HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

School of Information and communications technology

Software Requirement Specification

Version 1.0

AIMS Project

Subject: Thiết kế xây dựng phần mềm

Lê Minh Nghĩa - 20183960

*Hanoi,* *10/2021*

Contents

[1 Introduction 2](#_Toc84790860)

[1.1 Objective 2](#_Toc84790861)

[1.2 Scope 2](#_Toc84790862)

[1.3 Glossary 2](#_Toc84790863)

[**No** 3](#_Toc84790864)

[**Term** 3](#_Toc84790865)

[**Explanation** 3](#_Toc84790866)

[**Example** 3](#_Toc84790867)

[**Note** 3](#_Toc84790868)

[**1** 3](#_Toc84790869)

[token 3](#_Toc84790870)

[A piece of data created by server, and contains the user's information, as well as a special token code that user can pass to the server with every method that supports authentication, instead of passing a username and password directly. 3](#_Toc84790871)

[JSON Web Token (JWT) 3](#_Toc84790872)

[Compact, URL-safe and usable especially in web browser single sign-on (SSO) context. 3](#_Toc84790873)

[**2** 3](#_Toc84790874)

[… 3](#_Toc84790875)

[1.4 References 3](#_Toc84790876)

[2 Overall Description 4](#_Toc84790877)

[2.1 Survey 4](#_Toc84790878)

[2.2 Overall requirements 5](#_Toc84790879)

[2.2.1 Usecase tổng quan 5](#_Toc84790880)

[2.2.2 Phân rã cấp 2 usecase “Quản lý người dùng” 6](#_Toc84790881)

[2.2.3 Phân rã cấp 2 usecase “Quản lý đơn hàng” 7](#_Toc84790882)

[2.3 Business process 7](#_Toc84790883)

[3 Detailed Requirements 8](#_Toc84790884)

[3.1 Đặc tả use case UC001 “Đặt hàng” 9](#_Toc84790885)

[3.2 Đặc tả use case UC002 “Thanh toán đơn hàng” 11](#_Toc84790886)

[3.3 Đặc tả use case UC003 “Đặt hàng nhanh” 12](#_Toc84790887)

[3.4 Đặc tả use case UC004 “Xem giỏ hàng” 14](#_Toc84790888)

[3.5 Đặc tả use case UC005 “Tìm kiếm sản phẩm” 14](#_Toc84790889)

[3.6 Đặc tả use case UC006 “CRUD sản phẩm” 16](#_Toc84790890)

[3.7 Đặc tả use case UC007 “Phê duyệt đơn hàng” 18](#_Toc84790891)

[3.8 Đặc tả use case UC008 “Xem chi tiết đơn hàng” 19](#_Toc84790892)

[3.9 Đặc tả use case UC009 “CRUD người dùng” 20](#_Toc84790893)

[3.10 Đặc tả use case UC010 “Đổi mật khẩu” 20](#_Toc84790894)

[3.11 Đặc tả use case UC011 “Chặn/Bỏ chặn người dùng” 21](#_Toc84790895)

# Introduction

## Objective

Tài liệu này đưa ra mô tả chi tiết cho AIMS Project, một hệ thống thương mại điện tử từ đặt hàng, thanh toán đến vận chuyển và quản lý người dùng,…. Tài liệu mô tả mục đích và các tính năng của hệ thống, các giao diện, ràng buộc của hệ thống cần thực hiện để phản ứng tới các kích thích bên ngoài.

Tài liệu dành cho các bên liên quan (stakeholder) và các nhà phát triển phần mềm.

