

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Use Case ID: | UC02 | | |
| Use Case Name: | Đăng nhập | | |
| Created By: | HaiNguyen | Last Updated By: |  |
| Date Created: | 10/5/2011 | Date Lasted Updated: |  |
|  | | | |
| Actors: | Người sử dụng hệ thống | | |
| Description: | Đăng nhập vào hệ thống | | |
| Preconditions: | Có tài khoản | | |
| Postconditions: | Vào được hệ thống | | |
| Normal Flow: | 1.Khởi động hệ thống  2.Vào phần đăng nhập  3.Nhập tên đăng nhập, mật khẩu. Chọn Đăng nhập  4.Hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu  5 đăng nhập thành công.  6.Vào giao diện chính | | |
| Alternative Flows: | Alternative flow 1:   1. Khởi động hệ thống 2. Nhập đăng nhập, mật khẩu 3. Hệ thống xuất ra thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ do sai đăng nhập hoặc mật khẩu   Alternative flow 2:   1. Khởi động hệ thống 2. Nhập đăng nhập, mật khẩu 3. Hệ thống xuất ra thông báo tài khoản không tồn tại | | |
| Exceptions: | -Nếu không đăng nhập được thì thông báo sai đăng nhập hoặc mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại | | |
| Includes: |  | | |
| Priority: | 2 | | |
| Frequency of Use: |  | | |
| Business Rules: |  | | |
| Special Requirements: |  | | |
| Assumptions: |  | | |
| Notes and Issues: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Use Case ID: | UC04 | | |
| Use Case Name: | Đăng xuất | | |
| Created By: | HaiNguyen | Last Updated By: |  |
| Date Created: | 10/5/2011 | Date Lasted Updated: |  |
|  | | | |
| Actors: | Người sử dụng hệ thống | | |
| Description: | Đăng xuất khỏi hệ thống | | |
| Preconditions: | Đã đăng nhập | | |
| Postconditions: | Thoát ra khỏi hệ thống | | |
| Normal Flow: | 1.Chọn Đăng xuất  3.Xác nhận đồng ý để thật sự thoát khỏi hệ thống | | |
| Alternative Flows: | 1.Chọn đăng xuất  2.Xác nhận đăng xuất.  3.Quay trở lại màn hình đăng nhập | | |
| Exceptions: |  | | |
| Includes: |  | | |
| Priority: | 2 | | |
| Frequency of Use: |  | | |
| Business Rules: |  | | |
| Special Requirements: |  | | |
| Assumptions: | Trường hợp bị đứt kết nối với network thì tài khoản sẽ tự đăng xuất khỏi hệ thống. Người dùng sẽ đăng nhập lại để vào được trang đang thao tác | | |
| Notes and Issues: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Use Case ID: | UC04 | | |
| Use Case Name: | Thay đổi mật khẩu | | |
| Created By: | HaiNguyen | Last Updated By: |  |
| Date Created: | 10/5/2011 | Date Lasted Updated: |  |
|  | | | |
| Actors: | Người sử dụng hệ thống | | |
| Description: | Thay đổi mật khẩu | | |
| Preconditions: | Đã đăng nhập | | |
| Postconditions: | Tạo được mật khẩu mới | | |
| Normal Flow: | 1. Chọn thay đổi mật khẩu 2. Nhập mật khẩu cũ 3. Nhập mật khẩu mới ở text field thứ nhất 4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của text field thứ nhất (gồm 6 kí tự trở lên, không có kí tự đặc biệt). Đánh đấu stick sau text field 1 5. Nhập lại mật khẩu mới ở text field thứ 2 6. Hệ thống sẽ so sánh với mật khẩu của text field thứ 1. Hiển thị stick sau text field 2 7. Chọn “Đồng ý” để hoàn tất thao tác. 8. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra xem mật khẩu cũ với trùng khớp với mật khẩu cũ được nhập vào. Hiển thị thông báo “Thay đổi mật khẩu thành công” | | |
| Alternative Flows: | Alternative flow 1:   1. Chọn thay đổi mật khẩu 2. Nhập mật khẩu cũ 3. Nhập mật khẩu mới ở text field thứ nhất 4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của text field thứ nhất (gồm 6 kí tự trở lên, không có kí tự đặc biệt). Hiển thị thông báo “Sai”. Nhập lại đến khi hiển thị stick 5. Nhập lại mật khẩu mới ở text field thứ 2 6. Hệ thống sẽ so sánh với mật khẩu của text field thứ 1. Không trùng khớp sẽ hiển thị “Sai” ở text field 2. Nhập lại đến khi hiển thị stick 7. Chọn “Đồng ý” để hoàn tất thao tác. 8. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra xem mật khẩu cũ với trùng khớp với mật khẩu cũ được nhập vào. Hiển thị thông báo “Thay đổi mật khẩu thành công   Alternative flow 2:   1. Chọn thay đổi mật khẩu 2. Nhập mật khẩu cũ 3. Nhập mật khẩu mới ở text field thứ nhất 4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của text field thứ nhất (gồm 6 kí tự trở lên, không có kí tự đặc biệt). Đánh đấu stick sau text field 1 5. Nhập lại mật khẩu mới ở text field thứ 2 6. Hệ thống sẽ so sánh với mật khẩu của text field thứ 1. Hiển thị dấu stick sau text field 2 7. Chọn “Đồng ý” để hoàn tất thao tác. 8. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra xem mật khẩu cũ với trùng khớp với mật khẩu cũ được nhập vào. Hiển thị thông báo “Sai mật khẩu” và quay lại trang thay đổi mật khẩu. Nhập lại thông tin đến khi đúng. | | |
|  |  | | |
| Exceptions: |  | | |
| Includes: |  | | |
| Priority: | 4 | | |
| Frequency of Use: |  | | |
| Business Rules: |  | | |
| Special Requirements: |  | | |
| Assumptions: | Khi chọn Đồng ý để hoàn tất thao tác. Máy tính shutdown đột ngột, treo hoặc mất nguồn các thông tin vẫn được tạo | | |
| Notes and Issues: |  | | |