|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC\_12 | | |
| Tên UC | Thống kê sản phẩm bán chạy | | |
| Tác nhân | Quản lý, nhân viên | | |
| Mô tả | Đưa ra cho actor danh sách các sản phẩm bán chạy | | |
| Điều kiên tiên quyết | Phải có tài khoản trong hệ thống | | |
| Luồng sự kiện |  | Tác nhân | Hệ thống |
| 1 | Actor chọn xem sp bán chạy | Hệ thống sẽ hiển thị các đặc điểm cho actor chọn. |
| 2 | Actor chọn các đặc điểm | Hệ thống xử lý và hiển thị các sp được chọn bán được nhiều nhất và từ cao đến thấp. |
| 3 |  | UC kết thúc |
| Luồng thay thế | Không có | | |
| Điều kiện sau | Không có | | |
| Điều kiện thoát | Kết thúc khi thực hiện sau khi người dùng chọn nút thoát hoặc thất bại | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã UC | UC\_13 | | |
| Tên UC | Thống kê sản phẩm tồn kho | | |
| Tác nhân | Quản lý, nhân viên | | |
| Mô tả | Đưa ra cho actor danh sách các sản phẩm tồn kho | | |
| Điều kiên tiên quyết | Phải có tài khoản trong hệ thống | | |
| Luồng sự kiện |  | Tác nhân | Hệ thống |
| 1 | Actor chọn xem sp bán chạy | Hệ thống sẽ hiển thị các đặc điểm cho actor chọn. |
| 2 | Actor chọn các đặc điểm | Hệ thống xử lý và hiển thị các sản phẩm được chọn tồn kho và từ cao đến thấp. |
| 3 |  | UC kết thúc |
| Luồng thay thế | Không có | | |
| Điều kiện sau | Không có | | |
| Điều kiện thoát | Kết thúc khi thực hiện sau khi người dùng chọn nút thoát hoặc thất bại | | |