16. Report a Dvd or Disk game status (Hiển thị trạng thái của Dvd hoặc đĩa game - C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên use case:** Report a DVD or Disk game status – Hiện thị trạng thái của Dvd hoặc đĩa game | |
| **Actor:** Clerk | |
| **Mô tả:** Use case này thực hiện việc hiển thị ra các trạng thái của Dvd hoặc đĩa game được chọn. | |
| **Điều kiện trước:** Actor đăng nhập vào hệ thống thành công và đang ở trang giao diện chính. | |
| **Điều kiện sau:** Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin về trạng thái của dvd hoặc đĩa game với mã đĩa đã được actor nhập vào hệ thống.   * Nếu sai mã đĩa, xuất hiện thông báo, và cho phép actor nhập lại mã đĩa. | |
| **Luồng sự kiện chính** | |
| **Actor** | **Hệ thống** |
| 1. Chọn chức năng **Report a Dvd or Disk game Status**. | 2. Hiển thị form cho phép actor nhập vào mã đĩa cần xem thông tin trạng thái. |
| 3. Actor nhập vào mã đĩa cần xem thông tin trạng thái và nhấn vào nút **OK** hoặc **Cancel**. | 4. Nếu actor nhấn **OK** và nhập đúng mã đĩa, hệ thống sẽ hiện thị form thông tin trạng thái đĩa được nhập. Nếu actor nhấn **Cancel** hệ thống trở về giao diện chính. |
| **Luồng sự kiện phụ** | |
| 4.2. Thực hiện lại bước 3 | 4.1. Nếu người dùng nhấn **OK** và mã đĩa nhập không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo “**Mã đĩa không chính xác!**” và yêu cầu người dùng thực hiện lại bước 3. |

17. Show information a bout a particular title (Hiển thị thông tin về một tiêu đề cụ thể - C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên use case:** Show information a bout a particular title - Hiển thị thông tin về một tiêu đề cụ thể | |
| **Actor:** Clerk | |
| **Mô tả:** Use case này thực hiện việc hiển thị ra các thông tin về một tiêu đề đĩa (Có bao nhiều đĩa có sẳn có thể cho thuê, giá thuê, thời hạn cho thuê) | |
| **Điều kiện trước:** Actor đăng nhập vào hệ thống thành công và đang ở trang giao diện chính. | |
| **Điều kiện sau:** Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin của tiêu đề đĩa đã được actor chọn hoặc nhập vào vào hệ thống. | |
| **Luồng sự kiện chính** | |
| **Actor** | **Hệ thống** |
| 1. Chọn chức năng **Show information a bout a particular title**. | 2. Hiển thị form gồm danh sách tất cả tiêu đề có trong hệ thống. |
| 3. Actor nhập tên tiêu đề cần xem thông tin vào text box **Key word** và nhấn nút **Search.** (Actor có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước 5 nếu tìm thấy Tiêu đề cần xem thông tin trong Form danh sách hiển thị ở bước 2) | 4. Nếu từ khóa nhập vào đúng, form sẽ hiện ra danh sách các tiêu đề phù hợp với từ khóa mà actor nhập vào. |
| 5. Chọn vào tiều đề cần xem thông tin. | 6. Hiển thị form thông tin của tiêu đề vừa được chọn. |
| **Luồng sự kiện phụ** | |
| 4.2. Thực hiện lại bước 3 | 4.1. Nếu từ khóa không hợp lệ form sẽ không hiển thị tiêu đề nào và hiển thị thông báo “**Không tìm thấy!**” và yêu cầu người dùng thực hiện lại bước 3. |
| 5.1. Nếu danh sách không có tiều đề cần xem, kiểm tra lại từ khóa vừa nhập. Thực hiện lại bước 3. |  |

*\*Note : Mới chỉ làm trường hợp từ khóa không hợp lệ sẽ không tìm thấy tiêu đề nào. Còn 1 trường hợp là tìm có nhưng không có tiêu đề cần chọn. Mà chưa biết viết sao. Mục 5.1.*

