TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

**MÔN CÔNG NGHỆ .NET**

**Website bán giày, balo, phụ kiện**

**SHMILY Shoes Store**

*Người hướng dẫn*: **GV. DOÃN XUÂN THANH**

*Người thực hiện*: **NGUYỄN HỮU HÒA – 51900077**

**LÝ THỊ HOÀNG MỸ – 51900137**

**NGUYỄN QUỐC THÁI – 51900211**

**Lớp: 19050201, 19050202**

**Khóa: 23**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

**MÔN CÔNG NGHỆ .NET**

**Website bán giày, balo, phụ kiện**

**SHMILY Shoes Store**

*Người hướng dẫn*: **GV. DOÃN XUÂN THANH**

*Người thực hiện*: **NGUYỄN HỮU HÒA – 51900077**

**LÝ THỊ HOÀNG MỸ – 51900137**

**NGUYỄN QUỐC THÁI – 51900211**

**Lớp: 19050201, 19050202**

**Khóa: 23**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

**LỜI CẢM ƠN**

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến GV. Doãn Xuân Thanh. Thầy là người đã luôn tận tình giảng dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích để hoàn thành bài báo cáo.

Tiếp theo, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Tôn Đức Thắng vì đã tạo điều kiện cho em được học tập và nghiên cứu môn học hữu ích này.

Cuối cùng, do giới hạn về mặt kiến thức và khả năng lý luận nên bài báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của thầy để bài báo cáo của chúng em được hoàn thiện hơn.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

**ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH**

**TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng chúng tôi và được sự hướng dẫn của GV. Doãn Xuân Thanh; Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

**Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình.** Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023*

*Tác giả*

*(ký tên và ghi rõ họ tên)*

*Nguyễn Hữu Hòa*

*Lý Thị Hoàng Mỹ*

*Nguyễn Quốc Thái*

**PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN**

**Phần xác nhận của GV hướng dẫn**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

**Phần đánh giá của GV chấm bài**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

**MỤC LỤC**

LỜI CẢM ƠN i

[PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN](#_heading=h.30j0zll) iii

[MỤC LỤC 1](#_heading=h.1fob9te)

[DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ](#_heading=h.3znysh7) 7

[CHƯƠNG 1 – LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI](#_heading=h.lnxbz9) 12

1.1 Lý do và mục đích chọn đề tài12

1.2 Nhiệm vụ của đề tài12

[CHƯƠNG 2 – KHẢO SÁT HỆ THỐNG](#_heading=h.35nkun2) 13

2.1 Khảo sát sân bóng đá13

2.2 Các quy trình nghiệp vụ22

*2.2.1 Quy trình đặt sân bóng*22

*2.2.2 Quy trình nhận sân*23

*2.2.3 Quy trình mua nước*23

*2.2.4 Quy trình thanh toán*23

2.3 Đặc tả hệ thống23

*2.3.1 Phạm vi của hệ thống*23

*2.3.2 Các bên liên quan*24

*2.3.3 Tổng thể các chức năng chính trong hệ thống*25

*2.3.4 Quy trình đặt sân bóng cho khách hàng*25

*2.3.5 Quy trình quản lý hệ thống*26

2.4 Đặc tả yêu cầu26

*2.4.1 Yêu cầu chức năng*26

*2.4.2 Yêu cầu phi chức năng*29

[CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG](#_heading=h.35nkun2) 31

3.1 Xác định tác nhân và use case31

*3.1.1 Xác định tác nhân*31

*3.1.2 Xác định use case*32

*3.1.3 Vẽ sơ đồ use case tổng quát*35

3.2 Đặc tả use case36

*3.2.1 Use case Đăng ký tài khoản*36

*3.2.2 Use case Đăng nhập*37

*3.2.3 Use case Đăng xuất*39

*3.2.4 Use case Đổi mật khẩu*40

*3.2.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản*42

*3.2.6 Use case Xem lịch đặt sân*43

*3.2.7 Use case Đặt sân*44

*3.2.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân*46

*3.2.9 Use case Hủy đơn đặt sân*47

*3.2.10 Use case Xem thông tin khách hàng*49

*3.2.11 Use case Thêm khách hàng*50

*3.2.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng*51

*3.2.13 Use case Xóa khách hàng*52

*3.2.14 Use case Xem đơn đặt sân*53

*3.2.15 Use case Thanh toán*55

*3.2.16 Use case Thống kê doanh thu*56

*3.2.17 Use case Xem thông tin nhân viên*58

*3.2.18 Use case Thêm nhân viên*59

*3.2.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên*60

*3.2.20 Use case Xóa nhân viên*61

*3.2.21 Use case Xem sân bóng*63

*3.2.22 Use case Thêm sân bóng*64

*3.2.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng*65

*3.2.24 Use case Xóa sân bóng*66

*3.2.25 Use case Xem nước uống*68

*3.2.26 Use case Thêm nước uống*69

*3.2.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống*70

*3.2.28 Use case Xóa nước uống*72

*3.2.29 Use case Xem khung giờ*73

*3.2.30 Use case Thêm khung giờ*74

*3.2.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ*75

*3.2.32 Use case Xóa khung giờ*76

[CHƯƠNG 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG](#_heading=h.35nkun2) 78

4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)78

*4.1.1 Use case Đăng ký tài khoản*78

*4.1.2 Use case Đăng nhập*78

*4.1.3 Use case Đăng xuất*79

*4.1.4 Use case Đổi mật khẩu*79

*4.1.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản*80

*4.1.6 Use case Xem lịch đặt sân*80

*4.1.7 Use case Đặt sân*81

*4.1.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân*81

*4.1.9 Use case Hủy đơn đặt sân*82

*4.1.10 Use case Xem thông tin khách hàng*82

*4.1.11 Use case Thêm khách hàng*83

*4.1.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng*83

*4.1.13 Use case Xóa khách hàng*84

*4.1.14 Use case Xem đơn đặt sân*84

*4.1.15 Use case Thanh toán*85

*4.1.16 Use case Thống kê doanh thu*85

*4.1.17 Use case Xem thông tin nhân viên*86

*4.1.18 Use case Thêm nhân viên*86

*4.1.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên*87

*4.1.20 Use case Xóa nhân viên*87

*4.1.21 Use case Xem sân bóng*88

*4.1.22 Use case Thêm sân bóng*88

*4.1.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng*89

*4.1.24 Use case Xóa sân bóng*89

*4.1.25 Use case Xem nước uống*90

*4.1.26 Use case Thêm nước uống*90

*4.1.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống*91

*4.1.28 Use case Xóa nước uống*92

*4.1.29 Use case Xem khung giờ*93

*4.1.30 Use case Thêm khung giờ*93

*4.1.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ*94

*4.1.32 Use case Xóa khung giờ*94

4.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)95

*4.2.1 Use case Đăng ký tài khoản*95

*4.2.2 Use case Đăng nhập*96

*4.2.3 Use case Đăng xuất*96

*4.2.4 Use case Đổi mật khẩu*97

*4.2.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản*97

*4.2.6 Use case Xem lịch đặt sân*98

*4.2.7 Use case Đặt sân*98

*4.2.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân*99

*4.2.9 Use case Hủy đơn đặt sân*100

*4.2.10 Use case Xem thông tin khách hàng*101

*4.2.11 Use case Thêm khách hàng*101

*4.2.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng*102

*4.2.13 Use case Xóa khách hàng*103

*4.2.14 Use case Xem đơn đặt sân*104

*4.2.15 Use case Thanh toán*105

*4.2.16 Use case Thống kê doanh thu*106

*4.2.17 Use case Xem thông tin nhân viên*108

*4.2.18 Use case Thêm nhân viên*109

*4.2.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên nhân viên*110

*4.2.20 Use case Xóa nhân viên*111

*4.2.21 Use case Xem sân bóng*112

*4.2.22 Use case Thêm sân bóng*113

*4.2.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng*114

*4.2.24 Use case Xóa sân bóng*115

*4.2.25 Use case Xem nước uống*116

*4.2.26 Use case Thêm nước uống*117

*4.2.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống*118

*4.2.28 Use case Xóa nước uống*119

*4.2.29 Use case Xem khung giờ*120

*4.2.30 Use case Thêm khung giờ*121

*4.2.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ*121

*4.2.32 Use case Xóa khung giờ*122

4.3 Sơ đồ thực thể (ERD)123

4.4 Sơ đồ lớp (Class diagram)123

4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ124

[CHƯƠNG 5 – HIỆN THỰC HỆ THỐNG](#_heading=h.35nkun2) 125

5.1 Thiết kế giao diện125

5.2 Coding Convention126

**DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT**

**CÁC CHỮ VIẾT TẮT**

UC Use Case

AD Activity Diagram

UML Unified Modeling Language

ERD Entity Relationship Diagram

SD Sequence Diagram

**DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ**

**DANH MỤC HÌNH**

[Hình 2.1: Sân bóng đá mini Chu Văn An Bình Thạnh](#_heading=h.z337ya) 13

[Hình 2.2: Tổng thể các chức năng chính](#_heading=h.z337ya) 25

[Hình 2.3: Quy trình đặt sân bóng](#_heading=h.z337ya) 25

[Hình 2.4: Quy trình quản lý hệ thống](#_heading=h.z337ya) 26

[Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát](#_heading=h.z337ya) 35

[Hình 3.2: Sơ đồ use case Đăng ký tài khoản](#_heading=h.z337ya) 36

Hình 3.3: Sơ đồ use case Đăng nhập37

Hình 3.4: Sơ đồ use case Đăng xuất39

Hình 3.5: Sơ đồ use case Đổi mật khẩu40

Hình 3.6: Sơ đồ use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản42

Hình 3.7: Sơ đồ use case Quản lý đặt sân44

Hình 3.8: Sơ đồ use case Quản lý khách hàng48

Hình 3.9: Sơ đồ use case Quản lý đặt sân54

Hình 3.10: Sơ đồ use case Thống kê doanh thu56

Hình 3.11: Sơ đồ use case Quản lý nhân viên58

Hình 3.12: Sơ đồ use case Quản lý sân bóng63

Hình 3.13: Sơ đồ use case Quản lý nước uống68

Hình 3.14: Sơ đồ use case Quản lý khung giờ73

Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản78

Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập78

Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động use case Đăng xuất79

Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động use case Đổi mật khẩu79

