|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Usecase ID | Usecase Name | Actor | Extensions | Note |
|  | UC01 | Thêm tài khoản | NV quản trị hệ thống |  | Package : Quản lí tài khoản |
|  | UC02 | Xóa tài khoản | NV quản trị hệ thống | Tìm kiếm tài khoản | Package : Quản lí tài khoản |
|  | UC03 | Tìm kiếm tài khoản | NV quản trị hệ thống |  | Package : Quản lí tài khoản |
|  | UC04 | Cập nhật tài khoản | NV quản trị hệ thống | Tìm kiếm tài khoản | Package : Quản lí tài khoản |
|  | UC05 | Phân quyền người dùng | NV quản trị hệ thống | Tìm kiếm tài khoản | Package : Quản lí tài khoản |
|  | UC06 | Thêm nhà hàng | NV quản trị hệ thống |  | Package : Quản lí các nhà hàng trong công ty |
|  | UC07 | Xóa nhà hàng | NV quản trị hệ thống | Tìm kiếm nhà hàng | Package : Quản lí các nhà hàng trong công ty |
|  | UC08 | Cập nhật thông tin nhà hàng | NV quản trị hệ thống | Tìm kiếm nhà hàng | Package : Quản lí các nhà hàng trong công ty |
|  | UC09 | Tìm kiếm nhà hàng | NV quản trị hệ thống |  | Package : Quản lí các nhà hàng trong công ty |
|  | UC10 | Lập báo cáo doanh thu của nhà hàng, của công ty | NV quản lí của công ty | Tìm kiếm nhà hàng |  |
|  | UC11 | Phân công nhân viên | NV quản lí của công ty | Tìm kiếm nhân viên | Package : Quản lí khác |
|  | UC12 | Chuyển công tác nhân viên | NV quản lí của công ty | Tìm kiếm nhân viên | Package : Quản lí khác |
|  | UC13 | Thêm thực đơn | NV quản lí thực đơn |  | Package : Quản lí thực đơn |
|  | UC14 | Xóa thực đơn | NV quản lí thực đơn | Tìm kiếm thực đơn | Package : Quản lí thực đơn |
|  | UC15 | Tìm kiếm thực đơn | NV quản lí thực đơn |  | Package : Quản lí thực đơn |
|  | UC16 | Chỉnh sửa thực đơn | NV quản lí thực đơn | Tìm kiếm thực đơn | Package : Quản lí thực đơn |
|  | UC17 | Lập báo cáo doanh thu | NV quản lí nhà hàng |  |  |
|  | UC18 | Thêm nhân viên | NV quản lí nhà hàng |  | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC19 | Xóa nhân viên | NV quản lí nhà hàng | Tìm kiếm nhân viên | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC20 | Tìm kiếm nhân viên | NV quản lí nhà hàng |  | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC21 | Xem danh sách nhân viên | NV quản lí nhà hàng | 1. Cập nhật thông tin nhân viên 2. Xóa nhân viên | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC22 | Xếp lịch làm việc cho nhân viên | NV quản lí nhà hàng | Tìm kiếm nhân viên | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC23 | Cập nhật thông tin nhân viên | NV quản lí nhà hàng | Tìm kiếm nhân viên | Package : Quản lí nhân viên |
|  | UC24 | Thanh toán hóa đơn | NV thu ngân |  |  |
|  | UC25 | Tìm kiếm bàn trống trong nhà hàng | NV tiếp tân |  |  |
|  | UC26 | Đặt bàn | NV tiếp tân | Tìm kiếm bàn trống trong nhà hàng |  |
|  | UC27 | Tìm kiếm bàn trồng trong nhà hàng khác | NV tiếp tân |  |  |
|  | UC28 | Xem danh sách bàn trống của nhà hàng khác. | NV tiếp tân |  |  |
|  | UC29 | Nhập hàng | NV quản lí kho |  |  |
|  | UC30 | Thêm nhà cung cấp (NCC) | NV quản lí kho |  | Package : Quản lí NCC |
|  | UC31 | Xóa NCC | NV quản lí kho | Tìm kiếm NCC | Package : Quản lí NCC |
|  | UC32 | Cập nhật thông tin NCC | NV quản lí kho | Tìm kiếm NCC | Package : Quản lí NCC |
|  | UC33 | Tìm kiếm NCC | NV quản lí kho |  | Package : Quản lí NCC |
|  | UC34 | Kiểm tra thông tin nợ | NV quản lí kho | Tìm kiếm NCC | Package : Quản lí NCC |
|  | UC35 | Không nhận hàng từ NCC | NV quản lí kho | Tìm kiếm NCC | Package : Quản lí NCC |
|  | UC36 | Kiểm tra nguyên liệu tồn | NV quản lí kho |  |  |
|  | UC37 | Đăng nhập | Guest |  |  |
|  | UC38 | Đăng xuất | Tất cả các user, trừ Guest |  |  |