## Scope

<*In this subsection:*

1. *Identify the software product(s) to be produced by name*
2. *Explain what the software product(s) will, and, if necessary, will not do*
3. *Describe the application of the software being specified, including relevant benefits, objectives, and goals*
4. *Be consistent with similar statements in higher-level specifications if they exist*

*This should be an executive-level summary. Do not enumerate the whole requirements list here*>

## Glossary

*<Listing and explaining the terms appearing in the software’s profession and this documents. Any assumption of the reader’s prior knowledge or experience on the subject is ill advised>*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Term** | **Explanation** | **Example** | **Note** |
| **1** | token | A piece of data created by server, and contains the user's information, as well as a special token code that user can pass to the server with every method that supports authentication, instead of passing a username and password directly. | JSON Web Token (JWT) | Compact, URL-safe and usable especially in web browser single sign-on (SSO) context. |
| **2** | … |  |  |  |

## References

# Overall Description

## Survey

Phần mềm có 3 tác nhân là Khách, Hệ thống ngân hàng và Quản trị viên.

## Overall requirements

### Usecase tổng quan

Diagram

Description automatically generated

### Phân rã cấp 2 usecase “Quản lý người dùng”

Diagram

Description automatically generated

### Phân rã cấp 2 usecase “Quản lý đơn hàng”

Diagram

Description automatically generated

## Business process

* Sequence of use cases, e.g. Use case 1 then use case 2, if a condition matched, do the use case 3…
* May be visualized with activity diagrams

# Detailed Requirements

## Đặc tả use case UC001 “Đặt hàng”

**Use Case “Đặt hàng”**

1. **Mã use case**

UC001

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả sự tương tác giữa khách hàng và hệ thống khi khách đặt hàng

1. **Tác nhân**
   1. **Khách**
2. **Tiền điều kiện**

Không

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Khách chọn xem giỏ hàng
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ sản phẩm trong giỏ
4. Hệ thống hiển thị giỏ hàng
5. Khách yêu cầu đặt hàng
6. Hệ thống hiển thị form điền thông tin vận chuyển
7. Khách hàng nhập và xác nhận thông tin vận chuyển
8. Hệ thống tính toán phí ship
9. Hệ thống hiển thị hóa đơn
10. Người dùng xác nhận đặt hàng
11. Hệ thống gọi tới UC thanh toán hóa đơn
12. Hệ thống tạo một hóa đơn mới
13. Hệ thống làm rỗng giỏ hàng
14. Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công
15. **Luồng sự kiện thay thế**

Bảng 1-Luồng sự kiện thay thế của Use case "Đặt hàng"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 3 | Nếu số lượng trong kho ít hơn số lượng đã đặt hàng | * Hệ thống thông báo lỗi: Yêu cầu người dùng cập nhật lại giỏ hàng * Người dùng phải cập nhật lại giỏ | Tiếp tục tại bước 2 |
|  | Tại bước 7 | Nếu trường bắt buộc còn lại là ngân hàng | * Hệ thống yêu cầu điển đầy đủ thông tin yêu cầu còn trống | Tiếp tục tại bước 5 |
|  | Tại bước 7 | Nếu số điện thoại là không hợp lệ | * Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập số điện thoại hợp lệ | Tiếp tục tại bước 5 |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Bảng 2-Dữ liệu đầu vào của thông tin vận chuyển

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc? | Điều kiện hợp lệ | Ví dụ |
|  | Tên người nhận |  | Có |  | Lê Minh Nghĩa |
|  | Số điện thoại |  | Có |  | 0328748888 |
|  | Tỉnh thành | Chọn danh sách | Có |  | Phu Tho |
|  | Địa chỉ |  | Có |  | Thach Khoan, TS, PT |
|  | Hướng dẫn vận chuyển |  | Không |  |  |

1. **Dữ liệu đầu ra**

Bảng 3-Dữ liệu đầu ra của hiện thị hóa đơn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng hiển thị | Ví dụ |
|  | Tiêu đề | Tên sản phẩm |  | Sách khoa học |
|  | Giá | Giá tương ứng của sản phẩm | * Dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn * Số nguyên dương * Đúng định dạng | 123,000 |
|  | Số lượng | Số lượng sp | * Số nguyên * Đúng định dạng | 12 |
|  | Tổng | Tổng số tiền | * Dấu phẩy ngăn cách hàng nghin * Số nguyên * Đúng định dạng | 500,000 |

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC002 “Thanh toán đơn hàng”

