# Actors Grid


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Name | Related use cases |
| 1 | User | Khách hàng |
| 2 | Admin | Chủ cửa hàng DVDStore |

# Use Cases Grid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Name | Primary actors |
| UC03 | Đăng nhập | User, Admin |
| UC01 | Đăng ký thành viên | User |
| UC11 | Xem thông tin chung (Browse web) | User |
| UC09 | Thêm phim vào giỏ hàng | User |
| UC12 | Tìm kiếm phim |  |
| UC06 | Quản lý giỏ hàng | User |
| UC08 | Gửi đơn hàng |  |
| UC05 | Đổi thông tin đăng nhập | Admin, User |
| UC04 | Thay đổi thông tin cá nhân | User |
| UC02 | Đăng thoát | Admin, User |
| UC07 | Cập nhật giỏ hàng |  |
| UC16 | Quản lý đơn hàng | Admin |
| UC18 | Quản lý thông tin khách hàng | Admin |
| UC19 | Quản lý phiếu xuất lưu | Admin |
| UC20 | Quản lý phiếu nhập | Admin |
| UC17 | Quản lý phim | Admin |
| UC13 | Tìm phim qua loại phim | User |
| UC15 | Tìm phim qua tên phim, tên diễn viên | User |
| UC14 | Tìm phim qua chữ cái đầu tên phim | User |
| UC10 | Xem thông tin chi tiết phim | User |
| UC27 | Cài đặt hệ thống | Admin |
| UC26 | Quản lý nick chat | Admin |
| UC21 | Quản lý Nhà cung cấp | Admin |
| UC22 | Quản lý loại phim | Admin |
| UC23 | Quản lý Đạo diễn | Admin |
| UC24 | Quản lý diễn viên | Admin |
| UC28 | Xuất báo cáo thống kê | Admin |
| UC25 | Xem hướng dẫn sử dụng | Admin |

Use Case Diagram

# DVDStore



## Details

### Image1.png User

### Image2.png Đăng ký thành viên

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC01 | |
| **Use Case ID** | UC01 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để đăng ký thành viên |
| **Preconditions** | User cần sử dụng usecase UC11 trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Người dùng chọn chức năng đăng ký |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form đăng ký gồm:  tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, họ đệm, tên, email, địa chỉ, điện thoại, ô nhập mã bảo vệ và ảnh mã bảo vệ cần nhập | | 3 | Người dùng nhập thông tin vào form, click nút đăng ký (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin trên form gồm:  tên đăng nhập không được bỏ trống, và không vượt quá 20 ký tự  mật khẩu từ 5 đến 20 ký tự, mật khẩu nhập lại cần khớp với mật khẩu đã nhập  họ đệm, tên từ 1 đến 20 ký tự  email từ 1 đến 50 ký tự, và cần phải khớp mẫu email chuẩn  địa chỉ từ 1 đến 100 ký tự  điện thoại từ 1 đến 50 ký tự  mã bảo vệ đúng  tên đăng nhập, email không được trùng với tên đăng nhập, email đã có trong CSDL (A2).  Hệ thống lưu thông tin đã được chuẩn hóa (nomalized) vào CSDL (E1). Trả về thông báo đăng ký thành công  Hệ thống thông báo cho Admin về thông tin User mới | |
| **Post-conditions** | Thông tin đăng ký của người dùng nếu đăng ký thành công được lưu đầy đủ, chính xác vào CSDL. Ngược lại CSDL không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Người dùng nhập form, click nút nhập lại  1.1. Người dùng Click nút nhập lại  1.2. Hệ thống xóa trắng form, usecase bắt đầu lại từ bước 3  A2: Hệ thống kiểm tra thông tin form, phát hiện thông tin không hợp lệ  2.1. Hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết về trường thông tin không hợp lệ  2.2. Người dùng nhập lại các trường không hợp lệ, usecase bắt đầu lại từ bước 3  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống  Hệ thống thông báo sự cố, ghi nhật ký lỗi (log) |
| **End-conditions** | Hệ thống trả về thông báo thành công hoặc người tự kết thúc usecase bằng cách chọn chức năng khác |

### Image2.png Đăng nhập

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC03 | |
| **Use Case ID** | UC03 |
| **Primary Actor** | User, Admin |
| **Brief Description** | User, Admin (gọi chung là người dùng) sử dụng usecase này để đăng nhập vào hệ thống |
| **Preconditions** | Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Người dùng chọn chức năng đăng nhập (với admin là khởi động chương trình) |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form nhập gồm Tên đăng nhập, mật khẩu | | 3 | Người dùng nhập thông tin đăng nhập vào form, click nút đăng nhập |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập (so sánh với thông tin đăng nhập của người dùng được lưu trong CSDL (E1)) (A1)  Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của phiên làm việc (session) hiện tại của người dùng (kiểm tra nếu người dùng đã đăng nhập từ một máy khác và phiên làm việc đó chưa kết thúc). (A2)  Hệ thống tạo phiên làm việc mới cho người dùng  Hệ thống cập nhật màn hình làm việc của người dùng (cửa sổ làm việc cho phép thực hiện các chức năng yêu cầu đăng nhập) | |
| **Post-conditions** | Nếu người dùng nhập thông tin đăng nhập đúng, hệ thống cần tạo được phiên làm việc và thông báo đăng nhập thành công |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Thông tin đăng nhập không hợp lệ (không khớp với thông tin lưu trong CSDL)  1.1. Hệ thống báo lỗi sai thông tin đăng nhập.  1.2. Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. usecase trở lại bước 3  A2: Hệ thống phát hiện sự tồn tại của phiên làm việc trước (người dùng đã đăng nhập từ một máy khác)  2.1.  Đối với Admin, hệ thống thông báo cho máy đăng nhập trước về việc Admin đang đăng nhập từ máy khác  2.2. Hệ thống hủy phiên làm việc cũ (logout)  2.3. Hệ thống tạo phiên làm việc mới cho người dùng  2.4.  Hệ thống cập nhật màn hình làm việc của người dùng (cửa sổ làm việc cho phép thực hiện các chức năng yêu cầu đăng nhập)  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  Hệ thống thông báo lỗi, hiển thị lại màn hình đăng nhập như ở bước 2. Người dùng có thể thử lại |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi hệ thống trả về thông báo đăng nhập thành công hoặc người dùng chọn chức năng khác |

### Image2.png Đăng thoát

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC02 | |
| **Use Case ID** | UC02 |
| **Primary Actor** | User, Admin |
| **Brief Description** | User, Admin (trong usecase này gọi chung là người dùng), sử dụng usecase này để đăng thoát khỏi hệ thống (xóa thông tin lưu về phiên làm việc trên hệ thống) |
| **Preconditions** | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Người dùng chọn chức năng đăng thoát |  | | 2 |  | Hệ thống xác định người dùng và phiên làm việc tương ứng (sessionId và session) (A1)  Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại của người dùng  Hệ thống cập nhật màn hình làm việc của người dùng (đóng cửa sổ làm việc với các chức năng yêu cầu đăng nhập, chuyển sang cửa sổ làm việc khi người dùng bắt đầu làm việc và chưa đăng nhập) | |
| **Post-conditions** | Phiên làm việc hiện tại của người dùng (nếu có) trong bộ nhớ được xóa |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Hệ thống không xác định được người dùng do người dùng đã hết phiên làm việc  Hệ thống cập nhật màn hình làm việc của người dùng |

### Image2.png Đổi thông tin đăng nhập

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC05 | |
| **Use Case ID** | UC05 |
| **Primary Actor** | User, Admin |
| **Brief Description** | User, Admin (gọi chung là người dùng trong usecase này). sử dụng usecase để đổi tên đăng nhập và mật khẩu |
| **Preconditions** | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Người dùng chọn chức năng thay đổi thông tin đăng nhập |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form nhập gồm Tên đăng nhập, mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới | | 3 | Người dùng nhập thông tin đăng nhập mới gồm tên đăng nhập, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, và mật khẩu cũ  Người dùng Click chọn Cập nhật (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trên form gồm: (A2)  Mật khẩu cũ đúng  Tên đăng nhập không được bỏ trống, và không vượt quá 20 ký tự  Tên đăng nhập không trùng với tên đăng nhập đã có trong CSDL  Mật khẩu từ 5 đến 20 ký tự, mật khẩu nhập lại cần khớp với mật khẩu đã nhập  Hệ thống lưu thông tin thay đổi của người dùng và thông báo cập nhật thông tin đăng nhập thành công (E1) | |
| **Post-conditions** | Người dùng nhập thông tin hợp lệ, hệ thống cần lưu đầy đủ thông tin mới vào CSDL.  Người dùng nhập thông tin không hợp lệ, CSDL không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Người dùng nhập form, click nút nhập lại  1.1. Người dùng Click nút nhập lại  1.2. Hệ thống xóa trắng form, usecase bắt đầu lại từ bước 3  A2: Hệ thống kiểm tra thông tin form, phát hiện thông tin không hợp lệ  2.1. Hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết về trường thông tin không hợp lệ  2.2. Người dùng nhập lại các trường không hợp lệ, usecase bắt đầu lại từ bước 3  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống  Hệ thống thông báo sự cố, ghi nhật ký lỗi (log)  Hệ thống hiển thị lại form nhập, người dùng có thể thử lại, usecase trở lại bước 3 |
| **End-conditions** | Hệ thống trả về thông báo thành công hoặc người tự kết thúc usecase bằng cách chọn chức năng khác |

