**Use Case “Xem lịch sử xem phim”**

1. **Use case code**
2. **Brief Description**

Người dùng có thể thấy những phim mình đã xem

1. **Actors** 
   1. Member
2. **Preconditions**

Đã đăng nhập, ấn vào nút lịch sử

1. **Basic Flow of Events** 
   1. Người dùng ấn vào nút lịch sử xem phim
   2. Hệ thống sẽ hiện ra danh sách các phim đã xem

# Alternative flows

*Table N-Alternative flows of events for UC Place order*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Location** | **Condition** | **Alternative flow** | **Resume location** |
| 1. |  |  |  |  |

# Input data

*Table A-Input data of …*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Data fields** | **Description** | **Mandatory** | **Valid condition** | **Example** |
| 1. | Email | Email của người dùng | Có | Đúng theo định dạng email | example@gmail.com |

# Output data

Danh sách các phim có thông tin như sau

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Data fields** | **Description** | **Display format** | **Example** |
| 1. | Name | Tên của phim | Các chữ cái in hoa, thường có dấu | Bố Già |
| 2. | image | Ảnh bìa của bộ phim đó |  |  |
| 3. | point | Điểm đánh giá của phim | Là các chữ số nguyên hoặc thập phân làm tròn đến 2 chữ số | 8.75 |
| 4. | year | Năm ra mắt của bộ phim | Là các số | 2022 |

# Postconditions

Hệ thống hiển thị danh sách các phim đã xem