Hình 4.5: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản80

Hình 4.6: Sơ đồ hoạt động use case Xem lịch đặt sân80

Hình 4.7: Sơ đồ hoạt động use case Đặt sân81

Hình 4.8: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa đơn đặt sân81

Hình 4.9: Sơ đồ hoạt động use case Hủy đơn đặt sân82

Hình 4.10: Sơ đồ hoạt động use case Xem thông tin khách hàng82

Hình 4.11: Sơ đồ hoạt động use case Thêm khách hàng83

Hình 4.12: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng 83

Hình 4.13: Sơ đồ hoạt động use case Xóa khách hàng 84

Hình 4.14: Sơ đồ hoạt động use case Xem đơn đặt sân 84

Hình 4.15: Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán 85

Hình 4.16: Sơ đồ hoạt động use case Thống kê doanh thu 85

Hình 4.17: Sơ đồ hoạt động use case Xem thông tin nhân viên 86

Hình 4.18: Sơ đồ hoạt động use case Thêm nhân viên 86

Hình 4.19: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên 87

Hình 4.20: Sơ đồ hoạt động use case Xóa nhân viên 87

Hình 4.21: Sơ đồ hoạt động use case Xem sân bóng88

Hình 4.22: Sơ đồ hoạt động use case Thêm sân bóng 88

Hình 4.23: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng 89

Hình 4.24: Sơ đồ hoạt động use case Xóa sân bóng 89

Hình 4.25: Sơ đồ hoạt động use case Xem nước uống 90

Hình 4.26: Sơ đồ hoạt động use case Thêm nước uống 90

Hình 4.27: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin nước uống 91

Hình 4.28: Sơ đồ hoạt động use case Xóa nước uống 92

Hình 4.29: Sơ đồ hoạt động use case Xem khung giờ 93

Hình 4.30: Sơ đồ hoạt động use case Thêm khung giờ 93

Hình 4.31: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa khung giờ 94

Hình 4.32: Sơ đồ hoạt động use case Xóa khung giờ 94

Hình 4.33: Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản95

Hình 4.34: Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập 96

Hình 4.35: Sơ đồ tuần tự use case Đăng xuất 96

Hình 4.36: Sơ đồ tuần tự use case Đổi mật khẩu 97

Hình 4.37: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản 97

Hình 4.38: Sơ đồ tuần tự use case Xem lịch đặt sân 98

Hình 4.39: Sơ đồ tuần tự use case Đặt sân 98

Hình 4.40: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa đơn đặt sân 99

Hình 4.41: Sơ đồ tuần tự use case Hủy đơn đặt sân 100

Hình 4.42: Sơ đồ tuần tự use case Xem thông tin khách hàng 101

Hình 4.43: Sơ đồ tuần tự use case Thêm khách hàng 101

Hình 4.44: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng 102

Hình 4.45: Sơ đồ tuần tự use case Xóa khách hàng 103

Hình 4.46: Sơ đồ tuần tự use case Xem đơn đặt sân 104

Hình 4.47: Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán 105

Hình 4.48: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo tháng 106

Hình 4.49: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo quý 106

Hình 4.50: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo năm 107

Hình 4.51: Sơ đồ tuần tự use case Xem thông tin nhân viên 108

Hình 4.52: Sơ đồ tuần tự use case Thêm nhân viên 109

Hình 4.53: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên 110

Hình 4.54: Sơ đồ tuần tự use case Xem sân bóng 111

Hình 4.55: Sơ đồ tuần tự use case Thêm sân bóng 112

Hình 4.56: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng 113

Hình 4.57: Sơ đồ tuần tự use case Xóa sân bóng 114

Hình 4.58: Sơ đồ tuần tự use case Xem nước uống 115

Hình 4.59: Sơ đồ tuần tự use case Thêm nước uống 116

Hình 4.60: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin nước uống 117

Hình 4.61: Sơ đồ tuần tự use case Xóa nước uống 119

Hình 4.62: Sơ đồ tuần tự use case Xem khung giờ 120

Hình 4.63: Sơ đồ tuần tự use case Thêm khung giờ 121

Hình 4.64: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa khung giờ 121

Hình 4.65: Sơ đồ tuần tự use case Xóa khung giờ 122

Hình 4.66: Sơ đồ thực thể (ERD) 123

Hình 4.67: Sơ đồ lớp (Class Diagram) 123

Hình 4.68: Mô hình dữ liệu quan hệ 124

Hình 5.1: Giao diện đăng nhập tài khoản 125

Hình 5.2: Code demo 1 126

Hình 5.3: Code demo 2127

**DANH MỤC BẢNG**

[Bảng 2.1: Khảo sát sân bóng](#_heading=h.3j2qqm3) 13

[Bảng 3.1: Các tác nhân của hệ thống](#_heading=h.3j2qqm3) 31

[Bảng 3.2: Các use case trong hệ thống](#_heading=h.3j2qqm3) 32

[Bảng 3.3:](#_heading=h.3j2qqm3) Đặc tả use case Đăng ký tài khoản36

[Bảng 3.4: Đặc tả use case Đăng nhập](#_heading=h.3j2qqm3) 38

Bảng 3.5: Đặc tả use case Đăng xuất39

Bảng 3.6: Đặc tả use case Đổi mật khẩu41

Bảng 3.7: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản42

Bảng 3.8: Đặc tả use case Xem lịch đặt sân43

Bảng 3.9: Đặc tả use case Đặt sân45

Bảng 3.10: Đặc tả use case Chỉnh sửa đơn đặt sân46

Bảng 3.11: Đặc tả use case Hủy đơn đặt sân47

Bảng 3.12: Đặc tả use case Xem thông tin khách hàng49

Bảng 3.13: Đặc tả use case Thêm khách hàng50

Bảng 3.14: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng51

Bảng 3.15: Đặc tả use case Xóa khách hàng52

Bảng 3.16: Đặc tả use case Xem đơn đặt sân54

Bảng 3.17: Đặc tả use case Thanh toán55

Bảng 3.18: Đặc tả use case Thống kê doanh thu56

Bảng 3.19: Đặc tả use case Xem thông tin nhân viên58

Bảng 3.20: Đặc tả use case Thêm nhân viên59

Bảng 3.21: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên60

Bảng 3.22: Đặc tả use case Xóa nhân viên61

Bảng 3.23: Đặc tả use case Xem sân bóng63

Bảng 3.24: Đặc tả use case Thêm sân bóng64

Bảng 3.25: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng65

Bảng 3.26: Đặc tả use case Xóa sân bóng66

Bảng 3.27: Đặc tả use case Xem nước uống68

Bảng 3.28: Đặc tả use case Thêm nước uống69

Bảng 3.29: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin nước uống70

Bảng 3.30: Đặc tả use case Xóa nước uống72

Bảng 3.31: Đặc tả use case Xem khung giờ73

Bảng 3.32: Đặc tả use case Thêm khung giờ74

Bảng 3.33: Đặc tả use case Chỉnh sửa khung giờ75

Bảng 3.34: Đặc tả use case Xóa khung giờ76

**CHƯƠNG 1 - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI**

**1.1 Lý do và mục đích chọn đề tài**

Trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ cũng như sử dụng các dịch vụ phục vụ nhu cầu của con người ngày càng tăng. Bên cạnh đó, con người luôn muốn giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề quản lý kinh doanh ngày càng được chú trọng. Việc xây dựng một phần mềm hỗ trợ giải quyết các vấn đề của cách quản lý truyền thống đã và đang được quan tâm bởi các nhà quản lý, chủ sở hữu, chủ cửa hàng.

Những năm gần đây, nhờ vào các thành tích vượt bậc của bóng đá Việt Nam, phong trào bóng đá đã và đang thu hút rất nhiều người quan tâm do tính giải trí và rèn luyện sức khỏe mà môn thể thao này mang lại. Các doanh nghiệp và chủ sở hữu sân bóng cũng ngày càng quan tâm đến việc làm thế nào để công tác quản lý, kinh doanh hằng ngày trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn trước. Chính vì thế, nhóm chúng em muốn tạo nên một phần mềm giúp cho cơ sở sân bóng đá có thể quản lý các dữ liệu, tổng hợp và thống kê một cách dễ dàng.

**1.2 Nhiệm vụ của đề tài**

Các nhiệm vụ chính của đề tài “Quản lý sân bóng đá mini”:

* Khảo sát hệ thống
* Phân tích thiết kế hệ thống
* Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sân bóng
* Xây dựng phần mềm dựa trên kết quả phân tích hệ thống

**CHƯƠNG 2 - KHẢO SÁT HỆ THỐNG**

**2.1 Khảo sát sân bóng đá**

Thực hiện khảo sát sân bóng đá Chu Văn An Bình Thạnh tại TP.HCM ở địa chỉ 29 đường số 8, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam vào ngày 24/5/2022.