### Image2.png Xem thông tin chung (Browse web)

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC11 | |
| **Use Case ID** | UC11 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để xem các thông tin chung trên trang web |
| **Preconditions** |  |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User chọn các nội dung cần xem, luồng phụ tương ứng được thực hiện  User chọn xem trang chủ, luồng phụ xem trang chủ được thực hiện  User chọn xem địa chỉ liên hệ, luồng phụ xem địa chỉ liên hệ được thực hiện  User chọn xem hướng dẫn sử dụng, luồng phụ xem hướng dẫn sử dụng được thực hiện |  | |
| **SubFlow of Events**  Xem trang chủ | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn Trang chủ |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ trang chủ gồm các nội dung:  Phim mới nhất (Tên, ảnh minh họa, mô tả tóm tắt).  Danh sách phim mới (Tên, ảnh minh họa)  Danh sách phim bán chạy (Tên, ảnh minh họa)  Danh sách loại phim | |
| Xem địa chỉ liên hệ | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn Liên hệ |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thông tin liên hệ cửa hàng gồm Tên công ty, địa chỉ, điện thoại , email | |
| Xem hướng dẫn sử dụng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn hướng dẫn |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ gồm nội dung hướng dẫn sử dụng trang web | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** |  |
| **End-conditions** |  |

### Image2.png Thay đổi thông tin cá nhân

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC04 | |
| **Use Case ID** | UC04 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để thay đổi thông tin cá nhân |
| **Preconditions** | User đã đăng nhập vào hệ thống |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User chọn chức năng sửa thông tin cá nhân (Click nút sửa thông tin cá nhân trên bảng điều khiển) |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin cá nhân gồm (Họ đệm, tên, email, địa chỉ, điện thoại).  Hệ thống điền sẵn các form với thông tin cá nhân hiện tại của User (được lưu trong CSDL) | | 3 | User nhập thông tin vào các trường cần sửa. Click chọn đồng ý sửa (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trong các trường gồm:  họ đệm, tên từ 1 đến 20 ký tự  email từ 1 đến 50 ký tự, và cần phải khớp mẫu email chuẩn  email không trùng với email đã có trong CSDL  địa chỉ từ 1 đến 100 ký tự  điện thoại từ 1 đến 50 ký tự  (A2)  Hệ thống lưu thông tin thay đổi, đã được chuẩn hóa (nomalized) vào CSDL (E1)  Hệ thống thông báo việc cập nhật thành công | |
| **Post-conditions** | Nếu User nhập thông tin hợp lệ, hệ thống cần lưu đầy đủ thông tin đã được chuẩn hóa vào CSDL, nếu người dùng nhập thông tin không hợp lệ, CSDL không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Người dùng nhập form, click nút nhập lại  1.1. Người dùng Click nút nhập lại  1.2. Hệ thống xóa trắng form, usecase bắt đầu lại từ bước 3  A2: Hệ thống kiểm tra thông tin form, phát hiện thông tin không hợp lệ  2.1. Hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết về trường thông tin không hợp lệ  2.2. Người dùng nhập lại các trường không hợp lệ, usecase bắt đầu lại từ bước 3  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống  3.1. Hệ thống thông báo sự cố, ghi nhật ký lỗi (log)  3.2. Hệ thống hiển thị lại form nhập thông tin, người dùng có thể thử lại, usecase trở lại bước 3 |
| **End-conditions** | Hệ thống trả về thông báo thành công hoặc người tự kết thúc usecase bằng cách chọn chức năng khác |

### Image2.png Quản lý giỏ hàng

#### Extension Points

|  |
| --- |
| Click nút cập nhật |
| Gửi đơn hàng |

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC06 | |
| **Use Case ID** | UC06 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để xem thông tin, cập nhật giỏ hàng, gửi đơn hàng |
| **Preconditions** | User cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | user chọn chức năng quản lý giỏ hàng (Click nút xem giỏ hàng) |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thông tin trong giỏ hàng gồm:  danh sách phim hiện có trong giỏ hàng gồm các cột: mã phim, tên phim, giá, giảm giá, số lượng (là ô textbox), và cột xóa (checkbox)  form thông tin địa chỉ giao hàng (mặc định lấy thông tin cá nhân mà user đăng ký ban đầu) gồm địa chỉ, điện thoại, email | | 3 | Nếu user chọn chức năng cập nhật thông tin giỏ hàng, usecase cập nhật thông tin giỏ hàng được thực hiện  Nếu user chọn chức năng gửi đơn hàng, usecase gửi đơn hàng được thực hiện |  | |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi user gửi đơn hàng thành công hoặc chọn chức năng khác |

### Image2.png Xem thông tin chi tiết phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC10 | |
| **Use Case ID** | UC10 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để xem thông tin chi tiết phim |
| **Pre-conditions** | User cần sử dụng usecase UC11 trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn phim cần xem thông tin chi tiết |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phim gồm : Tên phim , ảnh minh họa, loại phim, đạo diễn, diễn viên, giá, giảm giá, và mô tả chi tiết phim | |
| **Post-conditions** | Hệ thống hiển thị đầy đủ, chính xác thông tin chi tiết phim |
| **End-conditions** | Hệ thống hiển thị xong chi tiết phim |

### Image2.png Tìm phim qua loại phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC13 | |
| **Use Case ID** | UC13 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để tìm kiếm phim theo loại phim |
| **Parent** | UC12 |
| **Preconditions** |  |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn loại phim muốn hiển thị danh sách phim |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách phim thuộc loại phim User chọn  Hệ thống hiển thị danh sách phim theo UC12 | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** |  |
| **End-conditions** |  |

### Image2.png Tìm kiếm phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC12 | |
| **Use Case ID** | UC12 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | usecase này được sử dụng để lấy ra danh sách phim |
| **Preconditions** | User cần sử dụng usecase UC11 trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User chọn hình thức tìm kiếm phim gồm : tìm theo loại phim, tìm theo tên phim và tên diễn viên, tìm theo chữ cái đầu tên phim  User chọn chức năng tìm kiếm phim tương ứng với mỗi hình thức tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống tìm kiếm phim trong CSDL phù hợp với điều kiện tìm kiếm phim mà User chọn (E1)  Hệ thống hiển thị danh sách phim theo thứ tự giảm dần thời gian nhập phim và tăng dần tên theo tên phim | |
| **Post-conditions** | Hệ thống cần lấy ra chính xác danh sách phim phù hợp với điều kiện tìm kiếm mà user chọn |
| **Alternative flows and exceptions** | E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống  Hệ thống thông báo lỗi. usecase kết thúc |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi hệ thống hiển thị xong danh sách phim hoặc hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống |

### Image2.png Tìm phim qua tên phim, tên diễn viên

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC15 | |
| **Use Case ID** | UC15 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để tìm phim theo tên phim và theo tên diễn viên |
| **Parent** | UC12 |
| **Preconditions** |  |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User nhập thông tin vào form tìm kiếm gồm mẫu tên phim, mẫu tên diễn viên  User click chọn Tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ mẫu tên phim và mẫu tên diễn viên User nhập (A1): để thực hiện tìm kiếm, User cần nhập ít nhất mẫu tên phim hoặc mẫu tên diễn viên  Hệ thống lấy ra danh sách phim có tên phim chứa mẫu tên phim đã được chuẩn hóa và không phân biệt chữ hoa và có tên diễn viên có chứa mẫu tên diễn viên đã được chuẩn hóa,  không phân biệt chữ hoa  Hệ thống hiển thị danh sách phim theo UC12 | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: User chưa nhập form tìm kiếm (bỏ trống hoặc chỉ nhập khoảng trống) ở cả hai ô nhập mẫu tên phim và mẫu tên diễn viên  1.1. Hệ thống báo lỗi cho người dùng. Hiển thị lại cửa sổ có chứa form tìm kiếm  1.2. User nhập lại thông tin form. usecase trở lại bước 1 |
| **End-conditions** |  |

