VIDEO RENTAL STORE SYSTEM

TÀI LIỆU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THEO USECASE

1. Danh sách thành viên:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Họ và Tên | MSSV |
| 1 | Nguyễn Thanh Nga | 14132531 |
| 2 | Trần Trọng Bình | 14046821 |
| 3 | Lê Đức Tiến |  |
| 4 | Nguyễn Minh Phi |  |

2. Bảng phân công

Note: Trong tên usecase ký tự ‘C’ ghi chú chức năng được thực hiện bởi Manager (quản lí), ký tự ‘M’ ghi chú chức năng được thực hiện bởi Clerk (nhân viên bán hàng)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Usecase | Người Thực Hiện |
| 1 | Add new Customer (Thêm mới khách hàng - C) | Trần Trọng Bình |
| 2 | Update Customer information (Chỉnh sửa thông tin khách hàng - C) | Trần Trọng Bình |
| 3 | Delete a Customter (Xóa một khách hàng – M) | Trần Trọng Bình |
| 4 | Add new Title (Thêm mới tiêu đề Dvd hoặc đĩa game - M) | Trần Trọng Bình |
| 5 | Delete a Title (Xóa tiêu đề Dvd hoặc đĩa game – M) | Trần Trọng Bình |
| 6 | Add new Dvd or Disk game (Thêm mới Dvd hoặc đĩa game - M) | Trần Trọng Bình |
| 7 | Delete a Dvd or Disk game (Xóa Dvd hoặc đĩa game) | Trần Trọng Bình |
| 8 | Update disk information (Chỉnh sửa thông tin đĩa - M) | Trần Trọng Bình |
| 9 | Set rental price and period | Trần Trọng Bình |
| 10 | Customer Management (Quản lý khách hàng) | Trần Trọng Bình |
| 11 | Title Management (Quản lý tiêu đề) | Trần Trọng Bình |
| 12 | Disk Management (Quản lý đĩa) | Trần Trọng Bình |
| 13 | Rental rate Management (Quản lý giá thuê) | Trần Trọng Bình |
| 14 | Cancel a specific late charge (Xóa một khoản nợ cụ thể - M) | Lê Đức Tiến |
| 15 | Show information about customer late charges (Hiển thị thông tin nợ quá hạn của khách hàng - C) | Lê Đức Tiến |
| 16 | Rent Dvds or Disks game (Cho thuê Dvd hoặc đĩa game - C) | Lê Đức Tiến |
| 17 | Record the return Dvds or Disks game (Ghi lại việc trả Dvd hay đĩa game) | Lê Đức Tiến |
| 18 | Enter a reservation for a specific title (Thêm đặt trước cho một tiêu đề Dvd hoặc đĩa game - C) | Lê Đức Tiến |
| 19 | Cancel a reservation (Xóa đặt trước - C) | Lê Đức Tiến |
| 20 | Record the payment of paticular Customer (Ghi lại thanh toán của khách hàng - C) | Lê Đức Tiến |
| 21 | Report a Dvd or Disk game status (Hiển thị trạng thái của Dvd hoặc đĩa game - C) | Nguyễn Minh Phi |
| 22 | Show information a bout a particular title (Hiển thị thông tin về một tiêu đề cụ thể - C) | Nguyễn Minh Phi |
| 23 | Produce a customer report for management upon request (Tạo báo cáo quản lí khách hàng theo yêu cầu - M) | Nguyễn Minh Phi |
| 24 | Produce a title report for management upon request (Tạo báo cáo quản lí tiêu đề theo yêu cầu) | Nguyễn Minh Phi |
| 25 | Login (Đăng nhập - C) | Nguyễn Thanh Nga |
| 26 | Logout (Đăng xuất - C) | Nguyễn Thanh Nga |