
**BÀI TẬP USECASE**

Vẽ sơ đồ USECASE cho các trường hợp sau đây


**Bài tập gợi ý: Hệ thống ATM**

Bất kỳ cây ATM của ngân hàng nào cũng đòi hỏi phải đăng nhập bằng cách đưa thẻ vào khe cắm và nhập mã số bí mật, sau khi đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ kết nối với tài khoản ngân hàng của hệ thống ngân hàng. Khách hàng có thể rút tiền, xem số dư, chuyển khoản, chuyển tiền mặt vào tài khoản hoặc thay đổi mã pin. Trường hợp rút tiền thì khách hàng phải nhập số tiền cần rút. Trường hợp chuyển khoản thì khách hàng cần chọn tài khoản nhận của ngân hàng tương ứng và số tiền cần chuyển. Trường hợp thay đổi mã pin, thì khách hàng cần cung cấp mã pin cũ để xác nhận và mã pin mới để thay đổi. In biên lai là trường hợp tùy chọn khi xem số dư hoặc giao dịch có thay đổi số tiền trong tài khoản.




**Bài tập 1: Hệ thống đăng ký môn học cho SV**

Mỗi SV cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập user, pass và mã xác nhận. Sau khi đăng nhập SV thực hiện các chức năng như xem kế hoạch học tập, đăng ký môn học hoặc xem thời khóa biểu. Ở chức năng lập kế hoạch học tập, SV cần xếp môn học học ở học kỳ trong năm học tương ứng. Ở chức năng đăng ký môn học thì SV chọn nhóm ở những môn đã có trong kế hoạch học tập để đăng ký, sinh viên có thể xem thời khóa biểu hoặc in thời khóa biểu sau khi đăng ký thành công. Trường hợp sv muốn đổi nhóm thì có thể chọn lại nhóm sau khi đã đăng ký và thao tác này cũng giống như xóa nhóm. Do đăng ký môn học có thể được thực hiện nhiều lần nên SV có thể thay đổi KHHT bằng cách thêm mới môn học ở mỗi học kỳ hoặc cập nhật học kỳ cho môn học tương ứng để đăng ký môn học ở đợt tiếp theo.




**Bài tập 2: Hệ thống quản lý điểm dành cho GV trường đại học**

Mỗi GV cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống này, sau khi đăng nhập GV thực hiện các chức năng như in lý lịch khoa học, xem thông tin về trình độ học vấn, bằng cấp, cập nhật thông tin của mình hoặc chọn Quản lý và Giảng dạy. Ở chức năng quản lý thì GV này có các quyền xem thông tin giờ giảng, in thông tin giờ giảng, cập nhật giờ giảng và phân công giảng dạy cho các cán bộ khác. Ở chức năng giảng dạy thì GV có quyền xem kế hoạch học tập, xem kết quả lop chu nhiem, quản lý điểm, xem khối lượng giảng dạy, quản lý tài sản, đánh giá điểm rèn luyện ở từng học kỳ, năm học… Ở chức năng quản lý điểm thì GV có thể in danh sách SV theo từng lớp, nhập điểm, in điểm theo môn, sửa điểm, xem điểm hoặc in bảng điểm tổng hợp theo lớp.



**Bài tập 3: Hệ thống thu tiền điện/nước**


Nhân viên phải có tài khoản đăng nhập vào hệ thống, sau khi đăng nhập thì nhân viên sẽ tiến hành lập hóa đơn tiền điện hoặc tiền nước theo yêu cầu của khách hàng. Nhân viên có thể tìm nhanh thông tin khách hàng bằng cách tìm hóa đơn đã có trong hệ thống. Sau khi hoàn tất hóa đơn thì nhân viên sẽ tiến hành thu tiền và ký xác nhận. Nhân viên có thể lập báo cáo hàng tháng, báo cáo theo quý, theo từng khu vực điện nước được áp dụng,… cũng như tìm kiếm, lập danh sách khách hàng đã đóng hoặc chưa đóng.



