|  |  |
| --- | --- |
| Name | **Nhập thông tin** |
| Description | Cho phép người dùng thêm thông tin về 1 lần tập |
| Actor | User |
| Flow of event | 1. Người dùng bấm chọn vào ngày trên lịch và điền thông tin về lần tập  2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm: tên lần tập, cảm nhận, thời gian tập, quãng đường đã chạy, kiểu chạy.  3. Người dùng nhập thông tin của lần chạy vào form.  4. Nhấn nút Thêm, nếu thông tin nhập vào hợp lệ thì thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu, đồng thời đóng form thêm thông tin. |
| Alternative flow | 4.1. Nếu người dùng bấm ra ngoài form hoặc ấn Back thì form sẽ đóng và các thông tin sẽ không được lưu. |
| Exceptional flow | Thông báo nếu thêm thông tin thất bại. |
| Pre-Conditional |  |
| Post-Conditional | Thông tin được lưu vào cơ sở dữ liệu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Name | **Xem danh sách các lần chạy trong 1 ngày** |
| Description | Cho phép người dùng xem thông tin của các lần chạy trong 1 ngày |
| Actor | User |
| Flow of event | 1. Người dùng nhấn giữu vào ngày cần xem  2. Hệ thống hiển thị danh sách các lần chạy trong ngày hôm đó |
| Alternative flow |  |
| Exceptional flow |  |
| Pre-Conditional |  |
| Post-Conditional |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Name | **Xóa thông tin** |
| Description | Cho phép người dùng xóa thông tin về lần chạy |
| Actor | User |
| Flow of event | 1. Người dùng nhấn giữu vào ngày cần xem  2. Trên danh sách các lần tập, người dùng chọn nút xóa |
| Alternative flow |  |
| Exceptional flow |  |
| Pre-Conditional |  |
| Post-Conditional | 1. Hệ thống xóa lần tập khỏi cơ sở dữ liệu |

|  |  |
| --- | --- |
| Name | **Xem Biểu đồ** |
| Description | Cho phép người dùng xem biểu đồ thống kê thông tin trong một khoảng thời gian |
| Actor | User |
| Flow of event | 1. Người dùng chọn nút có hình biểu đồ trên action bar  2. Hệ thống hiển thị biểu đồ |
| Alternative flow |  |
| Exceptional flow |  |
| Pre-Conditional |  |
| Post-Conditional |  |