Hình 2.1: Sân bóng đá mini Chu Văn An Bình Thạnh

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người hỏi** | **Người trả lời** | **Chức năng /màn hình** | **Câu hỏi** | **Câu trả lời** |
| 1 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Giao diện website sân bóng | Thưa chú, trong mô tả hệ thống đặt sân bóng, liên quan đến tông màu chủ đạo của giao diện, cháu đề xuất phương án góp ý rằng: nên chọn tông màu chủ đạo là chữ màu xanh lá cây và phông nền màu trắng. (vì chủ đề của website liên quan đến sân cỏ, điều này sẽ dễ gây ấn tượng với khách hàng). Đó là ý kiến của cháu, mong chú xác nhận có chọn phương án này không? | Chú đồng ý với ý kiến của cháu. |
| 2 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Lịch đặt sân | Thưa chú, trong mô tả chức năng xem lịch đặt sân chú có đề xuất rằng người dùng phải đăng nhập vào hệ thống mới có thể xem lịch đặt sân, đối với vấn đề này cháu xin được đề xuất phương án như sau: cho phép xem lịch đặt sân trên giao diện chính của website , nhờ vào đó người dùng có thể xem được khi nào lịch đặt sân còn trống dù không đăng nhập vào hệ thống, từ đó có thể dễ dàng nắm bắt thời gian dù chưa có tài khoản trong hệ thống. | Chú đồng ý với phương án cháu đã đề xuất. |
| 3 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Đặt sân | Thưa chú, trong mô tả chức năng đặt sân không nhắc đến tiền đặt cọc, cháu đề xuất phương án như sau: khi khách hàng đặt sân thì yêu cầu khách hàng đặt cọc 50% số tiền sân. Để tránh trường hợp khách hàng hủy lịch đặt ngay phút chót, thì doanh nghiệp của chú vẫn được hưởng ½  doanh thu từ tiền đặt cọc. | Ý kiến của cháu rất hợp lý, chú đồng ý. |
| 4 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Chi phí sân | Thưa chú, trong mô tả hệ thống không đề cập đến chi phí sân theo mỗi khung giờ, mong chú cung cấp thông tin về chi phí để hệ thống vận hành hiệu quả hơn. | - Thứ 2 đến thứ 6 (6h đến 16h): 150.000 VND/giờ.  - Thứ 2 đến thứ 6 (17h đến 23h): 300.000 VND/giờ.  - Thứ 7 và chủ nhật (6h đến 16h): 200.000 VND/giờ.  - Thứ 7 và chủ nhật (17h đến 23h ): 300.000 VND/giờ. |
| 5 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý bán nước | Trong tài liệu mô tả không nhắc đến phần quản lý bán nước. Theo ý kiến của cháu đây là một nguồn doanh thu tốt nên được thêm vào hệ thống để quản lý. Mong chú cho biết có đồng ý với ý kiến của cháu không? | Chú đồng ý với ý kiến của cháu. |
| 6 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý  doanh thu | Trong tài liệu mô tả hệ thống, phần quản lý doanh thu, cháu không thấy nói về hình thức thống kê doanh thu. Theo ý kiến của cháu, để phần doanh thu có thể rõ ràng và dễ quản lý thì hệ thống nên thống kê doanh thu theo tháng, quý, năm. Điều này tạo sự thuận tiện cho việc quản lý doanh thu của sân bóng. Mong chú cho biết có đồng ý với ý kiến của cháu không. | Chú đồng ý với ý kiến của cháu |
| 7 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý đặt sân | Trong tài liệu mô tả phần quản lý đặt sân vẫn chưa mô tả rõ giao diện khi khách hàng đặt sân thành công. Cháu có 2 phương án như sau: PA1: Sau khi khách hàng đặt sân thành công, giao diện xuất hiện khung thông báo với nền trắng và chữ xanh lá cây với nội dung: “Bạn đã đặt sân thành công”. PA2: Sau khi khách hàng đặt sân thành công, giao diện xuất hiện khung thông báo với nền trắng và chữ xanh lá cây với nội dung: “Bạn đã đặt sân thành công cùng với thông tin đặt sân như thời gian, địa điểm, thông tin người đặt và số tiền sân,...”. Mong chú xác nhận chọn phương án nào. | Chú chọn phương án thứ nhất. |
| 8 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý hóa đơn | Trong tài liệu mô tả hệ thống không nhắc đến vấn đề quản lý hóa đơn. Cháu đề xuất nên lưu lại hóa đơn đặt sân để thuận lợi cho việc quản lý. Mong chú xác nhận có đồng ý với đề xuất của cháu không. | Chú đồng ý với đề xuất của cháu. |
| 9 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý  khách hàng | Trong mô tả hệ thống thì không nhắc đến phần tạo tài khoản cho khách vãng lai khi liên hệ với hotline của sân bóng. Theo ý kiến của cháu thì nên cho phép nhân viên thêm tài khoản cho khách vãng lai để có thể dễ dàng quản lý hóa đơn và cũng có thể giới thiệu với khách hàng về hệ thống đặt sân online. Chú có đồng ý với ý kiến của cháu không? | Chú đồng ý với ý kiến của cháu. |
| 10 | Lý Thị Hoàng Mỹ | Chú Hai | Quản lý thanh toán | Theo ý kiến của cháu nên có chức năng quản lý thanh toán để biết rằng khách hàng đã đặt sân nào? vào thời điểm nào? người đặt sân là ai? thanh toán trực tiếp hay online? Chú có đồng ý với ý kiến của cháu không? | Chú đồng ý với ý kiến của cháu. |

Bảng 2.1: Khảo sát sân bóng

**2.2 Các quy trình nghiệp vụ**

***2.2.1 Quy trình đặt sân bóng***

Trước khi đặt sân, khách vãng lai, khách hàng xem trạng thái sân bóng và chọn sân bóng đang trong trạng thái trống.

Đối với khách vãng lai: Khách hàng sẽ trực tiếp đến quầy lễ tân hoặc có thể gọi điện qua hotline để đặt sân. Nhân viên lễ tân sẽ thực hiện đặt sân cho khách hàng. Trong quá trình đặt sân, khách vãng lai phải cung cấp thông tin cá nhân, sân bóng, thời gian muốn đặt, đồng thời khách vãng lai phải chuyển trước số tiền cọc sân cho lễ tân để hoàn thành thủ tục đặt sân.

Đối với khách hàng: Khách hàng sẽ đăng nhập vào website để tiến hành đặt sân. Khách hàng tiến hành chọn sân và thời gian muốn đặt, sau đó thanh toán tiền cộc sân thông qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng có liên kết với hệ thống.

***2.2.2 Quy trình nhận sân***

Sau khi đặt sân thành công, khách hàng sẽ đến quầy lễ tân để thực hiện nhận sân trước giờ vào sân khoảng 15 phút. Tại đây, nhân viên lễ tân sẽ thực hiện check in cho khách hàng, sau đó nhân viên của sân bóng sẽ đưa khách hàng đến khu vực sân đã đặt.

***2.2.3 Quy trình mua nước***

Khách hàng sẽ gọi điện hoặc trực tiếp đến quầy lễ tân để thực hiện mua nước. Khách hàng phải cung cấp cho lễ tân biết nước muốn mua Sau đó khách hàng thanh toán số tiền mua nước cho lễ tân và lễ tân sẽ cập nhật thông tin mua nước cho khách hàng.

***2.2.4 Quy trình thanh toán***

Trường hợp 1: Sau khi đặt sân thành công, khách hàng có thể thanh toán toàn bộ số tiền của đơn đã đặt thông qua ví điện tử hoặc ngân hàng có liên kết với hệ thống.

Trường hợp 2: Khi hết thời gian sử dụng sân, khách hàng sẽ đến quầy lễ tân để thực hiện check out. Tại đây khách hàng sẽ thực hiện thanh toán số tiền còn lại của đơn đã đặt. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản và thanh toán bằng ví điện tử.

**2.3 Đặc tả hệ thống**

***2.3.1 Phạm vi của hệ thống***

Hệ thống quản lý sân bóng mini bao gồm 3 đối tượng chính: Quản lý, nhân viên lễ tân và khách hàng.

Về phía khách hàng, khách hàng chia làm hai loại là khách hàng và khách vãng lai. Khách hàng khi muốn đặt sân thì sẽ đăng nhập tài khoản vào hệ thống và tiến hành đặt sân thông qua website. Đối với khách vãng lai khi đặt sân thì gọi điện thoại hoặc đến trực tiếp sân bóng gặp nhân viên lễ tân để tiến hành đặt sân. Khi khách vãng lai muốn có tài khoản để trở thành khách hàng trên hệ thống của sân bóng thì khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản hoặc báo với nhân viên lễ tân và nhân viên lễ tân là người sẽ tạo tài khoản cho khách hàng.

Tại quầy lễ tân, nhân viên lễ tân là người thực hiện phục vụ những yêu cầu của khách hàng như có thể hỗ trợ đặt sân cho khách vãng lai, lễ tân còn là người quản lý thông tin khách hàng, như tạo tài khoản cho khách vãng lai khi họ muốn trở thành khách hàng hệ thống, xem thông tin tài khoản của khách hàng và cũng có thể xóa tài khoản khách hàng ra khỏi hệ thống. Bên cạnh đó, nhân viên lễ tân cũng là người thanh toán các khoản chi phí, xuất hóa đơn cho khách hàng.


Cuối cùng, quản lý sẽ là người quản lý tất cả bao gồm cả quản lý hệ thống như phân quyền tài khoản cho người dùng hệ thống, quản lý nhân viên bằng cách lưu lại thông tin của nhân viên bao gồm: tên nhân viên, mã nhân viên, sđt, chức vụ,… và quản lý còn là người quản lý sân bóng.

Bên cạnh đó, còn có bộ phận kỹ thuật viên là người quản lý giao diện của hệ thống và các chức năng của hệ thống như nâng cấp, sửa đổi...

***2.3.2 Các bên liên quan***

* Các nhãn hàng nước uống
* Nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho sân bóng (bóng, khung thành, lưới,...)
* Ngân hàng, ví điện tử hỗ trợ thanh toán


***2.3.3 Tổng thể các chức năng chính trong hệ thống***



Hình 2.2: Tổng thể các chức năng chính


***2.3.4 Quy trình đặt sân bóng cho khách hàng***

* Đặt sân trực tiếp tại quầy lễ tân
* Đặt sân online



Hình 2.3: Quy trình đặt sân bóng

***2.3.5 Quy trình quản lý hệ thống***



Hình 2.4: Quy trình quản lý hệ thống

**2.4 Đặc tả yêu cầu**

***2.4.1 Yêu cầu chức năng***

***2.4.1.1 Đối với khách hàng***

1. Đăng ký: cho phép khách hàng tạo tài khoản (gồm username và password) để đăng nhập vào hệ thống đặt sân bóng online. Tài khoản cần có các thông tin của khách hàng bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND hoặc CCCD, địa chỉ email, số điện thoại.
2. Đăng nhập: cho phép khách hàng sử dụng username và password đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các chức năng của hệ thống đặt sân bóng online.
3. Xem lịch đặt sân: cho phép khách hàng có thể xem được các thông tin của các sân bóng đang được quản lý trong hệ thống. Các thông tin bao gồm: trạng thái đặt sân (còn trống hay đã được đặt), thời gian (gồm ngày tháng năm và giờ), tên sân, sức chứa của sân, phí đặt sân.
4. Đặt sân: cho phép khách hàng đặt sân bóng còn trống trong lịch đặt sân.
5. Thanh toán: cho phép khách hàng thanh toán tiền cọc (50% phí đặt sân) hoặc thanh toán toàn bộ phí đặt sân. Việc thanh toán online có thể thông qua chuyển khoản với một số ngân hàng mà hệ thống hỗ trợ hoặc các ví điện tử có liên kết với hệ thống.

***2.4.1.2 Đối với nhân viên lễ tân***

1. Quản lý lịch đặt sân: cho phép nhân viên thống kê được các sân đã được đặt và chưa được đặt, chuyển trạng thái sang còn trống hay đã được đặt. Bên cạnh đó có thể đặt sân cho khách vãng lai.
2. Quản lý bán nước: giúp nhân viên thống kê số lượng, chủng loại, hạn sử dụng và giá tiền nước đã bán và còn lại trong kho.
3. Thanh toán: cho phép lễ tân thanh toán phí đặt sân và chi phí phát sinh (mua nước) khi khách hàng có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt.
4. Quản lý khách hàng: cho phép nhân viên lễ tân lưu trữ và xử lý dữ liệu của khách hàng bao gồm thông tin khách hàng, các đơn hàng đã đặt, các ưu đãi,...

