|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Use Case Number: | UC7 | | |
| Use Case Name: | Hành động | | |
| Actor (s): | Người quản lý | | |
| Maturity: | Focused | | |
| Summary: | Tạo một nhiệm vụ mới trong hệ thống để phân công, quản lý và theo dõi công việc trong dự án. | | |
| Basic Course of Events: | Actor Action | | System Response |
| 1. Người quản lý dự án đăng nhập vào hệ thống. | |  |
|  | | 2.Truy cập vào màn hình quản lý dự án. |
| 3. Người quản lý chọn hành động**A1** | |  |
| 4. Người quản lý nhấn “Gửi tin nhắn” **A2** | |  |
| 5. Người quản lý nhấn “Ghi chú nhật ký”**A3** | |  |
| 6. Người quản lý nhấn “Hoạt động”**A4** | |  |
| Alternative Paths: |  | | |
|  | **Actor Action** | **System Response** | |
| **A1** |  | |
| **1.** Người quản lý chọn hành động |  | |
|  | **2.**Hiển thị danh sách các hành động | |
| **A2** | | |
| 1.Người quản lý nhấn “Gửi tin nhắn” |  | |
|  | 2.Hệ thống hiển thị cho người quản lý nhập thông tin | |
| 3.Người quản lý nhấn “Gửi” |  | |
|  | Hệ thông hiển thông tin vừa nhập ra màn hình | |
| **A3** | | |
| 1.Người quản lý nhấn “Ghi chú nhật ký” |  | |
|  | 2.Hệ thống hiển thị cho người quản lý nhập thông tin | |
| 3.Người quản lý nhấn “Gửi” |  | |
|  | 4.Hệ thông hiển thông tin vừa nhập ra màn hình | |
| **A4** | | |
| 1.Người quản lý nhấn “Hoạt động” |  | |
|  | 2.Hệ thống hiển thị biểu mẫu “lên lịch hoạt động” để người quản lý nhập thông tin | |
| 3.Người quản lý nhận thông tin bao gồm loại hoạt động, hạn chót, bảng tóm tắt, phân công, ghi chú. |  | |
|  | 4.Hệ thống cật nhật và hiển thị trên màn hình | |

**Activity diagram:**

