### Mô tả Actors

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tên Actor** | **Mô tả** |
| 1 | Sinh Viên | Có thể thuê sách và thanh toán bằng tiền mặt |
| 2 | Thủ thư | Quản lý hóa đơn thuê sách, ql hóa đơn hàng, ql sinh viên, ql tình trạng sách, ql hàng vào |

### Mô tả Use Cases

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Code** | **Name** | **Brief Description** |
| 1 | UC01 | Chọn sách | Cho phép sinh viên thuê sách theo quy định |
| 2 | UC02 | Thanh toán | Cho phép sinh viên thanh toán số sách đã thuê bằng tiền mặt |
| 3 | UC03 | QL hóa đơn thuê sách | Cho phép thủ thư quản lý hóa đơn thuê sách |
| 4 | UC04 | QL hóa đơn hàng | Cho phép thủ thư quản lý hóa đơn hàng |
| 5 | UC05 | QLSV | Cho phép thủ thư quản lý sinh viên |
| 6 | UC06 | Tạo thẻ SV | Cho phép thủ thư tạo thẻ thư viện cho SV |
| 7 | UC07 | QL tình trạng SV | Cho phép thủ thư ql tình trạng sv |
| 8 | UC08 | QL tình trạng sách | Cho phép thủ thư ql tình trạng sách |
| 9 | UC09 | QL sách mới | Cho phép thủ thư quản lý sách mới |
| 10 | UC10 | QL sách cũ | Cho phép thủ thư quản lý sách cũ |
| 11 | UC11 | Thanh lý sách | Cho phép thủ thư thanh lý sách |
| 12 | UC12 | QL hàng vào | Cho phép thủ thư quản lý hàng vào |
| 13 | UC13 | QL tác giả | Cho phép thủ thư quản lý tác giả hàng vào |
| 14 | UC14 | QL NXB | Cho phép thủ thư quản lý NXB |