### Image2.png Tìm phim qua chữ cái đầu tên phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC14 | |
| **Use Case ID** | UC14 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để tìm kiếm phim theo chữ cái đầu tên phim |
| **Parent** | UC12 |
| **Preconditions** |  |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn chữ cái đầu tên phim muốn tìm |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách phim có chữ cái đầu tên phim là chữ cái User đã chọn  Hệ thống hiển thị danh sách phim như UC12 | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** |  |
| **End-conditions** |  |

### Image2.png Thêm phim vào giỏ hàng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC09 | |
| **Use Case ID** | UC09 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này  để thêm phim vào giỏ hàng |
| **Preconditions** | User cần đăng nhập và sử dụng usecase xem chi tiết phim trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User chọn phim muốn thêm vào giỏ hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phim theo usecase UC10 | | 3 | User click chọn Đặt hàng |  | | 4 |  | Hệ thống thêm phim vào danh sách phim đang có trong giỏ hàng nếu phim chưa có trong danh sách, nếu đã có trong danh sách phim của giỏ hàng, hệ thống tăng số lượng lên 1  Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng, người dùng có thể thực hiện chức năng quản lý giỏ hàng theo usecase quản lý giỏ hàng (UC06) | |
| **Post-conditions** | Giỏ hàng cần được cập nhật tương ứng: thêm đầu phim nếu phim User chọn chưa có trong danh sách, hoặc tăng số lượng nếu phim đã có |
| **End-conditions** | Giỏ hàng được cập nhật thành công |

### Image1.png Admin

### Image2.png Quản lý đơn hàng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC16\_converted | |
| **Use Case ID** | UC16 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý đơn hàng (Xem danh sách, Sửa thông tin giao hàng, sửa giá, giảm giá, số lượng phim, xóa đơn hàng, lưu phiếu xuất) |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng quản lý đơn hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ quản lý đơn hàng gồm danh sách đơn hàng (Mã đơn hàng, thông tin của khách trong đơn hàng: Tên đăng nhập, họ đệm, tên, địa chỉ, điện thoại, email. Ngày đặt hàng). Các nút điều khiển bị disable | | 3 | Admin chọn lưu phiếu xuất, luồng phụ lưu phiếu xuất được thực hiện  Admin chọn Xóa đơn hàng, luồng phụ xóa đơn hàng được thực hiện  Admin chọn Thêm phim  luồng phụ thêm phim được thực hiện  Admin chọn Bỏ phim luồng phụ bỏ phim được thực hiện  Admin chọn Sửa địa chỉ giao hàng, luồng phụ sửa địa chỉ giao hàng được thực hiện  Admin chọn sửa điện thoại liên hệ giao hàng, luồng phụ sửa điện thoại liên hệ được thực hiện  Admin chọn sửa Email liên hệ giao hàng, luồng phụ sửa email giao hàng được thực hiện  Admin chọn sửa số lượng phim trong đơn hàng, luồng phụ sửa số lượng phim được thực hiện  Admin chọn sửa giá phim trong đơn hàng, luồng phụ sửa giá được thực hiện  Admin chọn sửa tỉ lệ giảm giá phim trong đơn hàng, luồng phụ sửa tỉ lệ giảm giá được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ sửa, xóa, lưu phiếu xuất, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ, CSDL cần được cập nhật theo dữ liệu mới mà Admin nhập. Ngược lại CSDL không thay đổi  Các cửa sổ hiển thị bảng danh sách hóa đơn và phim liên quan được cập nhật tương ứng |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin bỏ chọn tất cả các đơn hàng đang chọn  1.1. Hệ thống dấu danh sách phim trong đơn hàng nếu có  1.2. Hệ thống disable nút Lưu phiếu xuất  A2: Hệ thống phát hiện kho thiếu phim  2.1. Hệ thống thông báo thiếu phim, gồm danh sách các phim bị thiếu cho Admin  2.2. Hệ thống hỏi Admin có muốn tiếp tục lưu phiếu xuất  2.3. Admin Click chọn tiếp tục lưu phiếu xuất (A3)  2.4. Hệ thống tiếp tục lưu phiếu xuất theo bước 4.2  A3: Admin click chọn không tiếp tục lưu phiếu xuất  3.1. usecase bất đầu lại từ đầu  A4: Admin click nút không đồng ý xóa đơn hàng  4.1. Hệ thống tắt cửa sổ hỏi  4.2.  usecase bất đầu lại từ đầu  A5: Admin bỏ chọn tất cả đơn hàng đã chọn hoặc chọn nhiều đơn hàng  5.1. Hệ thống dấu danh sách phim trong đơn hàng nếu đang hiển thị  5.2. Hệ thống disable nút thêm phim. usecase trở về bước 1 luồng phụ thêm phim  A6: Admin click nút đóng cửa sổ  6.1. Hệ thống đóng cửa sổ chọn phim. usecase trở về bước 1 luồng phụ Thêm phim  A7: Admin bỏ chọn tất cả đơn hàng đã chọn hoặc chọn nhiều đơn hàng  7.1. Hệ thống dấu danh sách phim trong đơn hàng nếu đang hiển thị  7.2. usecase trở về bước 1 luồng phụ tương ứng  A8: Admin bỏ chọn tất cả phim đã chọn  8.1. Hệ thống disable nút Bỏ phim  8.2. usecase trở về bước 3 luồng phụ Bỏ phim  A9: Admin chọn hủy thao tác bỏ phim khỏi danh sách phim  9.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi.  usecase bất đầu lại từ đầu  A10: Địa chỉ, điện thoại liên hệ, email, số lượng, giá, giảm giá giao hàng không hợp lệ  10.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo lỗi . usecase trở lại bước  3 luồng phụ sửa địa chỉ giao hàng  A11: Admin nhấn ESC khi đang sửa  Hệ thống dấu ô nhập. usecase bắt đầu lại từ đầu  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ Quản lý đơn hàng |
| **SubFlow of Events**  Lưu phiếu xuất | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn đơn hàng cần lưu phiếu xuất (có thể chọn nhiều) |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng (Mã phim, tên phim, loại phim, kho, giá, giảm giá, số lượng)  Hệ thống enable nút Lưu phiếu xuất | | 3 | Admin click nút Lưu phiếu xuất    (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra số lượng phim trong kho đảm bảo đủ cung cấp cho số lượng phim yêu cầu cho từng phim trong đơn tất cả các đơn hàng (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL (E1)  Hệ thống thông báo lưu phiếu xuất thành công  Hệ thông cập nhật các bảng danh sách liên quan (bảng danh sách hóa đơn: không còn đơn hàng đã xử lý thành phiếu xuất, bảng danh sách phim có chứa thông tin số lượng phim còn lại trong kho được cập nhật nếu các bảng này đang hiển thị gồm: bảng danh sách phim trong usecase Quản lý kho, usecase Quản lý phiếu xuất lưu, usecase quản lý phiếu nhập)  Hệ thống disable nút lưu phiếu xuất | |
| Xóa đơn hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn đơn hàng cần xóa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng  Hệ thống enable nút Xóa đơn hàng | | 3 | Admin click nút Xóa đơn hàng  (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có thực sự muốn xóa đơn hàng | | 5 | Admin Click nút Đồng ý xóa |  | | 6 |  | Hệ thống xóa đơn hàng khỏi CSDL (E1)  Hệ thống thông báo xóa thành công  Hệ thông cập nhật các bảng danh sách liên quan (bảng danh sách đơn hàng: không còn đơn hàng đã xóa)  Hệ thống disable nút xóa đơn hàng | |
| Thêm phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn 1 đơn hàng cần thêm phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng  Hệ thống enable nút thêm phim vào đơn hàng | | 3 | Admin click nút thêm phim  (A5) |  | | 4 |  | Hệ thống mở thêm 1 cửa sổ có danh sách loại phim, danh sách phim hiện có trong kho hàng  Nút Chọn phim bị disable | | 5 | Admin chọn phim cần thêm (có thể chọn nhiều) (A6) |  | | 6 |  | Hệ thống enable nút Chọn phim | | 7 | Admin click nút Chọn phim (A6) |  | | 8 |  | Hệ thống đóng cửa sổ chọn phim  Hệ thống cập nhật đơn hàng đang chọn với danh sách phim Admin vừa chọn như sau: nếu phim chưa có trong danh sách, số lượng phim trong đơn bằng 1, nếu đã có tăng số lượng lên 1.  (E1)  Hệ thống cập nhật các bảng danh sách liên quan gồm: bảng danh sách phim trong đơn hàng | |
| Bỏ phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn 1 đơn hàng cần bỏ phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng | | 3 | Admin chọn phim cần bỏ |  | | 4 |  | Hệ thống enable nút Bỏ phim | | 5 | Admin click nút Bỏ phim  (A7, A8) |  | | 6 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có muốn tiếp tục bỏ phim | | 7 | Admin click nút Đồng ý bỏ phim (A9) |  | | 8 |  | Hệ thống xóa phim khỏi danh sách phim trong đơn hàng (E1)  Hệ thống thông báo bỏ phim khỏi danh sách thành công  Hệ thống cập nhật cửa sổ bảng danh sách phim trong đơn hàng  Hệ thống disable nút Bỏ phim | |
| Sửa địa chỉ giao hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click đúp ô địa chỉ giao hàng của 1 đơn hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox với địa chỉ giao hàng hiện tại | | 3 | Admin nhập thông tin địa chỉ giao hàng mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn đơn hàng khác (A11) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ giao hàng mới: địa chỉ từ 1 đến 100 ký tự (A10)  Hệ thống cập nhật địa chỉ giao hàng mới cho đơn hàng đang chọn (E1)  Hệ thống cập nhật bảng danh sách đơn hàng | |
| Sửa điện thoại liên hệ giao hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click đúp ô điện thoại liên hệ giao hàng của 1 đơn hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox với điện thoại liên hệ giao hàng hiện tại | | 3 | Admin nhập thông tin điện thoại liên hệ giao hàng mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn đơn hàng khác (A11) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email liên hệ giao hàng mới: điện thoại từ 1 đến 50 ký tự (A10)  Hệ thống cập nhật điện thoại liên hệ giao hàng mới cho đơn hàng đang chọn (E1)  Hệ thống cập nhật bảng danh sách đơn hàng | |
| Sửa email liên hệ giao hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click đúp ô email liên hệ giao hàng của 1 đơn hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox với email liên hệ giao hàng hiện tại | | 3 | Admin nhập thông tin email liên hệ giao hàng mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn đơn hàng khác (A11) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điện thoại liên hệ giao hàng mới: email từ 1 đến 50 ký tự,  khớp mẫu email chuẩn (A10)  Hệ thống cập nhật email liên hệ giao hàng mới cho đơn hàng đang chọn (E1)  Hệ thống cập nhật bảng danh sách đơn hàng | |
| Sửa số lượng phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn 1 đơn hàng cần sửa số lượng phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng | | 3 | Admin click đúp ô số lượng phim cần sửa   (A7) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox cùng với số lượng phim hiện tại | | 5 | Admin nhập vào giá trị số lượng phim mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn phim khác (A11) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ số lượng phim: số lượng phim phải là số nguyên dương (A10)  Hệ thống cập nhật số lượng phim cho đơn hàng đang chọn (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ bảng danh sách phim trong đơn hàng | |
| Sửa giá phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn 1 đơn hàng cần sửa số lượng phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng | | 3 | Admin click đúp ô giá phim cần sửa   (A7) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox cùng với giá phim hiện tại | | 5 | Admin nhập vào giá mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn phim khác (A11) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ giá phim vừa nhập: giá phim phải là số không âm (A10)  Hệ thống cập nhật giá phim cho đơn hàng đang chọn (E1) Hệ thống cập nhật cửa sổ bảng danh sách phim trong đơn hàng | |
| Sửa tỉ lệ giảm giá | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn 1 đơn hàng cần sửa giảm giá phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị thêm danh sách phim hiện có trong đơn hàng | | 3 | Admin click đúp ô giảm giá phim cần sửa (A7) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị ô textbox cùng với tỉ lệ giảm giá phim hiện tại | | 5 | Admin nhập vào tỉ lệ giảm giá mới  Admin nhấn enter hoặc click chọn phim khác (A11) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ tỉ lệ giảm giá phim vừa nhập: tỉ lệ giảm giá phim phải là số không âm và không vượt quá 100 (A10)  Hệ thống cập nhật tỉ lệ giảm giá phim cho đơn hàng đang chọn (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ bảng danh sách phim trong đơn hàng | |