***2.4.1.3 Đối với người quản lý***

1. Quản lý nhân viên: cho phép người quản lý kiểm soát được các nhân viên trong hệ thống sân bóng (bao gồm thông tin nhân viên, mã nhân viên, thời gian làm việc, công việc, mức lương,...).
2. Quản lý khách hàng: cho phép người quản lý kiểm soát các khách hàng có trong hệ thống sân bóng (bao gồm thông tin khách hàng, mã khách hàng, các đơn hàng).
3. Quản lý sân bóng: cho phép quản lý tương tác lên thông tin của các sân/loại sân đang có trong sân bóng. Bên cạnh đó, quản lý được phép thêm sân khi có sân bóng mới được mở và xóa sân khi sân bóng không được sử dụng nữa.
4. Quản lý lịch đặt sân: cho phép quản lý thống kê được các sân đã được đặt và chưa được đặt, chuyển trạng thái sang còn trống hay đã được đặt. Bên cạnh đó có thể đặt sân cho khách vãng lai.
5. Thống kê báo cáo và doanh thu: được hệ thống hỗ trợ thống kê các báo cáo: các sân đã được đặt và chưa đặt, cơ sở vật chất, các món nước được bán trong sân bóng,...và doanh thu của sân bóng. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ chức năng in báo cáo và thống kê doanh thu.

***2.4.1.4 Đối với kỹ thuật viên***

1. Quản lý giao diện: cho phép kỹ thuật viên tương tác và chỉnh sửa các thành phần giao diện của hệ thống.
2. Quản lý chức năng: cho phép kỹ thuật viên chỉnh sửa, bổ sung các chức năng của hệ thống để các chức năng phục vụ tốt hơn và hiệu quả hơn.

***2.4.2 Yêu cầu phi chức năng***

1. Hiệu suất

* Thời gian truy vấn dữ liệu của hệ thống như tìm kiếm, chỉnh sửa,..dưới 5 giây.
* Hệ thống phục vụ được 300 người sử dụng cùng lúc.
* Hệ thống có thể xử lý 800 lượt giao dịch trong 1 giờ.

1. Sao lưu

* Cho phép sao lưu các dữ liệu quan trọng gồm: thông tin khách hàng, thông tin nhân viên, lịch đặt sân, đơn hàng, bảng báo cáo, bảng thống kê doanh thu,...
* Hệ thống có dung lượng lớn để lưu trữ các khối dữ liệu lớn được tải lên.

1. Khả năng tiếp cận

* Giao diện hệ thống thân thân thiện, dễ sử dụng, dễ thao tác, phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi đối tượng khách hàng.
* Cung cấp đầy đủ thông tin cho người sử dụng.

1. Tính bảo mật

* Hệ thống có tính bảo mật vững chắc khỏi các kẻ gian và tránh được các thiệt hại về đánh cấp thông tin.
* Hệ thống xác thực người dùng bằng mật khẩu và thông báo đã đăng nhập qua hòm thư email đã được đăng ký.
* Khi muốn thay đổi mật khẩu hoặc quên mật khẩu sẽ gửi về địa chỉ email đã đăng ký.

1. Tính tương thích

* Hệ thống có khả năng tương tác với các hệ thống máy in bên ngoài (khi in ấn báo cáo thống kê, các giao dịch thanh toán,...).
* Hệ thống tương thích với các trình duyệt web hiện hành như: Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge,...
* Hệ thống có khả năng liên kết với các hệ thống ngân hàng và ví điện tử.

1. Khả năng bảo trì

* Đảm bảo 100% dữ liệu không bị thay đổi hoặc mất đi trong quá trình sửa chữa hay thay đổi cơ sở dữ liệu.

1. Khả năng chuyển đổi ngôn ngữ

* Hệ thống có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

**CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG**

**3.1 Xác định tác nhân và use case**

***3.1.1 Xác định tác nhân***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tác nhân | Mô tả |
| 1 | Admin (quản lý) | - Là người có nhiệm vụ: Quản lý nhân viên, quản lý sân bóng, quản lý doanh thu.  - Là người theo dõi và trực tiếp quản lý các hoạt động của người dùng (nhân viên, khách hàng) đối với hệ thống. |
| 2 | Nhân viên lễ tân | - Là người thực hiện giao dịch đặt sân hay tạo tài khoản cho khách vãng lai.  - Là người trực tiếp quản lý thông tin khách hàng của sân bóng.  - Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.  - Là người trực tiếp giao dịch thanh toán với khách hàng. |
| 3 | Khách hàng | - Là người sử dụng dịch vụ tại sân bóng.  - Là người đã được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống để thực hiện đặt sân, xem tình trạng sân bóng trên website hệ thống. |
| 4 | Khách vãng lai | - Có thể là người sử dụng dịch vụ tại sân bóng.  - Là người chỉ vào được website của sân bóng để xem những thông tin trên trang chủ của sân bóng như trình trạng sân, vị trí sân, thời gian,… |
| 5 | Kỹ thuật viên | - Là người có thể tham gia vào hệ thống.  - Là người có thể chỉnh sửa, thay đổi giao diện và sửa đổi, bổ sung các chức năng của hệ thống. |


Bảng 3.1: Các tác nhân của hệ thống

***3.1.2 Xác định use case***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên use case | Mô tả |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Hệ thống cho phép tác nhân khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý (admin) có thể đăng ký tài khoản khi muốn trở thành người dùng của hệ thống. |
| 2 | Đăng nhập | Tác nhân thực hiện đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các chức năng của hệ thống. |
| 3 | Đăng xuất | Các tác nhân đã có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống mới có thể đăng xuất khỏi hệ thống. |
| 4 | Đổi mật khẩu | Các tác nhân đã có tài khoản có thể thực hiện chức năng đổi mật khẩu, tác nhân được phép đổi mật khẩu khi muốn tăng tính bảo mật cho tài khoản hoặc khi quên mật khẩu. |
| 5 | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | Các tác nhân đã có tài khoản và đã đăng nhập vào hệ thống mới có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản (tùy theo cấp độ phân quyền). |
| 6 | Xem lịch đặt sân | Tất cả tác nhân bao gồm khách vãng lai có thể xem trạng thái và các thông tin của sân bóng như: sân bóng đã được đặt hay còn trống, thời gian, tên sân, giá tiền,.. |
| 7 | Đặt sân | - Đối với đặt sân cho khách hàng: khách hàng có thể thực hiện đặt sân trên hệ thống thông qua website.  - Đối với đặt sân cho khách vãng lai: khi khách vãng lai muốn đặt sân nhưng không muốn đăng ký tài khoản thì có thể thông qua nhân viên lễ tân hoặc quản lý để thực hiện đặt sân. |
| 8 | Chỉnh sửa đơn đặt sân | Tác nhân khách hàng, lễ tân và quản lý có thể thực hiện chức năng chỉnh sửa đơn đặt sân khi khách hàng đã đặt sân và có nhu cầu chỉnh sửa thông tin đơn đặt như: tên khách hàng, số điện thoại,... |
| 9 | Hủy đơn đặt sân | Tác nhân khách hàng, lễ tân, quản lý có thể thực hiện chức năng hủy đơn đặt sân nếu khách hàng đã đặt sân thành công và có nhu cầu hủy đơn. Khi hủy đơn sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc cho khách hàng. |
| 10 | Xem thông tin khách hàng | Tác nhân lễ tân và tác nhân quản lý được cấp quyền xem thông tin khách hàng trong hệ thống. |
| 11 | Thêm khách hàng | Tác nhân lễ tân và tác nhân quản lý có thể thực hiện chức năng thêm khách hàng. Khi khách vãng lai có nhu cầu trở thành khách hàng của hệ thống (không thông qua đăng ký tài khoản). |
| 12 | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Tác nhân lễ tân và quản lý có thể thực hiện chức năng chỉnh sửa thông tin khách hàng để chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng trong hệ thống khi có sự thay đổi (vd: số điện thoại, địa chỉ email,...). |
| 13 | Xóa khách hàng | Tác nhân lễ tân, tác nhân quản lý có thể thực hiện chức năng xóa khách hàng để xóa khách hàng đã đăng ký tài khoản nhưng không sử dụng dịch vụ của hệ thống trong thời gian dài (khoảng 5 năm). |
| 14 | Xem đơn đặt sân | Tác nhân khách hàng, lễ tân và tác nhân quản lý được xem thông tin chi tiết của đơn đặt sân sau khi đã thực hiện đặt sân và trả tiền cọc. |
| 15 | Thanh toán | Tác nhân khách hàng và lễ tân có thể sử dụng chức năng thanh toán trên hệ thống thông qua chuyển khoản và ví điện tử hoặc bằng tiền mặt (tại quầy lễ tân). |
| 16 | Thống kê doanh thu | Tác nhân quản lý có thể xem thống kê doanh thu từ các đơn đặt sân và các hóa đơn mua nước đã được thanh toán. Thống kê được thể hiện theo tháng, quý, năm. |
| 17 | Xem thông tin nhân viên | Tác nhân quản lý có thể xem dữ liệu về thông tin của nhân viên đang tồn tại trong hệ thống. |
| 18 | Thêm nhân viên | Tác nhân quản lý được phép thêm nhân viên mới vào hệ thống. |
| 19 | Chỉnh sửa thông tin nhân viên | Tác nhân quản lý được phép chỉnh sửa thông tin nhân viên đang tồn tại trong hệ thống, khi các thông tin về nhân viên có sự thay đổi như số điện thoại, địa chỉ email,... |
| 20 | Xóa nhân viên | Tác nhân quản lý được phép xóa dữ liệu của nhân viên đã tồn tại trong hệ thống khi nhân viên đó không còn làm việc tại sân bóng. |
| 21 | Xem sân bóng | Tác nhân quản lý có thể xem thông tin của các sân đang được phục vụ trong hệ thống. |
| 22 | Thêm sân bóng | Tác nhân quản lý được phép thêm sân bóng mới vào hệ thống. |
| 23 | Chỉnh sửa thông tin sân bóng | Tác nhân quản lý được phép chỉnh sửa thông sân bóng đang tồn tại trong hệ thống, khi các thông tin về sân bóng có sự thay đổi như tên sân bóng, phí đặt sân. |
| 24 | Xóa sân bóng | Tác nhân quản lý được phép xóa dữ liệu của sân bóng đã tồn tại trong hệ thống khi sân bóng đó không còn được sử dụng. |
| 25 | Xem nước uống | Tác nhân lễ tân, quản lý có thể xem thông tin, trạng thái của các mặt hàng nước uống có trong hệ thống. |
| 26 | Thêm nước uống | Tác nhân quản lý có thể thêm thông tin, trạng thái của mặt hàng nước uống mới vào hệ thống. |
| 27 | Chỉnh sửa thông tin nước uống | Tác nhân quản lý có thể chỉnh sửa thông tin, trạng thái của các mặt hàng nước uống có trong hệ thống. |
| 28 | Xóa nước uống | Tác nhân quản lý có thể xóa mặt hàng nước uống không còn phục vụ tại sân bóng ra khỏi hệ thống. |
| 29 | Xem khung giờ | Tác nhân quản lý được phép xem tất cả các khung giờ mở dịch vụ sân bóng có trong hệ thống. |
| 30 | Thêm khung giờ | Tác nhân quản lý được phép thêm khung giờ mới trong hệ thống. |
| 31 | Chỉnh sửa khung giờ | Tác nhân quản lý được phép sửa khung giờ đã có trong hệ thống. |
| 32 | Xóa khung giờ | Tác nhân quản lý được phép xóa khung giờ đã có trong hệ thống khi không mở dịch vụ trong khung giờ đó nữa. |

