|  |
| --- |
| Team 1 – K15T1 |
| Requirements for MiniProject |
| Be All You Can Be |

|  |
| --- |
| Present Team 1: Huy Nguyen  4/8/2011 |

Mục lục

[I – Overview 3](#_Toc291463449)

[*Hình 1: Overview* 3](#_Toc291463450)

[1. Usecase level 1: 3](#_Toc291463451)

[*Hình 2: Chức năng hệ thống* 3](#_Toc291463452)

[*Hình 3: Chức năng khách hàng* 4](#_Toc291463453)

[*Hình 4: Quản lí bán hàng* 4](#_Toc291463454)

[*Hình 5: Quản lí danh mục* 5](#_Toc291463455)

[*Hình 6: Nghiệp vụ kinh doanh* 5](#_Toc291463456)

[*Hình 7: Quản lí hệ thống* 6](#_Toc291463457)

[*Hình 8: Quản lí sách ở cửa hàng* 7](#_Toc291463458)

[2. Usecase level 2: 9](#_Toc291463459)

[*Hình 9: Quản lí số lượng sách* 9](#_Toc291463460)

[*Hình 10: Quản lí nhập kho* 9](#_Toc291463461)

[II – Mối quan hệ giữa các Actor 10](#_Toc291463462)

[*Hình 11: Mối quan hệ giữa các Actor* 10](#_Toc291463463)

[III – Bảng mô tả Actor (Actor Table) 11](#_Toc291463464)

[*Bảng 1: Actor Table* 11](#_Toc291463465)

# I – Overview



### *Hình 1: Overview*

1. Usecase level 1:



### *Hình 2: Chức năng hệ thống*



### *Hình 3: Chức năng khách hàng*



### *Hình 4: Quản lí bán hàng*



### *Hình 5: Quản lí danh mục*



### *Hình 6: Nghiệp vụ kinh doanh*



### *Hình 7: Quản lí hệ thống*



### *Hình 8: Quản lí sách ở cửa hàng*



*Hình 9: Xử lí nghiệp vụ kho*

1. Usecase level 2:



### *Hình 9: Quản lí số lượng sách*



### *Hình 10: Quản lí nhập kho*

# II – Mối quan hệ giữa các Actor



### *Hình 11: Mối quan hệ giữa các Actor*

# III – Bảng mô tả Actor (Actor Table)

|  |  |
| --- | --- |
| Actor | Mô tả |
| Bộ phân kinh doanh | Quản lí giá bán của đầu sách |
| Quản lí cửa hàng | Quản lí các thông tin về sách của cửa hàng |
| Quản trị hê thống | Quản lí các thông tin về tài khoản trong hệ thống |
| Thủ kho | Quản lí các thông tin liên quan đến xuất nhập tồn |
| Nhân viên bán hàng | Thực hiện các thao tác giao dịch bán sách |
| Khách hàng | Tra cứu thông tin sách |
| Người sử dụng hệ thống | Những nhân viên có tài khoản truy cập hệ thống |
| Người quản lí danh mục | Quản lí các thông tin liên quan đến danh mục |

### *Bảng 1: Actor Table*