|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ soạn tin và danh mục** | | | **ID: E07** |
| **Description:**  Công cụ hỗ trợ soạn thảo bản tin như tạo bản tin, chỉnh sửa bản tin, tìm kiếm bản tin, chuyển bản tin, đăng tin, hạ tin, duyệt tin, xóa tin, ủy quyền và quản lý danh mục như tạo danh mục, sắp xếp danh mục | | | |
| **Provides assumptions:** | | **Requires assumptions:** | |
| **Công cụ soạn tin và danh mục cung cấp cho hệ thống:** | | **Công cụ soạn tin và danh mục yêu cầu cung cấp:** | |
| Các giao diện dùng soạn thảo bản tin bao gồm các giao diện tạo mới, chỉnh sửa, xem nội dung. | | Thông tin dùng để soạn thảo bản tin như: nội dung, file hình ảnh, file video, file đính kèm (work, excel, pdf, ppt), bản tin liên quan., bản tin liên quan. | |
| Giao diện tìm kiếm bản tin | | Thông tin bản tin cần tìm như tiêu đề, người tạo, thời gian tạo, nội dung bản tin. | |
| Giao diện chuyển bản tin cho người cùng cấp | | * Bản tin đang được soạn thảo * Thông tin người cùng cấp được chỉ định tiếp tục soạn thảo bản tin | |
| Giao diện sắp xếp bản tin | | Thứ tự hiển thị bản tin lên internet hoặc intranet | |
| Giao diện tìm kiếm bản tin liên quan | | Thông tin bản tin cần tìm như tiêu đề, người tạo, thời gian tạo, nội dung bản tin. | |
| Các giao diện xem bản tin như: danh sách bản tin, danh sách bản tin chờ duyệt, danh sách bản tin đã duyệt, danh sách bản tin trả về, danh sách bản tin đã xóa | | * Bản tin được tạo * Bản tin chờ duyệt * Bản tin đã duyệt * Bản tin đã xóa | |
| Giao diện để tổng biên tập có thể ủy quyền cho người khác | | * Thông tin người được ủy quyền * Thời hạn ủy quyền | |
| Chức năng đăng tin lên internet/intranet | | Bản tin cần đăng lên internet/ intranet | |
| Giao diện xem trước bản tin | | Thông tin bản tin muốn xem trước | |
| Chức năng xóa bản tin | | Bản tin muốn xóa | |
| Chức năng xóa vĩnh viễn bản tin | | Bản tin muốn xóa vĩnh viễn | |
| Giao diện tạo danh mục | | Thông tin danh mục như tên danh mục, đường dẫn đến danh mục | |
| Giao diện sắp xếp danh mục | | Thứ tự danh mục hiển thị trên internet/intranet | |
| **identified use cases:** | | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entity Name: Công cụ hiển thị soạn tin và danh mục** | | | **ID: E07** |
| **Description:**  Hỗ trợ hiển thị bản tin / danh mục lên internet hoặc intranet. Công cụ này sẽ tự động cập nhật, hiển thị và thay đổi nếu có yêu cầu xảy ra. | | | |
| **Provides assumptions:** | | **Requires assumptions:** | |
| **Công cụ hiển thị soạn tin và danh mục cung cấp cho hệ thống:** | | **Công cụ hiển thị soạn tin và danh mục yêu cầu hệ thống tuyển sinh cung cấp:** | |
| * N/A | | * Thông tin bản tin cần hiển thị * Thông tin danh mục cần hiển thị * Thứ tự hiển thị bản tin * Thứ tự hiển thị danh mục | |
| **identified use cases:** | | | |
|  |  | | |
|  |  | | |