| Mô tả những hoạt động của các bên lien quan | Quản tri danh mục có thể xóa danh mục | |
| Dữ liệu đầu vào | Chọn danh mục cần xóa | |
| Hồi đáp/phản ứng của hệ thống | Hệ thồng kiểm tra có danh mục con không | |
| Dữ liệu đầu ra | Danh mục sẽ bị xóa | |
| Các bên liên quan sử dụng dữ liệu đầu ra |  | |

Sửa danh mục

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Xóa danh mục:** Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa danh mục tồn tại trong hệ thống | | |
| **Stakeholder liên quan:**  quản trị danh mục | | ID: F03 |
| Operational Consideration | Stakeholder response | |
| Mô tả tổng quan | Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa danh mục | |
| Mô tả những hoạt động của các bên lien quan | Quản tri danh mục có thể chỉnh sửa danh mục | |
| Dữ liệu đầu vào | Tên danh mục hay vị trí xắp xếp của danh mục | |
| Hồi đáp/phản ứng của hệ thống | Hệ thồng kiểm tra sự tòn tại của tên danh mục | |
| Dữ liệu đầu ra | Danh mục được chỉnh sữa | |
| Các bên liên quan sử dụng dữ liệu đầu ra | Phóng viên, biên tập, tổng biên tập | |

Quality

|  |  |
| --- | --- |
| **Stakeholder**: Phóng viên, biên tập viên, tổng biên tập | **ID**: 01 |
| Quality Attribute: Performance | |
| **Reason for Quality Attribute:** | |
| Tốc độ hồi đáp của hệ thống không được quá chậm | |
| **Stakeholder’s Quality Attribute story:** | |
| Tạo mới,chỉnh sửa,xóa danh mục không quá 3 giây | |