**Bài tập 4: Hệ thống bán hàng online**

Ở một hệ thống bán hàng online, khách hàng mua hàng bằng cách chọn những mặt hàng mình thích theo các tiêu chí loại hàng, nhà cung cấp, giá cả, khuyến mãi, các mặt hàng bán chạy... Sau khi chọn mặt hàng xong, khách hàng có thể xem chi tiết mặt hàng qua hình ảnh, tính năng, thông số kỹ thuật... Khách hàng có thể mua mặt hàng hoặc không mua bằng cách thêm vào giỏ hàng. Trước khi thêm giỏ hàng khách hàng phải xác nhận số lượng mua. Sau khi thêm vào giỏ hàng, khách hàng có thể xem lại các mặt hàng đã mua, thay đổi số lượng, xóa ra khỏi giỏ, hoặc xem so sánh giá với các mặt hàng tương tự. Với hệ thống này, khách hàng cần đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại. Để thanh toán khách hàng phải đăng nhập vào tài khoản và chọn phương thức thanh toán (thẻ visa, thanh toán qua dịch vụ ngân hàng có liên kết). Khi thực hiện thanh toán, khách hàng phải cung cấp địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng liên kết. Hóa đơn điện tử sẽ được gửi cho khách hàng khi thanh toán thành công. Ở hệ thống này, khách hàng được dùng các dịch vụ như kiểm tra giao nhận hàng, kiểm tra thông tin thành viên sau khi đăng ký tài khoản, xem lịch sử mua bán và các thông tin khuyến mãi ưu đãi.

1. Định danh: Hệ thống bán hàng online
2. Tóm tắt: Khách hàng có thể truy cập vào hệ thống để xem thông tin về sản phẩm, mua hàng hoặc thêm vào giỏ hàng để mua sau, bên cạnh đó người dùng có thể dễ dàng thanh toán khi mua hàng bằng các hình thức dễ dàng
3. Actor: Khác hàng
4. Ngày tạo: 19/11/2023
5. Người tạo: Phạm Minh Sáng
6. Phiên bản: 1.0.0
7. Kịch bản:
   1. Khách hàng vào hệ thống mua hàng
   2. Chọn mặt hàng muốn mua
   3. Xem chi tiết mặt hàng bằng hình ảnh
   4. Xác nhận số lượng mua
   5. Thêm vào giỏ hàng
   6. Khách hàng đăng ký tài khoản để mua hàng
   7. Khách hàng thanh toán mặt hàng trong giỏ
   8. Đăng nhập vào hệ thống
   9. Chọn hình thức thanh toán
   10. Cung thông tin cá nhân
   11. Hệ thống gửi hóa đơn điện tử
   12. Khách hàng xem lại thông tin giao hàng



Đặc tả usecase mua hàng:

* Định danh: mua hàng.
* Tóm tắt: usecase dùng để thực hiện chức năng mua hàng. Để mua hàng khách hàng cần chọn mặt hàng. Sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng thì thanh toán và hệ thống sẽ gửi hóa đơn điện tử về cho khách hàng.
* Actor: Khách hàng.
* Ngày tạo: 10/10/2023.
* Người tạo: Hoàng Quyên.
* Phiên bản: 1.0.

Kịch bản chức năng mua hàng:

1. Chọn mặt hàng cần mua.
2. Thêm vào giỏ hàng.
3. Nhập số lượng sản phẩm.
4. Xác nhận mua hàng.
5. Chọn thanh toán.
6. Đăng nhập hệ thống.
7. Chọn phương thức thanh toán.
8. Nhập thông tin tài khoản liên kết.
9. Nhập địa chỉ giao hàng.
10. Nhập SĐT.
11. Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi hóa đơn điện tử.

Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ usecase cho tình huống trên với actor là khách hàng.

Câu 2. Đặc tả usecase “mua hàng” của khách hàng.

Câu 3. Xây dựng kịch bản của chức năng mua hàng (từ lúc chọn mặt hàng đến lúc thanh toán và nhận hóa đơn điện tử).