**Use Case “Thanh toán đơn hàng”**

1. **Mã use case**

UC002

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả sự tương tác giữa hệ thống AIMS với khách hàng và hệ thống ngân hàng khi khách hàng muốn thanh toán hóa đơn

1. **Tác nhân**
   1. **Khách**
2. **Tiền điều kiện**

Không

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán
3. Khách hàng nhập thông tin và xác nhận giao dịch
4. Hệ thống sẽ yêu cầu hệ thống ngân hàng thực thi giao dịch
5. Hệ thống ngân hàng thực thi giao dịch
6. Hệ thống lưu thanh toán giao dịch
7. **Luồng sự kiện thay thế**

Bảng 1-Luồng sự kiện thay thế của Use case "Đặt hàng"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 5 | Nếu thông tin thẻ là không hợp lệ | * Hệ thống báo lỗi thông tin thẻ là không hợp lệ | Tiếp tục tại bước 1 |
|  | Tại bước 5 | Nếu số dư là không đủ | * Hệ thống sẽ thông báo là số dư không đủ | Tiếp tục tại bước 1 |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Bảng 2-Dữ liệu đầu vào của thông tin thanh toán

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc? | Điều kiện hợp lệ | Ví dụ |
|  | Tên chủ thẻ |  | Có |  | LE MINH NGHIA |
|  | Số thẻ |  | Có |  | 123456789 |
|  | Ngày hết hạn |  | Có | Bao gồm tháng và 2 chữ số cuối của năm | 01/23 |
|  | Mã bí mật |  | Có |  | 123 |

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC003 “Đặt hàng nhanh”

**Use Case “Đặt hàng nhanh”**

1. **Mã use case**

UC003

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả sự tương tác giữa hệ thống AIMS với khách hàng khi khách hàng có nhu cầu muốn đặt hàng nhanh

1. **Tác nhân**
   1. **Khách**
2. **Tiền điều kiện**

Không

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống kiểm tra có sản phẩm và địa chỉ nhận hàng hỗ trợ giao hàng nhanh
3. Hệ thống hiển thị màn hình cập nhật thông tin giao hàng nhanh (gồm thông tin giao hàng, chỉ dẫn giao hàng và thời gian nhận hàng cho giao hàng nhanh)
4. Khách điền thông tin giao hàng
5. Hệ thống cập nhật lại cách tính phí giao hàng và bắt đầu tính phí giao hàng
6. **Luồng sự kiện thay thế**

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Đặt hàng nhanh"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 2 | Nếu không có sản phẩm nào hỗ trợ giao hàng nhanh | * Hệ thống yêu cầu khách hàng cập nhật lại thông tin giao hàng | Tiếp tục tại bước 1 |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Dữ liệu đầu vào của thông tin giao hàng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc? | Điều kiện hợp lệ | Ví dụ |
|  | Chỉ dẫn giao hàng | Các chỉ dẫn, mô tả giúp việc giao hàng thuận tiện | Có |  | Giao vào giờ hành chính |
|  | Thời gian nhận hàng cho giao hàng nhanh |  | Có |  | Giao vào các ngày từ thứ 2 – 6 trong tuần |

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC004 “Xem giỏ hàng”

**Use Case “Xem giỏ hàng”**

1. **Mã use case**

UC004

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả sự tương tác giữa hệ thống AIMS với khách hàng khi khách hàng có nhu cầu muốn xem giỏ hàng

1. **Tác nhân**
   1. **Khách**
2. **Tiền điều kiện**

Không

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiện thị giỏ hàng
3. **Luồng sự kiện thay thế**

Không

1. **Dữ liệu đầu vào**

Không

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC005 “Tìm kiếm sản phẩm”

**Use Case “Tìm kiếm sản phẩm”**

1. **Mã use case**

UC005

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả sự tương tác giữa hệ thống AIMS với khách hàng khi khách hàng có nhu cầu muốn tìm kiếm sản phẩm