### Image2.png Quản lý thông tin khách hàng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC18 | |
| **Use Case ID** | UC18 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để tìm kiếm, xuất thông tin lịch sử mua hàng, xóa thông tin khách hàng |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng quản lý thông tin khách hàng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ quản lý thông tin khách hàng gồm bảng danh sách khách hàng đăng ký trong tháng hiện tại (Mã khách hàng, tên đăng nhập, họ đệm, tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày đăng ký). Form nhập thông tin khách hàng gồm (Tên đăng nhập, họ đệm, tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày đăng ký)  Các nút Xem lịch sử mua hàng, xóa thông tin khách hàng bị disable | | 3 | Admin chọn Tìm kiếm khách hàng, luồng phụ tìm kiếm khách hàng được thực hiện  Admin chọn In lịch sử mua hàng, luồng phụ in lịch sử mua hàng được thực hiện  Admin chọn xóa thông tin khách hàng, luồng phụ xóa thông tin khách hàng được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau luồng phụ xóa khách hàng, nếu Admin đồng ý xóa, hệ thống cần xóa thông tin khách hàng và các đơn hàng, phiếu xuất liên quan, ngược lại, CSDL không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin click chọn xuất ra file:  1.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn file  1.2. Admin nhập tên file cần xuất, chọn định dạng xuất (PDF, HTML, EXCEL, DOC, JPG), Admin click chọn xuất ra file (A2)  1.3. Hệ thống xuất dữ liệu ra file (E2)  1.4. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  A2: Admin click chọn dừng thao tác  2.1. usecase trở lại bước 4 subflow In lịch sử mua hàng  A3: Admin click chọn dừng thao tác xóa  3.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Khách hàng có ở trong đơn hàng, phiếu xuất  4.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo khách hàng có ở trong đơn hàng hoặc phiếu xuất và hỏi có tiếp tục muốn xóa  4.2. Admin click Tiếp tục xóa (A3)  4.3. Hệ thống xóa thông tin khách hàng và các đơn hàng, phiếu xuất liên quan  4.4. Hệ thống cập nhật bảng danh sách khách hàng, các bảng danh sách hóa đơn, danh sách phiếu xuất và các bảng danh sách phim gồm (bảng danh sách phim trong đơn hàng, bảng danh sách phim trong kho) (có thông tin về số lượng phim trong kho)  4.5. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi  4.6. Hệ thống disable nút Xóa khách hàng  A5: Admin bỏ chọn các khách hàng đã chọn khi đang xuất dữ liệu lịch sử mua hàng  Hệ thống disable nút In lịch sử mua hàng  A6: Admin bỏ chọn tất cả các khách hàng đã chọn khi đang xóa khách hàng  Hệ thống disable nút Xóa khách hàng  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL, hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. usecase bắt đầu lại từ đầu, admin có thể thử lại  E2: Hệ thống gặp lỗi khi tạo file  2.1. Hệ thống hiển thị báo lỗi  2.2. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  E3: Hệ thống gặp lỗi khi in  3.1. Hệ thống hiển thị báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ bước 6 luồng phụ xuất thông tin lịch sử mua hàng |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý thông tin khách hàng |
| **Subflow of Events**  Tìm kiếm thông tin khách hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin nhập vào form nhập thông tin khách hàng các mẫu dữ liệu cho tìm kiếm thông tin khách hàng  Admin click nút tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách khách hàng có thông tin phù hợp với các mẫu dữ liệu mà Admin đã nhập  (E1)  Admin hiển thị bảng danh sách khách hàng | |
| Xuất thông tin lịch sử mua hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn khách hàng cần in lịch sử mua hàng |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút In lịch sử mua hàng | | 3 | Admin click chọn nút In lịch sử mua hàng (A5) |  | | 4 |  | Hệ thống lấy ra danh sách đơn hàng của khách hàng đã chọn (E1)  Hệ thống Hiển thị cửa sổ với các đơn hàng khách hàng đã đặt | | 5 | Admin click chọn in (A1) |  | | 6 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ điều khiển máy in | | 7 | Admin click chọn nút bắt đầu In (A2) |  | | 8 |  | Hệ thống kết nối máy in và in các đơn hàng đang hiển thị (E3)  Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in | |
| Xóa thông tin khách hàng | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn khách hàng cần xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa thông tin khách hàng | | 3 | Admin click chọn xóa thông tin khách hàng (A6) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc chắn xóa | | 5 | Admin click chọn Xóa (A3) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra thông tin khách hàng có ở trong các đơn hàng, phiếu xuất (A4)  Hệ thống xóa thông tin khách hàng  Hệ thống cập nhật bảng danh sách khách hàng  Hệ thống disable nút Xóa khách hàng | |