Bảng 3.2: Các use case trong hệ thống

***3.1.3 Vẽ sơ đồ use case tổng quát***




Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

**3.2 Đặc tả use case**

***3.2.1 Use case Đăng ký tài khoản***

1. Sơ đồ use case



Hình 3.2: Sơ đồ use case Đăng ký tài khoản


1. Đặc tả use case

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC01 | |
| Tên use case | Đăng ký tài khoản | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng truy cập vào ô đăng ký từ giao diện trang chủ của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng đăng ký tài khoản trong hệ thống để sử dụng các chức năng. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Đăng ký tài khoản của hệ thống | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Thiết bị của người dùng có kết nối Internet. | |
| Kết quả | Người dùng đăng ký tài khoản thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng nhấn vào ô đăng ký trên trang chủ của hệ thống | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký |
| 2. Người dùng nhập các thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản và nhấn nút “Đăng ký” | 2.1 Hệ thống hiển thị đã gửi email yêu cầu kích hoạt tài khoản về địa chỉ email đã đăng ký |
| 3. Người dùng nhấn vào đường dẫn trong email để hoàn thành đăng ký tài khoản | 3.1 Hệ thống hiển thị đăng ký tài khoản thành công |
| Ngoại lệ | - Người dùng không thực hiện kích hoạt tài khoản trong 24 giờ. Hệ thống gửi thông báo “Đăng ký thất bại”. | |

Bảng 3.3: Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

***3.2.2 Use case Đăng nhập***

1. Sơ đồ use case



Hình 3.3: Sơ đồ use case Đăng nhập


1. Đặc tả use case

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC02 | |
| Tên use case | Đăng nhập | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng truy cập vào ô đăng nhập từ giao diện trang chủ của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Đăng nhập vào hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào được website.  - Người dùng đang tồn tại trong hệ thống | |
| Kết quả | Người dùng đăng nhập thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng nhấn vào ô đăng nhập trên trang chủ của hệ thống | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập |
| 2. Người dùng nhập các thông tin tài khoản gồm tên tài khoản và mật khẩu và nhấn nút “Đăng nhập” | 2.1 Hệ thống hiển thị giao diện gồm các chức năng dựa theo quyền hạn của tài khoản  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công |
| Ngoại lệ | - Tài khoản không tồn tại. Người dùng nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu => Hệ thống báo lỗi và trả về giao diện đăng nhập. | |

Bảng 3.4: Đặc tả use case Đăng nhập

***3.2.3 Use case Đăng xuất***

1. Sơ đồ use case



Hình 3.4: Sơ đồ use case Đăng xuất


1. Đặc tả use case

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC03 | |
| Tên use case | Đăng xuất | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào ô đăng xuất từ giao diện trang chủ của hệ thống hoặc khi người dùng không có bất cứ thao tác nào trên hệ thống trong vòng 30 phút. | |
| Mô tả | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên đăng nhập và tăng tính bảo mật tài khoản. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Đăng xuất khỏi hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào được website.  - Tài khoản người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  - Tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Kết quả | Người dùng đăng nhập thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng nhấn vào ô đăng nhập trên trang chủ của hệ thống | 1.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản đã được đăng xuất” và hiển thị giao diện trang chủ của hệ thống |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.5: Đặc tả use case Đăng xuất

***3.2.4 Use case Đổi mật khẩu***

1. Sơ đồ use case



Hình 3.5: Sơ đồ use case Đổi mật khẩu


1. Đặc tả use case

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC04 | |
| Tên use case | Đổi mật khẩu | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào mục đổi mật khẩu từ giao diện của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng chỉnh sửa mật khẩu khi có nhu cầu đổi mật khẩu tài khoản. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin mật khẩu đang được sử dụng trên hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào được website.  - Tài khoản người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  - Tài khoản người dùng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Kết quả | Người dùng đổi mật khẩu thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Đổi mật khẩu” | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện đổi mật khẩu |
| 2. Người dùng nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu mật khẩu mới |
| Ngoại lệ | - Nhập mật khẩu cũ không chính xác.  - Mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ. | |

Bảng 3.6: Đặc tả use case Đổi mật khẩu

***3.2.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản***

1. Sơ đồ use case



Hình 3.6: Sơ đồ use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản

1. Đặc tả use case

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC05 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa thông tin tài khoản | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào mục thông tin cá nhân, sau đó nhấn nút “Chỉnh sửa thông tin” từ giao diện của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân để thực hiện chỉnh sửa các thông tin như số điện thoại, địa chỉ email,... | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin của người dùng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào được website.  - Tài khoản người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  - Tài khoản người dùng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa thông tin người dùng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Thông tin tài khoản” | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin tài khoản chi tiết của người dùng |
| 2. Người dùng chọn nút “Chỉnh sửa thông tin” | 2.1 Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng |
| 3. Người dùng nhập các thông tin muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn nút “Chỉnh sửa” | 3.1 Hệ thống cập nhật lại các thông tin đã chỉnh sửa  3.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |


Bảng 3.7: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản

***3.2.6 Use case Xem lịch đặt sân***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC06 | |
| Tên use case | Xem lịch đặt sân | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng truy cập vào trang chủ hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem lịch đặt sân để biết được trạng thái của các sân bóng trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý và khách vãng lai | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem lịch đặt sân đang được cập nhật trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Thiết bị của người dùng được kết nối Internet. | |
| Kết quả | Xem lịch đặt sân thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện của trang chủ gồm các thông tin của sân bóng, hotline liên hệ,... và lịch đặt sân |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.8: Đặc tả use case Xem lịch đặt sân

***3.2.7 Use case Đặt sân***



Hình 3.7: Sơ đồ use case Quản lý đặt sân

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC07 | |
| Tên use case | Đặt sân | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thành công và nhấn vào nút đặt sân ở lịch đặt sân còn trống từ giao diện của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng đặt sân bóng trong hệ thống để thực hiện đặt sân cho khách hàng vãng lai (đối với người dùng là nhân viên lễ tân hoặc quản lý) hoặc tự đặt sân cho bản thân (đối với người dùng là khách hàng) khi họ có nhu cầu sử dụng sân bóng. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Đặt sân bóng trên hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã truy cập vào website.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Đặt sân thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện sau khi đăng nhập tùy theo quyền hạn của tài khoản. |
| 2. Người dùng nhấn nút “Đặt sân” ở lịch đặt sân còn trống | 2.1 Hệ thống hiển thị giao diện đặt sân, các thông tin của sân bóng và nút “Đóng phí” |
| 3. Người dùng lựa chọn giữa thanh toán phí cọc (50% phí đặt sân) và thanh toán toàn bộ phí đặt sân, sau đó thanh toán phí bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử đã liên kết | 3.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu đặt sân.  3.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt sân thành công” |
| Ngoại lệ | - Người dùng không lựa chọn thanh toán tiền cọc hoặc thanh toán toàn bộ phí đặt sân.  - Tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người dùng chưa liên kết với hệ thống. | |

Bảng 3.9: Đặc tả use case Đặt sân

***3.2.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC08 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa đơn đặt sân | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thành công và truy cập vào nút chỉnh sửa đơn đặt từ giao diện của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa đơn đặt bên trong hệ thống để thực hiện chỉnh sửa khi có nhu cầu thay đổi thông tin (các thông tin được phép thay đổi tùy vào quyền hạn của tài khoản) | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa đơn đặt sân đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã truy cập vào website.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  - Người dùng đã đặt sân thành công. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa đơn đặt sân thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn đơn đặt sân | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện đơn đặt sân chi tiết |
| 2. Người dùng nhấn nút “Chỉnh sửa” ở giao diện đơn đặt sân | 2.1 Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa các thông tin của đơn (tùy theo quyền hạn của tài khoản) |
| 3. Người dùng nhập các thông tin cần chỉnh sửa | 3.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu của đơn đặt sân.  3.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa đơn đặt sân thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.10: Đặc tả use case Chỉnh sửa đơn đặt sân

***3.2.9 Use case Hủy đơn đặt sân***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC09 | |
| Tên use case | Hủy đơn đặt sân | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào ô hủy đơn từ giao diện đơn đặt sân của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng hủy đơn đặt bên trong hệ thống để thực hiện hủy khi không còn nhu cầu sử dụng sân bóng. | |
| Tác nhân | Khách hàng, nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Hủy đơn đặt sân đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng đã truy cập vào website.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  - Người dùng đã đặt sân thành công. | |
| Kết quả | Hủy đơn đặt sân thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn đơn đặt sân | 1.1 Hệ thống hiển thị giao diện đơn đặt sân chi tiết |
| 2. Người dùng nhấn nút “Hủy đơn” ở giao diện đơn đặt sân | 2.1 Hệ thống hiển thị khung xác nhận hủy đơn |
| 3. Người dùng nhấn nút “Hủy” | 3.1 Hệ thống hủy đơn đặt sân và cập nhật lại dữ liệu.  3.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Hủy đơn đặt sân thành công” |
| Ngoại lệ | - Người dùng nhấn nút “Quay lại” ở bước 3. | |

