# DANH MỤC HÌNH (ĐÃ CHỈNH SỬA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tên hình | Trang |
| 1 | Các chức năng của tài khoản nhân viên | 14 |
| 2 | Các chức năng tài khoản quản lý | 15 |
| 3 | Các chức năng của tài khoản Giám đốc | 15 |
| 4 | Nhóm người sử dụng hệ thống | 16 |
| 5 | Biểu đồ use case toàn hệ thống | 17 |
| 6 | Biểu đồ phân rã use case quản lý tài khoản | 18 |
| 7 | Biểu đồ phân rã use case quản lý đối tác | 18 |
| 8 | Biểu đồ phân rã use case quản lý hợp đồng | 19 |
| 9 | Biểu đồ phân rã use case quản lý hóa đơn | 19 |
| 10 | Biểu đồ phân rã use case thống kê | 19 |
| 11 | Biểu đồ phân rã use case lịch sử hoạt động | 20 |
| 12 | Các bảng liên quan đến quản lý công ty | 27 |
| 13 | Các bảng liên quan đến nhân sự | 28 |
| 14 | Các bảng liên quan đến hợp đồng | 28 |
| 15 | Biểu đồ hoạt động đăng nhập tài khoản | 29 |
| 16 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản | 29 |
| 17 | Biểu đồ hoạt động đăng xuất tài khoản | 30 |
| 18 | Biểu đồ tuần tự đăng xuất tài khoản | 30 |
| 19 | Biểu đồ hoạt động quản lý đối tác | 31 |
| 20 | Biểu đồ tuần tự quản lý đối tác | 31 |
| 21 | Biểu đồ hoạt động quản lý hợp đồng | 32 |
| 22 | Biểu đồ tuần tự quản lý hợp đồng | 32 |
| 23 | Biểu đồ hoạt động quản lý hóa đơn | 33 |
| 24 | Biểu đồ tuần tự quản lý hóa đơn | 33 |
| 25 | Biểu đồ hoạt động thống kê | 34 |
| 26 | Biểu đồ tuần tự thống kê | 34 |
| 27 | Biểu đồ hoạt động lịch sử hoạt động | 35 |
| 28 | Biểu đồ tuần tự lịch sử hoạt động | 35 |
| 29 | Giao diện trang chủ website (dành cho nhân viên) | 36 |
| 30 | Giao diện trang đăng nhập | 37 |
| 31 | Giao diện hợp đồng của tôi (dành cho nhân viên) | 38 |
| 32 | Giao diện hợp đồng được giao của tôi (dành cho nhân viên) | 38 |
| 33 | Hợp đồng chờ xét duyệt | 39 |
| 34 | Hợp đồng bị từ chối | 39 |
| 35 | Chi tiết hợp đồng bị từ chối | 40 |
| 36 | Chỉnh sửa hợp đồng và gửi xét duyệt lại | 40 |
| 37 | Hợp đồng có thể tái ký | 41 |
| 38 | Form tái ký hợp đồng | 41 |
| 39 | Đính kèm hóa đơn | 42 |
| 40 | Hóa đơn của hợp đồng mà nhân viên phụ trách | 42 |
| 41 | Hóa đơn chưa thanh toán | 43 |
| 42 | Giao diện trang chủ (dành cho quản lý) | 43 |
| 43 | Hợp đồng của bộ phận | 44 |
| 44 | Thêm mới hợp đồng | 44 |
| 45 | Danh sách hợp đồng chờ duyệt | 45 |
| 46 | Phê duyệt hợp đồng | 45 |
| 47 | Từ chối hợp đồng | 46 |
| 48 | Quản lý nhân viên | 46 |
| 49 | Giao diện trang chủ (dành cho giám đốc / admin) | 47 |
| 50 | Giao diện quản lý hợp đồng (dành cho giám đốc) | 47 |
| 51 | Chi tiết hợp đồng | 48 |
| 52 | Danh sách hóa đơn sắp hết hạn | 48 |
| 53 | Thông báo xác nhận lại | 49 |
| 54 | Thông báo gửi Email thành công | 49 |
| 55 | Thông báo đến Email | 49 |
| 56 | Hợp đồng đã hoàn thành | 50 |
| 57 | Quản lý đối tác | 50 |
| 58 | Chi tiết đối tác | 51 |
| 59 | Chỉnh sửa thông tin đối tác | 52 |
| 60 | Xóa đối tác | 52 |
| 61 | Thống kê hợp đồng | 53 |
| 62 | Thông báo tải xuống file Excel | 53 |
| 63 | Lịch sử thao tác | 54 |