### Image2.png Quản lý phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC17 | |
| **Use Case ID** | UC17 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý phim (tìm thông tin, thêm mới, sửa, xóa phim) |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng quản lý phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị bảng danh sách phim có trong 1 loại phim | | 3 | Admin chọn tìm kiếm phim, luồng phụ tìm kiếm phim được thực hiện  Admin chọn thêm mới phim, luồng phụ thêm mới phim được thực hiện  Admin chọn sửa phim, luồng phụ sửa phim được thực hiện  Admin chọn xóa phim, luồng phụ xóa phim được thực hiện  Admin chọn upload ảnh, luồng phụ upload ảnh được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm, sửa xóa, upload ảnh, nếu giá trị đầu vào hợp lệ, CSDL hoặc hệ thống file cần được cập nhật tương ứng, ngược lại, CSDL và hệ thống file không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin click chọn quản lý loại phim, UC22 được thực hiện  A2: Admin click chọn quản lý đạo diễn, UC23 được thực hiện  A3: Admin click chọn quản lý diễn viên, UC24 được thực hiện  A4: Hệ thống phát hiện thông tin phim mới không hợp lệ  Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm phim  A5: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều phim khi đang sửa phim  Hệ thống dấu form nhập thông tin phim, disable nút Sửa, usecase bắt đầu lại từ đầu  A6: Hệ thống phát hiện thông tin phim sửa không hợp lệ  Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa phim  A7: Admin bỏ chọn tất cả các phim đang chọn xóa  Hệ thống disable nút Xóa, usecase bắt đầu lại từ đầu  A8: Admin click chọn hủy thao tác xóa  Hệ thống dấu cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa phim  A9: Hệ thống tìm thấy đơn hàng hoặc phiếu nhập có phim đang chọn xóa  9.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo danh sách các phim đang nằm trong đơn hàng hoặc phiếu nhập  9.2. Admin click chọn tiếp tục xóa (A8)  9.3. Hệ thống dấu cửa sổ thông báo  Hệ thống cập nhật CSDL:  (E1) Hệ thống xóa phim đang chọn xóa trong đơn hàng, phiếu nhập  Hệ thống cập nhật danh sách phim, danh sách phim trong đơn hàng, danh sách phim trong phiếu nhập  Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công  A10: Admin click chọn hủy thao tác upload ảnh  Hệ thống dấu cửa sổ chọn file, usecase trở lại bước 1 luồng phụ upload ảnh  A11: File upload lớn quá 3MB  Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở về bước 1 luồng phụ upload ảnh  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống khác  1.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo lỗi. usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý phim |
| **Subflow of Events**  Tìm kiếm phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin nhập mẫu tên phim, chọn loại phim muốn tìm kiếm  Admin click chọn Tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách phim có thuộc tính phù hợp với điều kiện tìm kiếm Admin nhập  Hệ thống hiển thị bảng danh sách phim | |
| Thêm phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn thêm mới phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phim gồm (Tên phim, loại phim, đạo diễn, diễn viên, giá, giảm giá, ảnh minh họa, mô tả chi tiết phim, ngày tạo) | | 3 | Admin nhập tên phim, chọn loại phim (A1), chọn đạo diễn (A2), chọn diễn viên (A3), nhập giá, giảm giá, chọn ảnh minh họa, chọn ngày tạo, nhập mô tả chi tiết  Admin click nút đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin phim mới : Tên phim từ 1 đến 50 ký tự, không trùng với tên phim khác đã có trong CSDL, phim cần thuộc 1 loại phim nhất định đã có trong CSDL, giá không âm, giảm giá có giá trị từ 0 đến 100 (A4)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm mới phim (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách phim đang hiển thị  Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo thêm phim thành công | |
| Sửa phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phim cần sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phim đã có sẵn thông tin phim hiện tại (Tên phim, loại phim, đạo diễn, diễn viên, giá, giảm giá, ảnh minh họa, mô tả chi tiết phim, ngày tạo)  Hệ thống enable nút sửa | | 3 | Admin sửa thông tin trong form  Admin click chọn sửa phim (A5) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin phim sửa : Tên phim từ 1 đến 50 ký tự, không trùng với tên phim khác đã có trong CSDL, phim cần thuộc 1 loại phim nhất định đã có trong CSDL, giá không âm, giảm giá có giá trị từ 0 đến 100 (A6)  Hệ thống cập nhật CSDL: cập nhật thông tin phim (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách phim đang hiển thị  Hệ thống hiển thị thông báo sửa phim thành công | |
| Xóa phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phim cần xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút xóa phim | | 3 | Admin click chọn xóa (A7) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc chắn muốn xóa phim | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A8) |  | | 6 |  | Hệ thống tìm các đơn hàng, phiếu nhập có phim đang chọn xóa (A9)  Hệ thống cập nhật CSDL: Xóa phim (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách phim  Hệ thống disable nút xóa phim  Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo xóa thành công | |
| Upload ảnh | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn Upload ảnh |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn ảnh upload | | 3 | Admin chọn ảnh (chỉ chọn được ảnh JPG, PNG, GIF)  Admin click chọn đồng ý upload (A10) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra dung lượng file upload (file không lớn quá 3MB) (A11)  Hệ thống thực thi upload ảnh, cập nhật hệ thống file (E1)  Hệ thống dấu cửa sổ chọn ảnh  Hệ thống thông báo upload thành công | |

### Image2.png Quản lý loại phim

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC22 | |
| **Use Case ID** | UC22 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý loại phim |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Quản lý loại phim |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách loại phim hiện có trong CSDL (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ cùng với danh sách loại phim trên | | 3 | Admin chọn Thêm mới loại phim, luồng phụ thêm mới được thực hiện  Admin chọn Sửa loại phim, luồng phụ sửa  loại phim được thực hiện  Admin chọn xóa loại phim, luồng phụ xóa loại phim được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm sửa xóa, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ CSDL cần được cập nhật tương ứng, danh sách loại phim, danh sách phim liên quan được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi, các danh sách liên quan không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Tên loại phim thêm mới không hợp lệ  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm mới loại phim  A2: Tên loại phim sửa không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa loại phim  A3: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều loại phim  3.1. Hệ thống disable  ô nhập, disable nút Sửa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Admin bỏ chọn các loại phim vừa chọn khi xóa  4.1. Hệ thống disable nút xóa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A5: Admin click chọn nút hủy thao tác xóa  Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa loại phim  A6: Hệ thống phát hiện tồn tại phim thuộc loại phim đang chọn xóa  6.1. Hệ thống hiển thị hộp thông báo tên các loại phim trên. usecase trở lại bước 3 luồng phụ xóa loại phim  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý loại phim |
| **Subflow of Events**  Thêm mới loại phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng thêm mới loại phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập tên loại phim | | 3 | Admin nhập loại phim mới  Admin click chọn Đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của loại phim mới: loại phim dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với loại phim khác đã có trong CSDL (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm loại phim với tên loại phim vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách loại phim  Hệ thống cập nhật hộp chọn loại phim trong UC17  Hệ thống hiển thị thông báo thêm loại phim thành công | | 5 |  |  | |
| Sửa loại phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn loại phim muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập với tên loại phim hiện tại  Hệ thống enable nút Sửa | | 3 | Admin sửa tên loại phim trong ô nhập  Admin click chọn nút Sửa (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên loại phim mới: Tên loại phim dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với tên loại phim khác đã có trong CSDL (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL với tên loại phim Admin vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách loại phim  Hệ thống cập nhật hộp chọn loại phim trong UC17  Hệ thống cập nhật các bảng danh sách phim (cập nhật cột thông tin loại phim) gồm : bảng danh sách phim trong đơn hàng, bảng danh sách phim trong kho, bảng danh sách phim trong phiếu nhập  Hệ thống thông báo sửa thành công | |
| Xóa loại phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn loại phim muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa | | 3 | Admin click nút Xóa (A4) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc muốn xóa loại phim | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A5) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của phim thuộc loại phim là loại phim đang chọn xóa (A6)  Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Xóa các loại phim đang chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách loại phim hiện tại,  Hệ thống cập nhật hộp chọn loại phim trong UC17  Hệ thống disable nút xóa | |