Bảng 3.11: Đặc tả use case Hủy đơn đặt sân



Hình 3.8: Sơ đồ use case Quản lý khách hàng

***3.2.10 Use case Xem thông tin khách hàng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC10 | |
| Tên use case | Xem thông tin khách hàng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem thông tin khách hàng bên trong mục quản lý khách hàng của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem thông tin khách hàng trong hệ thống để thực hiện xem thông tin các khách hàng của sân bóng khi có nhu cầu. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thông tin khách hàng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem thông tin khách hàng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khách hàng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin khách hàng, thêm khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem thông tin khách hàng” | 2.1 Hệ thống hiển thị danh sách các khách hàng có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào tên khách hàng muốn xem thông tin | 3.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của khách hàng |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.12: Đặc tả use case Xem thông tin khách hàng

***3.2.11 Use case Thêm khách hàng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC11 | |
| Tên use case | Thêm khách hàng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục thêm khách hàng bên trong mục quản lý khách hàng của hệ thống, nhập thông tin khách hàng sau đó nhấn vào ô thêm khách hàng từ giao diện quản lý khách hàng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thêm khách hàng để thực hiện thêm khách hàng mới của sân bóng vào hệ thống. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Thêm khách hàng mới vào dữ liệu của hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thêm khách hàng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khách hàng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin khách hàng, thêm khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thêm khách hàng”, sau khi nhập đủ thông tin cần thiết thì nhấn nút “Thêm” | 2.1 Hệ thống thêm dữ liệu khách hàng mới vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm khách hàng thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.13: Đặc tả use case Thêm khách hàng

***3.2.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC12 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa thông tin khách hàng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục chỉnh sửa thông tin khách hàng trong mục quản lý khách hàng của hệ thống, sau đó chọn tên khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin rồi nhấn vào ô chỉnh sửa thông tin khách hàng từ giao diện quản lý khách hàng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa thông tin khách hàng để thực hiện chỉnh sửa thông tin của khách hàng đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin khách hàng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa thông tin khách hàng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khách hàng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin khách hàng, thêm khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Chỉnh sửa thông tin khách hàng”, sau đó nhấn vào tên khách hàng muốn chỉnh sửa, sau khi nhập các thông tin, người dùng chọn nút “Chỉnh sửa” | 2.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu được chỉnh sửa vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa thông tin khách hàng thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |


Bảng 3.14: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng

***3.2.13 Use case Xóa khách hàng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC13 | |
| Tên use case | Xóa khách hàng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục xóa khách hàng trong mục quản lý khách hàng của hệ thống, sau đó nhấn nút xóa bên cạnh tên khách hàng muốn xóa rồi nhấn vào nút xác nhận xóa từ giao diện quản lý khách hàng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xóa khách hàng để thực hiện xóa khách hàng đã tồn tại trong hệ thống khi khách hàng không sử dụng dịch vụ trong vòng 5 năm. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xóa khách hàng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xóa khách hàng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khách hàng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin khách hàng, thêm khách hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xóa khách hàng”, sau đó nhấn vào nút xóa bên cạnh tên khách hàng muốn xóa, sau đó người dùng chọn nút “Xóa” trong khung xác nhận | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu sau khi xóa khách hàng khỏi database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa khách hàng thành công” |
| Ngoại lệ | - Xóa khách hàng không sử dụng dịch vụ dưới 5 năm => Hệ thống hiển thị “Không đủ điều kiện để xóa” | |

Bảng 3.15: Đặc tả use case Xóa khách hàng

***3.2.14 Use case Xem đơn đặt sân***



Hình 3.9: Sơ đồ use case Quản lý đặt sân

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC14 | |
| Tên use case | Xem đơn đặt sân | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem đơn đặt sân bên trong mục quản lý đặt sân của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem đơn đặt sân trong hệ thống để thực hiện xem thông tin các đơn đặt sân của sân bóng. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý, khách hàng | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thông tin đơn đặt sân đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem đơn đặt sân thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý đặt sân” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem đơn đặt sân, đặt sân, chỉnh sửa đơn đặt sân, xóa đơn đặt sân |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem đơn đặt sân” | 2.1 Hệ thống hiển thị các đơn hàng có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào mã đơn hàng nếu muốn xem thông tin chi tiết | 3.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của đơn hàng |
| Ngoại lệ | Không | |


Bảng 3.16: Đặc tả use case Xem đơn đặt sân

***3.2.15 Use case Thanh toán***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC15 | |
| Tên use case | Thanh toán | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào mục xem đơn đặt sân từ giao diện hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thanh toán hóa đơn bằng các hình thức như qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng có liên kết với hệ thống, tiền mặt (đóng cho nhân viên lễ tân) khi có hóa đơn chưa thanh toán đang tồn tại bên trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Nhân viên lễ tân, quản lý, khách hàng | |
| Sự kiện kích hoạt | Thanh toán hóa đơn đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thanh toán thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý đặt sân” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem đơn đặt sân, đặt sân, chỉnh sửa đơn đặt sân, xóa đơn đặt sân |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem đơn đặt sân” | 2.1 Hệ thống hiển thị các đơn hàng có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào mã đơn hàng có trạng thái chưa thanh toán, nhấn vào nút “Thanh toán” và chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền mặt | 3.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu hóa đơn đã thanh toán  3.2 Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng từ “chưa thanh toán” sang “đã thanh toán”  3.3 Hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công” |
| Ngoại lệ | - Tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử chưa liên kết với hệ thống => Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. | |

Bảng 3.17: Đặc tả use case Thanh toán


***3.2.16 Use case Thống kê doanh thu***



Hình 3.10: Sơ đồ use case Thống kê doanh thu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC16 | |
| Tên use case | Thống kê doanh thu | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và truy cập vào mục thống kê doanh thu của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thống kê doanh thu của hệ thống để thực hiện xem thống kê bảng số liệu doanh thu theo tháng /quý /năm của sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thống kê doanh thu của sân bóng theo tháng/quý/năm được lưu trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem thống kê doanh thu thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Thống kê doanh thu” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: thống kê theo tháng, thống kê theo quý, thống kê theo năm |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thống kê theo tháng” / “Thống kê theo quý” / “Thống kê theo năm” tùy theo nhu cầu | 2.1 Hệ thống hiển thị thống kê chi tiết tùy theo mục mà người dùng đã chọn |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.18: Đặc tả use case Thống kê doanh thu



Hình 3.11: Sơ đồ use case Quản lý nhân viên

***3.2.17 Use case Xem thông tin nhân viên***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC17 | |
| Tên use case | Xem thông tin nhân viên | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem thông tin viên bên trong mục quản lý nhân viên của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem thông tin nhân viên trong hệ thống để thực hiện xem thông tin các nhân viên của sân bóng khi có nhu cầu. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thông tin nhân viên đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem thông tin nhân viên thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nhân viên” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem thông tin nhân viên” | 2.1 Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào tên nhân viên muốn xem thông tin chi tiết | 3.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của nhân viên |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.19: Đặc tả use case Xem thông tin nhân viên

***3.2.18 Use case Thêm nhân viên***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC18 | |
| Tên use case | Thêm nhân viên | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục thêm nhân viên bên trong mục quản lý nhân viên của hệ thống, nhập thông tin nhân viên sau đó nhấn vào ô thêm nhân viên từ giao diện quản lý nhân viên. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thêm nhân viên để thực hiện thêm nhân viên mới của sân bóng vào hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Thêm nhân viên mới vào dữ liệu của hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thêm nhân viên thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nhân viên” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thêm nhân viên”, sau khi nhập đủ thông tin cần thiết thì nhấn nút “Thêm” | 2.1 Hệ thống thêm dữ liệu nhân viên mới vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm nhân viên thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.20: Đặc tả use case Thêm nhân viên

***3.2.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC19 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa thông tin nhân viên | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục chỉnh sửa thông tin nhân viên trong mục quản lý nhân viên của hệ thống, sau đó chọn tên nhân viên muốn chỉnh sửa thông tin rồi nhấn vào ô chỉnh sửa thông tin nhân viên từ giao diện quản lý nhân viên. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa thông tin nhân viên để thực hiện chỉnh sửa thông tin của nhân viên đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin nhân viên đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa thông tin nhân viên thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nhân viên” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Chỉnh sửa thông tin nhân viên”, sau đó nhấn vào tên nhân viên muốn chỉnh sửa, sau khi nhập các thông tin, người dùng chọn nút “Chỉnh sửa” | 2.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu được chỉnh sửa vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa thông tin nhân viên thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.21: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên

***3.2.20 Use case Xóa nhân viên***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC20 | |
| Tên use case | Xóa nhân viên | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục xóa nhân viên trong mục quản lý nhân viên của hệ thống, sau đó nhấn nút xóa bên cạnh tên nhân viên muốn xóa rồi nhấn vào nút xác nhận xóa từ giao diện quản lý nhân viên. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xóa nhân viên để thực hiện xóa nhân viên đã tồn tại trong hệ thống khi nhân viên không còn làm việc tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xóa nhân viên đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xóa nhân viên thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nhân viên” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xóa nhân viên”, sau đó nhấn vào nút xóa bên cạnh tên nhân viên muốn xóa, sau đó người dùng chọn nút “Xóa” trong khung xác nhận | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu sau khi xóa nhân viên khỏi database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa nhân viên thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.22: Đặc tả use case Xóa nhân viên



Hình 3.12: Sơ đồ use case Quản lý sân bóng

***3.2.21 Use case Xem sân bóng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC21 | |
| Tên use case | Xem sân bóng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem sân bóng bên trong mục quản lý sân bóng của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem sân bóng trong hệ thống để thực hiện xem thông tin các sân bóng của sân bóng khi có nhu cầu. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thông tin sân bóng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem thông tin sân bóng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý sân bóng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem sân bóng, thêm sân bóng, chỉnh sửa thông tin sân bóng, xóa sân bóng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem thông tin sân bóng” | 2.1 Hệ thống hiển thị danh sách các sân bóng có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào tên sân bóng muốn xem thông tin chi tiết | 3.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của sân bóng |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.23: Đặc tả use case Xem sân bóng

***3.2.22 Use case Thêm sân bóng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC22 | |
| Tên use case | Thêm sân bóng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục thêm sân bóng bên trong mục quản lý sân bóng của hệ thống, nhập thông tin sân bóng sau đó nhấn vào ô thêm sân bóng từ giao diện quản lý sân bóng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thêm sân bóng để thực hiện thêm sân bóng mới của sân bóng vào hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Thêm sân bóng mới vào dữ liệu của hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thêm sân bóng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nhân viên” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin nhân viên, thêm nhân viên, chỉnh sửa thông tin nhân viên, xóa nhân viên |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thêm nhân viên”, sau khi nhập đủ thông tin cần thiết thì nhấn nút “Thêm” | 2.1 Hệ thống thêm dữ liệu nhân viên mới vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm nhân viên thành công” |
| Ngoại lệ | - Tên sân bóng mới trùng với tên sân bóng đã tồn tại trong hệ thống => Hệ thống báo lỗi. | |