18. Produce a customer report for management upon request (Tạo báo cáo quản lí khách hàng theo yêu cầu - M)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên use case:** Show information a bout a particular title - Hiển thị thông tin về một tiêu đề cụ thể | |
| **Actor:** Clerk | |
| **Mô tả:** Use case này thực hiện việc hiển thị ra các thông tin về một tiêu đề đĩa (Có bao nhiều đĩa có sẳn có thể cho thuê, giá thuê, thời hạn cho thuê) | |
| **Điều kiện trước:** Actor đăng nhập vào hệ thống thành công và đang ở trang giao diện chính. | |
| **Điều kiện sau:** Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin của tiêu đề đĩa đã được actor chọn hoặc nhập vào vào hệ thống. | |
| **Luồng sự kiện chính** | |
| **Actor** | **Hệ thống** |
| 1. Chọn chức năng **Show information a bout a particular title**. | 2. Hiển thị form gồm danh sách tất cả tiêu đề có trong hệ thống. |
| 3. Actor nhập tên tiêu đề cần xem thông tin vào text box **Key word** và nhấn nút **Search.** (Actor có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước 5 nếu tìm thấy Tiêu đề cần xem thông tin trong Form danh sách hiển thị ở bước 2) | 4. Nếu từ khóa nhập vào đúng, form sẽ hiện ra danh sách các tiêu đề phù hợp với từ khóa mà actor nhập vào. |
| 5. Chọn vào tiều đề cần xem thông tin. | 6. Hiển thị form thông tin của tiêu đề vừa được chọn. |
| **Luồng sự kiện phụ** | |
| 4.2. Thực hiện lại bước 3 | 4.1. Nếu từ khóa không hợp lệ form sẽ không hiển thị tiêu đề nào và hiển thị thông báo “**Không tìm thấy!**” và yêu cầu người dùng thực hiện lại bước 3. |
| 5.1. Nếu danh sách không có tiều đề cần xem, kiểm tra lại từ khóa vừa nhập. Thực hiện lại bước 3. |  |

19. Produce a title report for management upon request (Tạo báo cáo quản lí tiêu đề theo yêu cầu)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên use case:** Produce a title report for management upon request - Tạo báo cáo quản lí tiêu đề theo yêu cầu | |
| **Actor:** Manager | |
| **Mô tả:** Use case này thực hiện việc tạo báo cáo quản lý tiêu đề nhằm hiển thị tất cả các tiêu đề và những thông tin liên quan của từng tiêu đề. | |
| **Điều kiện trước:** Actor đăng nhập vào hệ thống thành công và đang ở trang giao diện chính. | |
| **Điều kiện sau:** Hệ thống sẽ tạo báo cáo quản lý tiêu đề và hiện thị lên hệ thống đồng thời cho phép actor lưu vào file. | |
| **Luồng sự kiện chính** | |
| **Actor** | **Hệ thống** |
| 1. Chọn chức năng **Produce a title report for management upon request**. | 2. Hiển thị ra form là một danh sách các chọn lựa cho phép báo cáo hiển thị đầy đủ các thông tin phù hợp tùy theo yêu cầu của actor. |
| 3. Actor chọn các mục thông tin trong danh sách chọn lựa được hiển thị ở bước 2. Sau đó nhấn **Ok** hoặc **Cancel.** | 4. Nếu actor nhấn **Ok** hệ thống sẽ hiển thị lên báo cáo. Nếu actor nhấn **Cancel** hệ thống trở về màn hình chính và kết thúc Use case. |
| 5. Actor chọn **Save** hoặc **Cancel**. | 6. Nếu actor chọn **Save** hệ thống cho phép lưu báo cáo lại ở dạng File. Ngược lại nếu Actor nhấn vào **Cancel** hệ thống trở về giao diện chính. |
| **Luồng sự kiện phụ** | |
| Không có. |  |