### Image2.png Quản lý Đạo diễn

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC23 | |
| **Use Case ID** | UC23 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý đạo diễn |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Quản lý  đạo diễn |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách  đạo diễn hiện có trong CSDL (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ cùng với danh sách  đạo diễn trên | | 3 | Admin chọn Thêm mới  đạo diễn, luồng phụ thêm mới được thực hiện  Admin chọn Sửa đạo diễn, luồng phụ sửa  đạo diễn được thực hiện  Admin chọn xóa  đạo diễn, luồng phụ xóa  đạo diễn được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm sửa xóa, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ, CSDL cần được cập nhật tương ứng, danh sách  đạo diễn, hộp chọn đạo diễn liên quan được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi, các danh sách liên quan không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Tên đạo diễn thêm mới không hợp lệ  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm mới đạo diễn  A2: Tên đạo diễn sửa không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa đạo diễn  A3: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều đạo diễn  3.1. Hệ thống disable  ô nhập, disable nút Sửa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Admin bỏ chọn các đạo diễn vừa chọn khi xóa  4.1. Hệ thống disable nút xóa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A5: Admin click chọn nút hủy thao tác xóa  5.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa đạo diễn  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý đạo diễn |
| **Subflow of Events**  Thêm đạo diễn | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng thêm mới đạo diễn |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập tên đạo diễn | | 3 | Admin nhập tên đạo diễn mới  Admin click chọn Đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên đạo diễn mới: tên đạo diễn dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với tên đạo diễn khác đã có trong CSDL (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm đạo diễn với tên đạo diễn vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách đạo diễn  Hệ thống cập nhật hộp chọn đạo diễn trong UC17  Hệ thống hiển thị thông báo thêm đạo diễn thành công | |
| Sửa đạo diễn | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn đạo diễn muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập với tên đạo diễn hiện tại  Hệ thống enable nút Sửa | | 3 | Admin sửa tên đạo diễn trong ô nhập  Admin click chọn nút Sửa (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên đạo diễn mới: Tên đạo diễn dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với tên đạo diễn khác đã có trong CSDL (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL với tên đạo diễn Admin vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách đạo diễn  Hệ thống cập nhật hộp chọn đạo diễn trong UC17  Hệ thống thông báo sửa thành công | |
| Xóa đạo diễn | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn đạo diễn muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa | | 3 | Admin click nút Xóa (A4) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc muốn xóa đạo diễn | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A5) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Cập nhật các phim có đạo diễn là đạo diễn đang chọn xóa giá trị null. Xóa các đạo diễn đang chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách đạo diễn hiện tại,  Hệ thống cập nhật hộp chọn đạo diễn trong UC17  Hệ thống disable nút xóa | |

### Image2.png Quản lý diễn viên

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC24 | |
| **Use Case ID** | UC24 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý diễn viên |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Quản lý  diễn viên |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách diễn viên hiện có trong CSDL (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ cùng với danh sách diễn viên trên | | 3 | Admin chọn Thêm mới diễn viên, luồng phụ thêm mới diễn viên được thực hiện  Admin chọn Sửa diễn viên, luồng phụ sửa diễn viên được thực hiện  Admin chọn xóa diễn viên, luồng phụ xóa diễn viên được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm sửa xóa, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ, CSDL cần được cập nhật tương ứng, danh sách diễn viên liên quan được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi, các danh sách liên quan không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Tên diễn viên thêm mới không hợp lệ  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm mới diễn viên  A2: Tên diễn viên sửa không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa đạo diễn  A3: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều diễn viên  3.1. Hệ thống disable  ô nhập, disable nút Sửa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Admin bỏ chọn các diễn viên vừa chọn khi xóa  4.1. Hệ thống disable nút xóa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A5: Admin click chọn nút hủy thao tác xóa  5.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa diễn viên  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý diễn viên |
| **Subflow of Events**  Thêm diễn viên | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng thêm mới diễn viên |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập tên diễn viên | | 3 | Admin nhập tên diễn viên mới  Admin click chọn Đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên diễn viên mới: tên diễn viên dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với tên diễn viên khác đã có trong CSDL (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm diễn viên với tên diễn viên vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách diễn viên  Hệ thống cập nhật danh sách diễn viên trong UC17  Hệ thống hiển thị thông báo thêm diễn viên thành công | |
| Sửa diễn viên | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn diễn viên muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập với tên diễn viên hiện tại  Hệ thống enable nút Sửa | | 3 | Admin sửa tên diễn viên trong ô nhập  Admin click chọn nút Sửa (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên diễn viên mới: Tên diễn viên dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với tên diễn viên khác đã có trong CSDL (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL với tên diễn viên Admin vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách diễn viên  Hệ thống cập nhật danh sách diễn viên trong UC17  Hệ thống thông báo sửa thành công | |
| Xóa diễn viên | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn diễn viên muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa | | 3 | Admin click nút Xóa (A4) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc muốn xóa diễn viên | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A5) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Cập nhật các phim có diễn viên là diễn viên đang chọn xóa. Xóa các diễn viên đang chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách diễn viên hiện tại,  Hệ thống danh sách diễn viên trong UC17  Hệ thống disable nút xóa | |

### Image2.png Quản lý phiếu xuất lưu

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC19 | |
| **Use Case ID** | UC19 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý phiếu xuất lưu (Tìm kiếm, Xuất dữ liệu, Chuyển về danh sách hóa đơn) |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng quản lý phiếu xuất lưu |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có danh sách Phiếu xuất lưu trong tháng hiện tại  Các nút  xuất dữ liệu và chuyển về danh sách hóa đơn bị disable | | 3 | Admin chọn Tìm kiếm phiếu xuất, luồng phụ tìm phiếu xuất được thực hiện  Admin chọn Xuất dữ liệu, luồng phụ xuất dữ liệu được thực hiện  Admin chọn Chuyển phiếu xuất về danh sách hóa đơn, luồng phụ chuyển về danh sách hóa đơn được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau luồng phụ chuyển phiếu xuất về danh sách hóa đơn, nếu Admin chọn đồng ý chuyển, CSDL cần được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin bỏ chọn danh sách phiếu xuất đã chọn  1.1. Hệ thống disable nút In phiếu xuất. usecase bắt đầu lại từ đầu  A2: Admin click chọn xuất dữ liệu  2.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn file  2.2. Admin nhập tên file cần xuất dữ liệu.  Admin chọn định dạng dữ liệu (Html, pdf, xsl, doc, jpg)  Admin click chọn xuất dữ liệu (A4)  2.3. Hệ thống xuất dữ liệu ra file (E1)  2.4. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  A3: Admin chọn hủy thao tác in dữ liệu  3.1. Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in,  usecase trở lại bước 4 luồng phụ Xuất dữ liệu  A4: Admin chọn hủy thao tác xuất dữ liệu  4.1. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file.  usecase trở lại bước 4 luồng phụ Xuất dữ liệu  A5: Admin bỏ chọn các phiếu xuất đã chọn  5.1. Hệ thống disable nút chuyển về danh sách hóa đơn,  usecase bắt đầu lại từ đầu  A6: Admin click chọn hủy thao tác chuyển về danh sách hóa đơn  6.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi. usecase trở về bước 2 luồng phụ chuyển về danh sách hóa đơn  E1: Hệ thống gặp sự cố CSDL hoặc sự cố hệ thống khác  1.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ báo lỗi. usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý phiếu xuất lưu |
| **Subflow of Events**  Tìm kiếm phiếu xuất | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin nhập vào mẫu tên đăng nhập và khoảng thời gian giao hàng  Admin click nút tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách phiếu xuất có thông tin phù hợp với điều kiện tìm kiếm mà Admin nhập (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ có danh sách phiếu xuất vừa lấy ra | |
| Xuất dữ liệu | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phiếu xuất muốn xuất dữ liệu |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút In phiếu xuất | | 3 | Admin click chọn In phiếu xuất (A1) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có thông tin phiếu xuất đã được layout (dàn trang để in) (E1) | | 5 | Admin click chọn In (A2) |  | | 6 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ điều khiển máy in | | 7 | Admin click chọn đồng ý in (A3) |  | | 8 |  | Hệ thống kết nối máy in và in dữ liệu (E1)  Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in | |
| Chuyển về danh sách hóa đơn | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phiếu xuất muốn chuyển về danh sách hóa đơn |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Chuyển về danh sách hóa đơn | | 3 | Admin click chọn Chuyển về danh sách hóa đơn (A5) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi lại thao tác chuyển về danh sách hóa đơn | | 5 | Admin click chọn đồng ý chuyển (A6) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL (E1)  Hệ thống cập nhật bảng danh sách phiếu xuất, bảng hóa đơn, bảng danh sách phim có chưa thông tin kho hàng (bảng danh sách phim trong hóa đơn, bảng danh sách phim trong kho hàng, bảng danh sách phim trong phiếu nhập)  Hệ thống disable nút chuyển về danh sách hóa đơn | |