1. **Tác nhân**
   1. **Khách**
2. **Tiền điều kiện**

Không

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm
3. Khách hàng sẽ nhập thông tin tìm kiếm (tên sp, giá, nơi sản xuất, …)
4. Hệ thống tiến hành tìm kiếm dựa trên đặc tính sp khách hàng cung cấp
5. Hệ thống hiển thị 20 sản phẩm có liên quan nhất trên 1 trang
6. **Luồng sự kiện thay thế**

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Tìm kiếm sản phẩm"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 4 | Nếu không có sản phẩm nào phù hợp với các đặc tính mà khách hàng muốn cung cấp | * Hệ thống sẽ thông báo không có sản phẩm nào đc tìm thấy | Tiếp tục tại bước 1 |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Dữ liệu đầu vào của thông tin tìm kiếm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc? | Điều kiện hợp lệ | Ví dụ |
|  | Tên sản phẩm |  | Có |  | Mì tôm trẻ em Cocomy |
|  | Nơi sản xuất |  | Không |  | Việt Nam |
|  | Mã sản phẩm |  | Có |  | AB - 1280 |
|  | Loại sản phẩm |  | Có |  | Đồ ăn |
|  | Đối tượng sử dụng |  | Không |  | Con người |

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC006 “CRUD sản phẩm”

**Use Case “CRUD sản phẩm”**

1. **Mã use case**

UC006

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên muốn CRUD sản phẩm

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**
2. **Tiền điều kiện**

Khách đăng nhập thành công với vai trò là quản trị viên

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
   1. **Xem**
2. Quản trị viên yêu cầu Xem danh sách sản phẩm
3. Hệ thống lấy danh sách nhóm sản phẩm
4. Hệ thống lấy danh sách tất cả sản phẩm
5. Hệ thống hiển thị giao diện Xem danh sách sản phẩm gồm:
6. Phía trên: Danh sách nhóm sản phẩm để người dùng có thể lọc sản phẩm theo nhóm
7. Trung tâm: Danh sách sản phẩm
8. Quản trị viên lựa chọn một nhóm sản phẩm
9. Hệ thống lấy các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm đã chọn, hiển thị lên giao diện
   1. **Sửa**
10. Quản trị viên chọn một sản phẩm và yêu cầu sửa
11. Hệ thống lấy thông tin chi tiết của sản phẩm và hiển thị thông tin cũ của sản phẩm trên giao diện sửa sản phẩm
12. Người dùng chỉnh sửa các thông tin sản phẩm và yêu cầu sửa
13. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc nhập
14. Hệ thống kiểm tra các trường cần đảm bảo duy nhất
15. Hệ thống cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công.
    1. **Xóa**
16. Quản trị viên chọn một sản phẩm và yêu cầu xoá
17. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người dùng xác nhận việc xoá
18. Người dùng xác nhận xoá sản phẩm
19. Hệ thống xoá sản phẩm và thông báo xoá thành công
    1. **Thêm**
20. Quản trị viên chọn thêm sản phẩm mới
21. Hệ thống hiển thị giao diện thêm sản phẩm
22. Người dùng nhập đầy đủ thông tin sản phẩm mới
23. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập đã chính xác hay chưa
24. Hệ thống chuyển sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo đã thêm mới thành công
25. **Luồng sự kiện thay thế**

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Xem"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 5 |  | * Quản trị viên lựa chọn một nhóm sản phẩm | Use case kết thúc |
|  | Tại bước 5 |  | * Hệ thống lấy các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm đã chọn, hiển thị lên giao diện | Use case kết thúc |

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Sửa"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 5 | Nếu quản trị viên nhập thiếu trường | * Hệ thống thông báo lỗi: chưa nhập đủ các trường cần thiết | Tiếp tục tại bước 2 |
|  | Tại bước 6 | Nếu quản trị viên nhập trùng | * Hệ thống thông báo lỗi: thông báo cụ thể trường nào không duy nhất | Tiếp tục tại bước 2 |

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Xóa"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 4 | Nếu người dùng xác nhận không xoá | * Không | Use case kết thúc |