**Bài tập 5: Hệ thống bán thức ăn nhanh**

Tình huống: Nhân viên trực quầy ở một cửa hàng thức ăn nhanh phải thực hiện các công việc như: nhận đơn đặt hàng, lập hóa đơn bán thức ăn, thu tiền từ khách hàng. Đối với nhà cung cấp, nhân viên sẽ gửi yêu cầu mua nguyên liệu, thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp và nhập vào kho những nguyên liệu đã mua. Khi nhận đơn từ khách hàng, nhân viên cần hỏi các thông tin như địa chỉ, họ tên, số điện thoại, món ăn và lập đơn hàng. Khi lập hóa đơn, nhân viên tìm kiếm các thông tin liên quan đến đơn hàng như tên khách hàng, số điện thoại. Đối với khách không đến mua trực tiếp, nhân viên sẽ gửi dịch vụ vận chuyển để chuyển đến cho khách. Ở đây, nhân viên lập hóa đơn kèm theo địa chỉ người nhận và ghi nhận thông tin của shipper giao hàng. Việc thu tiền có 2 hình thức là nhận tiền trực tiếp hoặc khách trả qua thẻ. Cuối ngày, nhân viên thống kê số lượng đơn hàng đã hoàn thành, tổng tiền nhận và những đơn hàng khách không nhận. Cuối tháng, nhân viên lập báo cáo/thống kê về thu chi tiền nguyên liệu, bán sản phẩm.

Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ usecase cho tình huống trên với actor là nhân viên bán hàng. *Nếu có usecase nào có liên quan đến tác nhân khác thì đưa tác nhân đó vào để làm rõ.*


Câu 2. Đặc tả usecase “lập hóa đơn” của nhân viên.

Câu 3. Xây dựng kịch bản của chức năng lập hóa đơn.

**Bài tập 6: Bài tập Quản lý trung tâm tiếng Anh:**

Một trung tâm ngoại ngữ quản lý học viên đăng ký vào các khóa học của trung tâm tiếng Anh. Để đăng ký thì các học viên phải thi đầu vào, dựa vào kết quả để trung tâm xếp học viên vào các lớp học thuộc các chương trình học tương ứng. Ở đây giáo viên của từng chương trình học được xếp thời khóa biểu để giảng dạy cho các lớp học ở các phòng học thuộc các tầng của trung tâm. Trong thời khóa biểu ghi rõ ngày học, thứ và tiết học. Ngoài ra nhân viên của trung tâm và học viên đều có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống khi cần thiết. Đặc biệt, học viên có thể đưa ra các khiếu nại thắc mắc và nhân viên trung tâm là người sẽ trả lời các thắc mắc này.

Hãy vẽ sơ đồ usecase cho tình huống trên với actor là nhân viên bán hàng. *Nếu có usecase nào có liên quan đến tác nhân khác thì đưa tác nhân đó vào để làm rõ.*

**

***Bài tập 7: Hệ thống mua vé máy bay***

Khi khách hàng vào hệ thống đặt vé trực tuyến thi khách hàng chọn ngôn ngữ dễ thao tác, sau đó chọn hành trình bay một chiều hay khứ hồi với thời gian và địa điểm cụ thể sau đó tìm chuyến bay thích hợp. Khi chọn chuyến bay thi hệ thống yêu cầu phủ xác nhận giá theo từng chuyến bay với số hiệu cụ thể. Sau khi chọn chuyến bay, để đặt vẻ thì khách hàng được yêu cầu xác nhận chỗ ngồi, tuy nhiên, không bắt buộc. Bên cạnh đó, khách hàng cần diễn các thông tin cần thiết để đặt về như số passport/CMND, sđt,... và cuối cùng là yêu cầu mua thêm hành lý nếu thiết. Sau thủ tục này là phần thanh toán. Có nhiều hình thức thanh toán như tiền núi chia các đại lý ủy quyền hay qua thẻ tín dụng, visa, debit, mastered,... Để thanh toán, khách hàng cần nhập thông tin như chủ sở hữu thẻ, ngày hết hạn và số bí mật. Sau đó khách hàng sẽ in vé với mã số chuyến bay đã đặt. Trước giờ bay khách hàng có thể kiểm tra thông tin hành lý, hành trình, chỗ ngồi của mình trên chuyến bay bằng mã số trên vé.