### Image2.png Quản lý phiếu nhập

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC20 | |
| **Use Case ID** | UC20 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý phiếu nhập (Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa, Xuất dữ liệu) |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng quản lý phiếu nhập |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập trong tháng hiện tại  (Gồm mã phiếu nhập, Tên nhà cung cấp, Ngày tạo phiếu)  Hệ thống disable các nút In phiếu, xóa phiếu, thêm phim, bỏ phim | | 3 | Admin chọn Tìm kiếm phiếu nhập, luồng phụ tìm kiếm phiếu nhập được thực hiện  Admin chọn Thêm phiếu, luồng phụ thêm phiếu được thực hiện  Admin chọn xuất dữ liệu, luồng phụ xuất dữ liệu được thực hiện  Admin chọn xóa phiếu, luồng phụ xóa phiếu được thực hiện  Admin chọn thêm phim vào phiếu nhập, luồng phụ thêm phim được thực hiện  Admin chọn Bỏ phim khỏi phiếu nhập, luồng phụ bỏ phim được thực hiện  Admin chọn sửa nhà cung cấp, luồng phụ sửa nhà cung cấp được thực hiện  Admin chọn sửa giá phim trong phiếu nhập, luồng phụ sửa giá phim trong phiếu nhập được thực hiện  Admin chọn sửa số lượng phim trong phiếu nhập, luồng phụ sửa số lượng phim được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin chưa chọn nhà cung cấp nào  1.1. Hệ thống thông báo lỗi, usecase trở về bước 1 luồng phụ Thêm phiếu  A2: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều phiếu nhập  2.1. Hệ thống dấu bảng danh sách phim hiện có trong phiếu nhập  2.2. Hệ thống disable nút Thêm phim  A3: Admin bỏ chọn tất cả phim đã chọn để thêm  3.1. Hệ thống disable nút chọn phim. usecase bắt đầu lại từ bước 5 luồng phụ Thêm phim  A4: Admin bỏ chọn các phim đã chọn để xóa  4.1. Hệ thống disable nút bỏ phim, usecase bắt đầu lại từ bước 3 luồng phụ bỏ phim  A5: Admin bỏ chọn các phim đã chọn để xuất dữ liệu  5.1. Hệ thống disable nút Xuất dữ liệu, usecase bắt đầu lại từ bước 1 luồng phụ xuất dữ liệu  A6: Admin chọn xuất dữ liệu  6.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn file  6.2. Admin nhập tên file muốn xuất dữ liệu  Admin chọn định dạng file (PDF, HTML, JPG, XSL, DOC, DOCX)  6.3. Admin click chọn lưu file (A8)  6.4. Hệ thống lưu file (E1)  6.5. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  A7: Admin click chọn hủy thao tác In  7.1. Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in, usecase trở về bước 4 luồng phụ Xuất dữ liệu  A8: Admin click chọn hủy thao tác lưu file  8.1. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file, usecase trở về bước 4 luồng phụ xuất dữ liệu  A9: Admin bỏ chọn các phiếu đã chọn để xóa  9.1. Hệ thống disable nút xóa phiếu, usecase trở về bước 1 luồng phụ xóa phiếu  A10: Admin click nút hủy thao tác xóa phiếu  10.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi. usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa phiếu  A11: Admin nhấn phím ESC khi đang sửa nhà cung cấp  11.1. Hệ thống dấu hộp chọn Nhà cung cấp. usecase trở lại bước 1 luồng phụ sửa nhà cung cấp  A12: Admin nhấn ESC khi đang sửa giá phim  12.1. Hệ thống dấu ô nhập giá phim. usecase trở về bước 2 luồng phụ sửa giá phim  A13: Hệ thống phát hiện giá phim mới âm  13.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ báo lỗi, usecase trở về bước 4 luồng phụ sửa giá phim  A14: Admin nhấn ESC khi đang sửa số lượng phim  14.1. Hệ thống dấu ô nhập số lượng phim. usecase trở về bước 2 luồng phụ sửa số lượng phim  A15: Hệ thống phát hiện số lượng phim không hợp lệ  15.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.usecase trở về bước 4 luồng phụ sửa số lượng phim  A15: Admin click nút quản lý nhà cung cấp  UC21 được thực hiện  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống khác  1.1. Hệ thống báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý phiếu nhập |
| **Subflow of Events**  Tìm kiếm | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin nhập vào mẫu tên nhà cung cấp, và khoảng thời gian nhập phim  Admin click chọn Tìm kiếm |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị bảng danh sách phiếu nhập có tên và thời gian nhập phù hợp với điều kiện tìm kiếm mà Admin cung cấp | |
| Thêm phiếu | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Nhà cung cấp (A16)  Admin click Thêm phiếu |  | | 2 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào: Đảm bảo Admin đã chọn nhà cung cấp trước khi click thêm phiếu (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm phiếu nhập vào CSDL (Phiếu trống, chưa có phim) (E1) | |
| Thêm phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phiếu nhập cần thêm phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị danh sách phim hiện có trong phiếu nhập  (Gồm: Mã phim, tên phim, loại phim, giá, số lượng phim)  Hệ thống enable nút Thêm phim | | 3 | Admin click chọn Thêm phim (A2) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có danh sách phim hiện có trong kho  (Gồm: Mã phim, tên phim)  Hệ thống disable nút chọn phim | | 5 | Admin chọn phim muốn thêm vào phiếu nhập |  | | 6 |  | Hệ thống enable nút chọn phim | | 7 | Admin click chọn nút Chọn phim (A3) |  | | 8 |  | Hệ thống đóng cửa sổ chọn phim  Hệ thống cập nhật CSDL : Thêm phim vào danh sách phim trong phiếu nhập đang chọn như sau: nếu phim đã có trong danh sách, số lượng phim tăng lên 1, nếu chưa có trong danh sách, phim sẽ được thêm vào danh sách với giá là giá mặc định, số lượng bằng 1 (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim trong phiếu nhập  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim có cột số lượng phim trong kho gồm các bảng danh sách phim trong phiếu xuất lưu, danh sách phim trong đơn hàng, danh sách phim hiện có trong kho nếu các bảng này đang được hiển thị | |
| Bỏ phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn phiếu nhập muốn bỏ phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị bảng danh sách phim hiện có trong phiếu nhập  (Gồm: Mã phim, tên phim, loại phim, giá, số lượng phim) | | 3 | Admin click chọn phim muốn bỏ khỏi phiếu nhập |  | | 4 |  | Hệ thống enable nút Bỏ phim | | 5 | Admin click chọn nút Bỏ phim (A4) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL: bỏ phim khỏi danh sách phim trong phiếu nhập đang chọn  (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim trong phiếu nhập  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim có cột số lượng phim trong kho gồm các bảng danh sách phim trong phiếu xuất lưu, danh sách phim trong đơn hàng, danh sách phim hiện có trong kho nếu các bảng này đang được hiển thị  Hệ thống disable nút bỏ phim | |
| Xuất dữ liệu | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn phiếu nhập muốn xuất dữ liệu |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xuất dữ liệu | | 3 | Admin click chọn Xuất dữ liệu (A5) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có thông tin phiếu nhập của tất cả các phiếu đã chọn (thông tin phiếu nhập đã được layout để in)  (Gồm: Mã phiếu nhập, tên công ty, ngày tạo phiếu, tên nhà cung cấp, danh sách phim hiện có trong phiếu nhập: mã phim, tên phim, giá, số lượng, thành tiền, tổng tiền) | | 5 | Admin click chọn in (A6) |  | | 6 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ điều khiển máy in | | 7 | Admin click chọn Đồng ý in (A7) |  | | 8 |  | Hệ thống kết nối máy in, in dữ liệu (E1)  Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in | |
| Xóa phiếu | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn các phiếu nhập muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa phiếu | | 3 | Admin click nút Xóa phiếu (A9) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa hỏi lại Admin có thực sự muốn xóa phiếu nhập | | 5 | Admin click nút đồng ý xóa (A10) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL: Xóa phiếu nhập khỏi CSDL (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phiếu nhập  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim trong phiếu nhập  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim có cột số lượng phim trong kho gồm các bảng danh sách phim trong phiếu xuất lưu, danh sách phim trong đơn hàng, danh sách phim hiện có trong kho nếu các bảng này đang được hiển thị  Hệ thống disable nút xóa phiếu | |
| Sửa nhà cung cấp | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click đúp tên nhà cung cấp muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị hộp chọn cho phép Admin chọn 1 trong các nhà cung cấp hiện có trong CSDL | | 3 | Admin chọn nhà cung cấp muốn sửa  Admin click chọn phiếu xuất khác (A11) |  | | 4 |  | Hệ thống cập nhật CSDL với nhà cung cấp mới mà Admin chọn (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phiếu nhập | |
| Sửa giá phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn phiếu xuất muốn sửa giá phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị bảng danh sách phim hiện có trong phiếu nhập  (Gồm: Mã phim, tên phim, loại phim, giá, số lượng phim) | | 3 | Admin click đúp ô giá phim muốn sửa |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập có sẵn giá phim hiện tại | | 5 | Admin sửa giá phim mới  Admin nhấn enter hoặc chọn phim khác (A12) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giá phim mới nhập: giá phim cần không âm (A13)  Hệ thống cập nhật CSDL với giá phim mới  (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim trong phiếu nhập | |
| Sửa số lượng phim | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin click chọn phiếu xuất muốn sửa số lượng phim |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị bảng danh sách phim hiện có trong phiếu nhập  (Gồm: Mã phim, tên phim, loại phim, giá, số lượng phim) | | 3 | Admin click đúp ô số lượng phim muốn sửa |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập có sẵn số lượng phim hiện tại | | 5 | Admin sửa số lượng phim mới  Admin nhấn enter hoặc chọn phim khác (A14) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số lượng phim mới nhập: số lượng phim cần nguyên dương (A15)  Hệ thống cập nhật CSDL với giá phim mới  (E1)  Hệ thống cập nhật cửa sổ hiển thị danh sách phim trong phiếu nhập | |

