|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Phóng viên | **ID:**E01 |
| **Description:**  Phóng viên là người sử dụng hệ thống, có trách nhiệm tạo danh muc,sửa danh mục | |
| **Provides assumptions:**  Phóng viên sẽ:   1. Tạo danh mục 2. Sữa danh mục | |
| **Requires assumptions:**  Tổng biên tập yêu cầu hệ thống:   1. Cung cấp giao diện dễ dàng thao tác tạo mới, chỉnh sữa, danh mục. | |
| **identified use cases:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Biên tập | **ID:**E01 |
| **Description:**  Tổng biên tập là người sử dụng hệ thống, có trách nhiệm tạo danh muc,sửa danh mục | |
| **Provides assumptions:**  Phóng viên sẽ:   1. Tạo danh mục 2. Sữa danh mục | |
| **Requires assumptions:**  Tổng biên tập yêu cầu hệ thống:   1. Cung cấp giao diện dễ dàng thao tác tạo mới, chỉnh sữa, danh mục | |
| **identified use cases:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Tổng biên tập | **ID:**E01 |
| **Description:**  Tổng biên tập là người sử dụng hệ thống, có trách nhiệm tạo danh muc,sửa danh mục | |
| **Provides assumptions:**  Phóng viên sẽ:   1. Tạo danh mục 2. Sữa danh mục | |
| **Requires assumptions:**  Tổng biên tập yêu cầu hệ thống:   1. Cung cấp giao diện dễ dàng thao tác tạo mới, chỉnh sữa, danh mục | |
| **identified use cases:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entity Name:** Quản trị danh muc | **ID:**E02 |
| **Description:**  Quản trị danh mục là người sử dụng hệ thống, có trách nhiệm tạo,sửa, xóa,xắp xếp danh mục. | |
| **Provides assumptions:**  Quản trị danh mục sẽ:   1. Tạo danh mục 2. Sữa danh mục 3. Xóa danh mục 4. Xắp xếp danh mục | |
| **Requires assumptions:**  Tổng biên tập yêu cầu hệ thống:   1. Cung cấp giao diện dễ dàng thao tác tạo mới, chỉnh sữa, danh mục | |
| **identified use cases:** | |