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Thêm"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 4 | Nếu thông tin sản phẩm là chưa chính xác hoặc không hợp lệ | * Hệ thống sẽ thông báo vị trí thông tin chưa hợp lệ | Use case 1 |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Dữ liệu đầu vào khi thêm/sửa chức năng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Bắt buộc?** | **Điều kiện hợp lệ** | **Ví dụ** |
|  | Tên sản phẩm |  | Có |  | Sách khoa học thường thức |
|  | Mã sản phẩm |  | Có |  | 12345 |
|  | Nơi sản xuất |  | Có |  | NXB BKHN |
|  | Tác giả |  | Có |  | Lê Minh Nghĩa |
|  | Nhóm sản phẩm | Lựa chọn một nhóm sản phẩm trong danh sách | Có |  | Sách khoa học |

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC007 “Phê duyệt đơn hàng”

**Use Case “Phê duyệt đơn hàng”**

1. **Mã use case**

UC007

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên muốn phê duyệt đơn hàng

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**
2. **Tiền điều kiện**

Khách đăng nhập thành công với vai trò là quản trị viên

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng cần phê duyệt
3. Quản trị viên chọn xem chi tiết đơn hàng và duyệt đơn hàng.
4. Hệ thống xóa đơn hàng khỏi danh sách.
5. **Luồng sự kiện thay thế**

Luồng sự kiện thay thế của Use case "Phê duyệt đơn hàng"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Điều kiện** | **Hành động** | **Vị trí tiếp tục** |
|  | Tại bước 2 | Đơn hàng không hợp lệ (VD số lượng sản phẩm trong kho không đủ trong lúc khách hàng thanh toán, hoặc trong kho không có hàng) | * Hệ thống thông báo đơn hàng không hợp lệ | Use case kết thúc |

1. **Dữ liệu đầu vào**

Không

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC008 “Xem chi tiết đơn hàng”

**Use Case “Xem chi tiết đơn hàng”**

1. **Mã use case**

UC008

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên muốn xem đơn hàng

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**
2. **Tiền điều kiện**

Khách đăng nhập thành công với vai trò là quản trị viên

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng cần phê duyệt
3. Quản trị viên bấm chọn đơn hàng để xem chi tiết thông tin đơn hàng đó
4. **Luồng sự kiện thay thế**

Không

1. **Dữ liệu đầu vào**

Không

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC009 “CRUD người dùng”

**Use Case “CRUD người dùng”**

1. **Mã use case**

UC009

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên muốn CRUD người dùng

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**

Mọi phần khác đều tương tự usecase 6 “CRUD sản phẩm”

## Đặc tả use case UC010 “Đổi mật khẩu”

**Use Case “Đổi mật khẩu”**

1. **Mã use case**

UC010

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên đổi mật khẩu người dùng.

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**
2. **Tiền điều kiện**

Khách đăng nhập thành công với vai trò là quản trị viên

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiện thị danh sách người dùng
3. Quản trị viên bấm chọn để xem chi tiết người dùng cụ thể
4. Quản trị viên thay đổi mật khẩu người dùng mới tạo
5. **Luồng sự kiện thay thế**

Không

1. **Dữ liệu đầu vào**

Không

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không

## Đặc tả use case UC011 “Chặn/Bỏ chặn người dùng”

**Use Case “Chặn/Bỏ chặn người dùng”**

1. **Mã use case**

UC011

1. **Giới thiệu**

Use case mô tả tương tác giữa quản trị viên và hệ thống khi quản trị viên muốn xem đơn hàng

1. **Tác nhân**
   1. **Quản trị viên**
2. **Tiền điều kiện**

Khách đăng nhập thành công với vai trò là quản trị viên

1. **Luồng sự kiện chính (Thành công)**
2. Hệ thống hiện thị danh sách người dùng
3. Quản trị viên bấm chọn để xem chi tiết người dùng cụ thể
4. Quản trị viên chọn chặn hoặc bỏ chặn người dùng.
5. **Luồng sự kiện thay thế**

Không

1. **Dữ liệu đầu vào**

Không

1. **Dữ liệu đầu ra**

Không

1. **Hậu điều kiện**

Không