Bảng 3.24: Đặc tả use case Thêm sân bóng

***3.2.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC23 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa thông tin sân bóng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục chỉnh sửa thông tin sân bóng trong mục quản lý sân bóng của hệ thống, sau đó chọn tên sân bóng muốn chỉnh sửa thông tin rồi nhấn vào ô chỉnh sửa thông tin sân bóng từ giao diện quản lý sân bóng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa thông tin sân bóng để thực hiện chỉnh sửa thông tin của sân bóng đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin sân bóng đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa thông tin sân bóng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý sân bóng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin sân bóng, thêm sân bóng, chỉnh sửa thông tin sân bóng, xóa sân bóng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Chỉnh sửa thông tin sân bóng”, sau đó nhấn vào tên sân bóng muốn chỉnh sửa, sau khi nhập các thông tin, người dùng chọn nút “Chỉnh sửa” | 2.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu được chỉnh sửa vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa thông tin sân bóng thành công” |
| Ngoại lệ | - Tên muốn chỉnh sửa trùng với tên sân bóng khác trong hệ thống  => Hệ thống báo lỗi. | |

Bảng 3.25: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng

***3.2.24 Use case Xóa sân bóng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC24 | |
| Tên use case | Xóa sân bóng | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục xóa sân bóng trong mục quản lý sân bóng của hệ thống, sau đó nhấn nút xóa bên cạnh tên sân bóng muốn xóa rồi nhấn vào nút xác nhận xóa từ giao diện quản lý sân bóng. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xóa sân bóng để thực hiện xóa sân bóng đã tồn tại trong hệ thống khi sân bóng không còn được sử dụng tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xóa sân bóng đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xóa sân bóng thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý sân bóng” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem thông tin sân bóng, thêm sân bóng, chỉnh sửa thông tin sân bóng, xóa sân bóng |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xóa sân bóng”, sau đó nhấn vào nút xóa bên cạnh tên sân bóng muốn xóa, sau đó người dùng chọn nút “Xóa” trong khung xác nhận | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu sau khi xóa sân bóng khỏi database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa sân bóng thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.26: Đặc tả use case Xóa sân bóng



Hình 3.13: Sơ đồ use case Quản lý nước uống

***3.2.25 Use case Xem nước uống***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC25 | |
| Tên use case | Xem nước uống | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem nước uống bên trong mục quản lý nước uống của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem nước uống trong hệ thống để thực hiện xem thông tin các mặt hàng nước uống được phục vụ tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem thông tin mặt hàng nước uống đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem thông tin nước uống thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nước uống” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem nước uống, thêm nước uống, chỉnh sửa thông tin nước uống, xóa nước uống |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem nước uống” | 2.1 Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng nước uống có trong hệ thống. |
| 3. Người dùng nhấn vào tên nước uống muốn xem thông tin chi tiết | 3.1 Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết của mặt hàng nước uống đã chọn |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.27: Đặc tả use case Xem nước uống

***3.2.26 Use case Thêm nước uống***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC26 | |
| Tên use case | Thêm nước uống | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục thêm nước uống bên trong mục quản lý nước uống của hệ thống, nhập thông tin nước uống sau đó nhấn vào ô thêm nước uống từ giao diện quản lý nước uống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thêm nước uống để thực hiện thêm nước uống mới vào hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Thêm nước uống mới vào dữ liệu của hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thêm nước uống thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nước uống” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem nước uống, thêm nước uống, chỉnh sửa thông tin nước uống, xóa nước uống |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thêm nước uống”, sau khi nhập đủ thông tin cần thiết thì nhấn nút “Thêm” | 2.1 Hệ thống thêm dữ liệu mặt hàng nước uống mới vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm nước uống thành công” |
| Ngoại lệ | - Thêm nước uống đã tồn tại trong database => Hệ thống hiển thị thông báo “Mặt hàng đã tồn tại” | |

Bảng 3.28: Đặc tả use case Thêm nước uống

***3.2.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC27 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa thông tin nước uống | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục chỉnh sửa thông tin nước uống trong mục quản lý nước uống của hệ thống, sau đó chọn tên nước uống muốn chỉnh sửa thông tin rồi nhấn vào ô chỉnh sửa thông tin nước uống từ giao diện quản lý nước uống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa thông tin nước uống để thực hiện chỉnh sửa thông tin của nước uống đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa thông tin nước uống đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa thông tin nước uống thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nước uống” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem nước uống, thêm nước uống, chỉnh sửa thông tin nước uống, xóa nước uống |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Chỉnh sửa thông tin nước uống”, sau đó nhấn vào tên nước uống muốn chỉnh sửa, sau khi nhập các thông tin, người dùng chọn nút “Chỉnh sửa” | 2.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu được chỉnh sửa vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa thông tin nước uống thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.29: Đặc tả use case Chỉnh sửa thông tin nước uống

***3.2.28 Use case Xóa nước uống***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC28 | |
| Tên use case | Xóa nước uống | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục xóa nước uống trong mục quản lý nước uống của hệ thống, sau đó nhấn nút xóa bên cạnh tên nước uống muốn xóa rồi nhấn vào nút xác nhận xóa từ giao diện quản lý nước uống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xóa nước uống để thực hiện xóa nước uống đã tồn tại trong hệ thống khi mặt hàng nước uống không còn được phục vụ tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xóa nước uống đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xóa nước uống thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nước uống” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem nước uống, thêm nước uống, chỉnh sửa thông tin nước uống, xóa nước uống |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xóa nước uống”, sau đó nhấn vào nút xóa bên cạnh tên mặt hàng nước uống muốn xóa, sau đó người dùng chọn nút “Xóa” trong khung xác nhận | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu sau khi xóa nước uống khỏi database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa nước uống thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.30: Đặc tả use case Xóa nước uống



Hình 3.14: Sơ đồ use case Quản lý khung giờ

***3.2.29 Use case Xem khung giờ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC29 | |
| Tên use case | Xem khung giờ | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào xem khung giờ bên trong mục quản lý khung giờ của hệ thống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xem khung giờ trong hệ thống để thực hiện xem các khung giờ mở dịch vụ tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xem khung giờ đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xem khung giờ thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khung giờ” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem khung giờ, thêm khung giờ, chỉnh sửa khung giờ, xóa khung giờ |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xem khung giờ” | 2.1 Hệ thống hiển thị danh sách các khung giờ được mở trong hệ thống. |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.31: Đặc tả use case Xem khung giờ

***3.2.30 Use case Thêm khung giờ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC30 | |
| Tên use case | Thêm nước uống | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục thêm nước uống bên trong mục quản lý nước uống của hệ thống, nhập thông tin nước uống sau đó nhấn vào ô thêm nước uống từ giao diện quản lý nước uống. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng thêm nước uống để thực hiện thêm nước uống mới vào hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Thêm nước uống mới vào dữ liệu của hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Thêm nước uống thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý nước uống” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem nước uống, thêm nước uống, chỉnh sửa thông tin nước uống, xóa nước uống |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Thêm nước uống”, sau khi nhập đủ thông tin cần thiết thì nhấn nút “Thêm” | 2.1 Hệ thống thêm dữ liệu mặt hàng nước uống mới vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm nước uống thành công” |
| Ngoại lệ | - Thêm nước uống đã tồn tại trong database => Hệ thống hiển thị thông báo “Mặt hàng đã tồn tại” | |

Bảng 3.32: Đặc tả use case Thêm khung giờ

***3.2.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC31 | |
| Tên use case | Chỉnh sửa khung giờ | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục chỉnh sửa khung giờ trong mục quản lý khung giờ của hệ thống, sau đó chọn khung giờ muốn chỉnh sửa rồi nhấn vào ô chỉnh sửa khung giờ từ giao diện quản lý khung giờ. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng chỉnh sửa khung giờ để thực hiện chỉnh sửa khung giờ đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Chỉnh sửa khung giờ đang tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Chỉnh sửa khung giờ thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khung giờ” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem khung giờ, thêm khung giờ, chỉnh sửa khung giờ, xóa khung giờ |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Chỉnh sửa khung giờ”, sau đó nhấn vào khung giờ muốn chỉnh sửa, sau khi nhập lại khung giờ, người dùng chọn nút “Chỉnh sửa” | 2.1 Hệ thống cập nhật dữ liệu được chỉnh sửa vào database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa khung giờ thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.33: Đặc tả use case Chỉnh sửa khung giờ

***3.2.32 Use case Xóa khung giờ***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã use case | UC32 | |
| Tên use case | Xóa khung giờ | |
| Ngữ cảnh | Xảy ra trên website khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và nhấn vào mục xóa khung giờ trong mục quản lý khung giờ của hệ thống, sau đó nhấn nút xóa bên cạnh khung giờ muốn xóa rồi nhấn vào nút xác nhận xóa từ giao diện quản lý khung giờ. | |
| Mô tả | Người dùng sử dụng chức năng xóa khung giờ để thực hiện xóa khung giờ đã tồn tại trong hệ thống khi khung giờ đó không còn được mở tại sân bóng. | |
| Tác nhân | Quản lý | |
| Sự kiện kích hoạt | Xóa khung giờ đã tồn tại trong hệ thống. | |
| Điều kiện tiên quyết | - Người dùng truy cập vào trang chủ của hệ thống.  - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | |
| Kết quả | Xóa khung giờ thành công. | |
| Luồng sự kiện | Actor | System |
| 1. Người dùng chọn mục “Quản lý khung giờ” | 1.1 Hệ thống hiển thị các mục: xem khung giờ, thêm khung giờ, chỉnh sửa khung giờ, xóa khung giờ |
| 2. Người dùng nhấn vào mục “Xóa khung giờ”, sau đó nhấn vào nút xóa bên cạnh khung giờ muốn xóa, sau đó người dùng chọn nút “Xóa” trong khung xác nhận | 2.1 Hệ thống cập nhật lại dữ liệu sau khi xóa khung giờ khỏi database  2.2 Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa khung giờ thành công” |
| Ngoại lệ | Không | |

