Use Case “Đổi thông tin cá nhân”

# Use case code

UC006

# Brief Description

Usecase này mô tả sự tương tác giữa các thành viên với ứng dụng Vietflit khi họ muốn thay đổi thông tin cá nhân của tài khoản.

# Actors

* 1. Member

# Preconditions

Người dùng đã đăng nhập với tư các là Member

# Basic Flow of Events

* 1. Thành viên bấm vào tên của mình bên góc trái màn hình để hiển thị ra thông tin cá nhân.
  2. Thành viên chọn nút Quản lý tài khoản.
  3. Hệ thống hiển thị ra toàn bộ thông tin của thành viên (table 3.1)
  4. Thành viên ấn vào đổi tên, đổi mật khẩu, đổi mail (table 2)
  5. Thành viên nhấn nút lưu để thay đổi.
  6. Hệ thống gửi mã xác thực tới mail thành viên khi đổi tên hoặc mật khẩu
  7. Thành viên nhập mã xác thực.
  8. Hệ thống xác thực mã và thay đổi thông tin cho thành viên.

1. **Alternative flows**

*Table 1-Alternative flows of events for UC*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Location** | **Condition** | **Alternative flow** | **Resume location** |
| 1. | At Step 5.8 | Người dùng nhập sai mã xác thực | * Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại | Resumes at Step 5.6 |
| 2. | At Step 5.7 | Người dùng bấm nút gửi lại mã xác thực | * Hệ thống hủy hiệu lực mã xác thực cũ * Hệ thống gửi lại mã xác thực mới tới mail | Resumes at Step 5.5 |
| 3. | At Step 5.4 | Người dùng chọn đổi mail | * Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu để đổi mail * Hệ thống gửi mã xác thực tới mail mới | Resumes at Step 5.7 |
| 4. | At step 5.7 | Người dùng bấm nút thoát | * Hệ thống đóng cửa sổ xác thực và hủy hiệu lực mã xác thực | Use case ends |

1. **Input data**

*Table 2-Input data of user info*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Data fields** | **Description** | **Mandatory** | **Valid condition** | **Example** |
| 1. | userName | Tên người dùng | Yes | Gồm các chữ cái A-Z | Bui Duy |
| 2. | password | Mật khẩu người dùng | Yes | Bao gồm các chữ số từ 0-9, các chữ cái và ký tự đặc biệt. Tối thiểu 8 ký tự | 12Adc@d |
| 3. | mail | Mail người dùng | Yes | Bao gồm các chữ cái từ 0 đến 9, các chữ cái và các ký tự đặc biệt. Các ký tự đặc biệt không dược xuất hiện ở đầu | duyngocbui9@gmail.com |
| 4. | validCode | Mã xác thực | Yes | Bao gồm các chữ số từ 0 đến 9., Length = 6. | 453632 |

1. **Output data**

*Table 3.1-Output data of user info*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Data fields** | **Description** | **Display format** | **Example** |
| 1. | userName | Tên của người dùng | Gồm các chữ cái A-Z | Ngọc Duy |
| 2. | Password | Mật khẩu người dùng | Bao gồm các chữ số từ 0-9, các chữ cái và ký tự đặc biệt. Tối thiểu 8 ký tự | 12345678 |
| 3. | Mail | Mail người dùng | Bao gồm các chữ cái từ 0 đến 9, các chữ cái và các ký tự đặc biệt. Các ký tự đặc biệt không dược xuất hiện ở đầu | duyngocbui9@gmail.com |

1. **Postconditions**

NONE