Bảng 3.34: Đặc tả use case Xóa khung giờ

**CHƯƠNG 4 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG**


**4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)**

***4.1.1 Use case Đăng ký tài khoản***




Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản

***4.1.2 Use case Đăng nhập***




Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập

***4.1.3 Use case Đăng xuất***




Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động use case Đăng xuất

***4.1.4 Use case Đổi mật khẩu***




Hình 4.4: Sơ đồ hoạt động use case Đổi mật khẩu

***4.1.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản***




Hình 4.5: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản

***4.1.6 Use case Xem lịch đặt sân***




Hình 4.6: Sơ đồ hoạt động use case Xem lịch đặt sân

***4.1.7 Use case Đặt sân***




Hình 4.7: Sơ đồ hoạt động use case Đặt sân

***4.1.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân***




Hình 4.8: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa đơn đặt sân

***4.1.9 Use case Hủy đơn đặt sân***




Hình 4.9: Sơ đồ hoạt động use case Hủy đơn đặt sân

***4.1.10 Use case Xem thông tin khách hàng***




Hình 4.10: Sơ đồ hoạt động use case Xem thông tin khách hàng

***4.1.11 Use case Thêm khách hàng***




Hình 4.11: Sơ đồ hoạt động use case Thêm khách hàng

***4.1.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng***




Hình 4.12: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng

***4.1.13 Use case Xóa khách hàng***




Hình 4.13: Sơ đồ hoạt động use case Xóa khách hàng

***4.1.14 Use case Xem đơn đặt sân***




Hình 4.14: Sơ đồ hoạt động use case Xem đơn đặt sân

***4.1.15 Use case Thanh toán***




Hình 4.15: Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán

***4.1.16 Use case Thống kê doanh thu***




Hình 4.16: Sơ đồ hoạt động use case Thống kê doanh thu

***4.1.17 Use case Xem thông tin nhân viên***




Hình 4.17: Sơ đồ hoạt động use case Xem thông tin nhân viên

***4.1.18 Use case Thêm nhân viên***




Hình 4.18: Sơ đồ hoạt động use case Thêm nhân viên

***4.1.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên***




Hình 4.19: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên

***4.1.20 Use case Xóa nhân viên***




Hình 4.20: Sơ đồ hoạt động use case Xóa nhân viên

***4.1.21 Use case Xem sân bóng***




Hình 4.21: Sơ đồ hoạt động use case Xem sân bóng

***4.1.22 Use case Thêm sân bóng***




Hình 4.22: Sơ đồ hoạt động use case Thêm sân bóng

***4.1.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng***




Hình 4.23: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng

***4.1.24 Use case Xóa sân bóng***




Hình 4.24: Sơ đồ hoạt động use case Xóa sân bóng

***4.1.25 Use case Xem nước uống***




Hình 4.25: Sơ đồ hoạt động use case Xem nước uống

***4.1.26 Use case Thêm nước uống***



Hình 4.26: Sơ đồ hoạt động use case Thêm nước uống

***4.1.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống***




Hình 4.27: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa thông tin nước uống

***4.1.28 Use case Xóa nước uống***




Hình 4.28: Sơ đồ hoạt động use case Xóa nước uống

***4.1.29 Use case Xem khung giờ***




Hình 4.29: Sơ đồ hoạt động use case Xem khung giờ

***4.1.30 Use case Thêm khung giờ***




Hình 4.30: Sơ đồ hoạt động use case Thêm khung giờ

***4.1.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ***



Hình 4.31: Sơ đồ hoạt động use case Chỉnh sửa khung giờ

***4.1.32 Use case Xóa khung giờ***



Hình 4.32: Sơ đồ hoạt động use case Xóa khung giờ


**4.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)**

***4.2.1 Use case Đăng ký tài khoản***




Hình 4.33: Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản

***4.2.2 Use case Đăng nhập***




Hình 4.34: Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập

***4.2.3 Use case Đăng xuất***




Hình 4.35: Sơ đồ tuần tự use case Đăng xuất

***4.2.4 Use case Đổi mật khẩu***




Hình 4.36: Sơ đồ tuần tự use case Đổi mật khẩu

***4.2.5 Use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản***




Hình 4.37: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin tài khoản

***4.2.6 Use case Xem lịch đặt sân***




Hình 4.38: Sơ đồ tuần tự use case Xem lịch đặt sân

***4.2.7 Use case Đặt sân***




Hình 4.39: Sơ đồ tuần tự use case Đặt sân

***4.2.8 Use case Chỉnh sửa đơn đặt sân***




Hình 4.40: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa đơn đặt sân

***4.2.9 Use case Hủy đơn đặt sân***




Hình 4.41: Sơ đồ tuần tự use case Hủy đơn đặt sân

***4.2.10 Use case Xem thông tin khách hàng***




Hình 4.42: Sơ đồ tuần tự use case Xem thông tin khách hàng

***4.2.11 Use case Thêm khách hàng***




Hình 4.43: Sơ đồ tuần tự use case Thêm khách hàng

***4.2.12 Use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng***




Hình 4.44: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin khách hàng

***4.2.13 Use case Xóa khách hàng***




Hình 4.45: Sơ đồ tuần tự use case Xóa khách hàng

***4.2.14 Use case Xem đơn đặt sân***



Hình 4.46: Sơ đồ tuần tự use case Xem đơn đặt sân


***4.2.15 Use case Thanh toán***



Hình 4.47: Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán


***4.2.16 Use case Thống kê doanh thu***

***4.2.16.1 Thống kê doanh thu theo tháng***




Hình 4.48: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo tháng

***4.2.16.2 Thống kê doanh thu theo quý***




Hình 4.49: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo quý

***4.2.16.3 Thống kê doanh thu theo năm***




Hình 4.50: Sơ đồ tuần tự use case Thống kê doanh thu theo năm

***4.2.17 Use case Xem thông tin nhân viên***



Hình 4.51: Sơ đồ tuần tự use case Xem thông tin nhân viên

***4.2.18 Use case Thêm nhân viên***




Hình 4.52: Sơ đồ tuần tự use case Thêm nhân viên

***4.2.19 Use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên***




Hình 4.53: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin nhân viên

***4.2.20 Use case Xóa nhân viên***




Hình 4.53: Sơ đồ tuần tự use case Xóa nhân viên

***4.2.21 Use case Xem sân bóng***




Hình 4.54: Sơ đồ tuần tự use case Xem sân bóng

***4.2.22 Use case Thêm sân bóng***




Hình 4.55: Sơ đồ tuần tự use case Thêm sân bóng

***4.2.23 Use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng***




Hình 4.56: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin sân bóng

***4.2.24 Use case Xóa sân bóng***




Hình 4.57: Sơ đồ tuần tự use case Xóa sân bóng

***4.2.25 Use case Xem nước uống***




Hình 4.58: Sơ đồ tuần tự use case Xem nước uống

***4.2.26 Use case Thêm nước uống***




Hình 4.59: Sơ đồ tuần tự use case Thêm nước uống

***4.2.27 Use case Chỉnh sửa thông tin nước uống***




Hình 4.60: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa thông tin nước uống

***4.2.28 Use case Xóa nước uống***




Hình 4.61: Sơ đồ tuần tự use case Xóa nước uống

***4.2.29 Use case Xem khung giờ***




Hình 4.62: Sơ đồ tuần tự use case Xem khung giờ

***4.2.30 Use case Thêm khung giờ***




Hình 4.63: Sơ đồ tuần tự use case Thêm khung giờ

***4.2.31 Use case Chỉnh sửa khung giờ***




Hình 4.64: Sơ đồ tuần tự use case Chỉnh sửa khung giờ

***4.2.32 Use case Xóa khung giờ***




Hình 4.65: Sơ đồ tuần tự use case Xóa khung giờ

**4.3 Sơ đồ thực thể (ERD)**

****


Hình 4.66: Sơ đồ thực thể (ERD)

**4.4 Sơ đồ lớp (Class diagram)**



Hình 4.67: Sơ đồ lớp (Class Diagram)


**4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ**



Hình 4.68: Mô hình dữ liệu quan hệ

**CHƯƠNG 5 - HIỆN THỰC HỆ THỐNG**

**5.1 Thiết kế giao diện**

****

Hình 5.1: Giao diện Đăng nhập tài khoản

* Đặc tả:

Người dùng đã xác thực và kích hoạt tài khoản thực hiện đăng nhập tài khoản với thông tin là địa chỉ email và password.

* Nếu thông tin địa chỉ email và password không tồn tại trong hệ cơ sở dữ liệu thì khi nhấn nút “LOGIN”, hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Email hoặc password không hợp lệ”.
* Nếu thông tin địa chỉ email và password tồn tại trong hệ cơ sở dữ liệu thì khi nhấn nút “LOGIN”, hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Đăng nhập thành công” và chuyển sang giao diện đã đăng nhập.
* Trong trường hợp người dùng quên địa chỉ email hoặc mật khẩu, người dùng nhấn vào dòng “Forgot Password?”, hệ thống sẽ gửi mail xác nhận quên mật khẩu về địa chỉ email người dùng đã cung cấp. Người dùng bấm vào link đính kèm trong mail để đặt lại mật khẩu.
* Trong trường hợp người dùng chưa có tài khoản, người dùng nhấn vào dòng “Create your Account” để tạo tài khoản, giao diện đăng nhập sẽ chuyển sang giao diện đăng ký tài khoản.

**5.2 Coding convention**



Hình 5.2: Code demo 1

****

Hình 5.3: Code demo 2

**PHẦN KẾT LUẬN**

Khi mà nền kinh tế ngày càng phát triển, các thành tựu khoa học công nghệ ngày càng được áp dụng vào nhiều mặt của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tiếp cận và nâng cấp hệ thống quản lý của mình, kể cả các dịch vụ giải trí như bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong quá trình thực hiện bài báo cáo, em đã học hỏi được rất nhiều điều. Những kiến thức đó được em tổng hợp thông qua đề tài “Hệ thống quản lý sân bóng đá mini” có thể tóm lược qua bằng những nội dung sau:

- Trình bày được khái quát những yêu cầu về chức năng cần có trong hệ thống quản lý sân bóng.

- Phân tích và thiết kế các sơ đồ cần có để xây dựng một hệ thống quản lý sân bóng.

- Xây dựng được giao diện đăng nhập hệ thống thông qua Web App.

Em biết rằng, kiến thức của mình vẫn còn nhiều thiếu sót, bài báo cáo vẫn còn nhiều điểm chưa thật sự chính xác, vẫn chưa xây dựng hệ thống một cách hoàn thiện. Em mong rằng khi có đầy đủ các điều kiện thuận lợi về mặt thời gian, em có thể hoàn thiện hệ thống này trong tương lai.

**\*\*\*Hết\*\*\***