### Image2.png Quản lý Nhà cung cấp

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC21 | |
| **Use Case ID** | UC21 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý nhà cung cấp |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Quản lý nhà cung cấp |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách nhà cung cấp hiện có trong CSDL (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ cùng với danh sách nhà cung cấp trên | | 3 | Admin chọn Thêm mới nhà cung cấp, luồng phụ thêm mới được thực hiện  Admin chọn Sửa nhà cung cấp, luồng phụ sửa nhà cung cấp được thực hiện  Admin chọn xóa nhà cung cấp, luồng phụ xóa nhà cung cấp được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm sửa xóa, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ CSDL cần được cập nhật tương ứng, danh sách nhà cung cấp, phiếu nhập và danh sách phim liên quan được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi, các danh sách liên quan không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Tên nhà cung cấp thêm mới không hợp lệ  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm mới nhà cung cấp  A2: Tên nhà cung cấp sửa không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa nhà cung cấp  A3: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều nhà cung cấp  3.1. Hệ thống disable  ô nhập, disable nút Sửa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Admin bỏ chọn các nhà cung cấp vừa chọn khi xóa  4.1. Hệ thống disable nút xóa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A5: Admin click chọn nút hủy thao tác xóa  Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa nhà cung cấp  A6: Hệ thống phát hiện tồn tại phiếu nhập có tên các nhà cung cấp đang chọn xóa  6.1. Hệ thống hiển thị hộp thông báo tên các nhà cung cấp trên. và hỏi có tiếp tục xóa  6.2. Admin click chọn đồng ý xóa (A5)  6.3. Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Xóa các phiếu nhập có tên các nhà cung cấp chọn xóa, Xóa các nhà cung cấp đã chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp hiện tại, hộp chọn nhà cung cấp trong UC20 nếu hộp chọn đang hiển thị, cập nhật danh sách phiếu nhập trong UC20, cập nhật danh sách phim có thông tin số lượng trong kho: bảng danh sách phim trong đơn hàng, bảng danh sách phim trong phiếu nhập, bảng danh sách phim trong kho  Hệ thống disable nút xóa  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý nhà cung cấp |
| **Subflow of Events**  Thêm mới nhà cung cấp | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng thêm mới nhà cung cấp |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập tên nhà cung cấp | | 3 | Admin nhập tên nhà cung cấp mới  Admin click chọn Đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên nhà cung cấp mới: Tên nhà cung cấp dài 1 đến 50 ký tự, và không trùng với tên nhà cung cấp khác đã có trong CSDL (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm nhà cung cấp với tên nhà cung cấp vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp  Hệ thống cập nhật hộp chọn nhà cung cấp trong UC20  Hệ thống hiển thị thông báo thêm nhà cung cấp thành công | |
| Sửa nhà cung cấp | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn nhà cung cấp muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập với tên nhà cung cấp hiện tại  Hệ thống enable nút Sửa | | 3 | Admin sửa tên nhà cung cấp trong ô nhập  Admin click chọn nút Sửa (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tên nhà cung cấp mới: Tên nhà cung cấp dài 1 đến 50 ký tự, và không trùng với tên nhà cung cấp khác đã có trong CSDL (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL với tên nhà cung cấp Admin vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp  Hệ thống cập nhật hộp chọn nhà cung cấp trong UC20 nếu hộp chọn đang hiển thị  Hệ thống thông báo sửa thành công | |
| Xóa nhà cung cấp | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn nhà cung cấp muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa | | 3 | Admin click nút Xóa (A4) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc muốn xóa Nhà cung cấp | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A5) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của phiếu nhập có tên nhà cung cấp đang chọn (A6)  Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Xóa các phiếu nhập có tên các nhà cung cấp chọn xóa, Xóa các nhà cung cấp đã chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp hiện tại, hộp chọn nhà cung cấp trong UC20 nếu hộp chọn đang hiển thị, cập nhật danh sách phiếu nhập trong UC20, cập nhật danh sách phim có thông tin số lượng trong kho: bảng danh sách phim trong đơn hàng, bảng danh sách phim trong phiếu nhập, bảng danh sách phim trong kho  Hệ thống disable nút xóa | |

### Image2.png Cài đặt hệ thống

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC27 | |
| **Use Case ID** | UC27 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để cài đặt hệ thống |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng cài đặt hệ thống |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có thông số cài đặt hệ thống hiện tại (Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, email, Số phim/trang, Số phim bán chạy, số phim mới, múi giờ) | | 3 | Admin sửa các thông số cài đặt (A1)  Admin click chọn đồng ý sửa |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông số cài đặt: (A2)  email nếu có phải khớp mẫu email chuẩn, số phim/trang, số phim bán chạy, số phim mới nguyên không âm  Hệ thống cập nhật thông số cài đặt mới (E1)  Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công | |
| **Post-conditions** | Nếu thông số cài đặt hệ thống mới hợp lệ, hệ thống cần cập nhật thông số cài đặt hệ thống, ngược lại, thông số cài đặt hệ thống không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin đóng cửa sổ cài đặt hệ thống  1.1 Hệ thống dấu cửa sổ cài đặt hệ thống. usecase kết thúc  A2: Hệ thống phát hiện thông số cài đặt không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3  E1: Hệ thống gặp lỗi kết nối hoặc lỗi hệ thống khác  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ cài đặt hệ thống |

### Image2.png Quản lý nick chat

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC26 | |
| **Use Case ID** | UC26 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để quản lý nick chat |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn Quản lý nick chat |  | | 2 |  | Hệ thống lấy ra danh sách nick chat hiện có trong CSDL (E1)  Hệ thống hiển thị cửa sổ cùng với danh sách nick chat trên | | 3 | Admin chọn Thêm mới nick chat, luồng phụ thêm mới nick chat được thực hiện  Admin chọn Sửa nick chat, luồng phụ sửa nick chat được thực hiện  Admin chọn xóa nick chat, luồng phụ xóa nick chat được thực hiện |  | |
| **Post-conditions** | Sau các luồng phụ thêm sửa xóa, nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ, CSDL cần được cập nhật tương ứng, danh sách nick chat được cập nhật tương ứng, ngược lại CSDL không thay đổi, các danh sách nick chat không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: nick chat thêm mới không hợp lệ  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ thêm mới nick chat  A2: nick chat sửa không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 3 luồng phụ sửa nick chat  A3: Admin bỏ chọn hoặc chọn nhiều nick chat  3.1. Hệ thống disable  ô nhập, disable nút Sửa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A4: Admin bỏ chọn các nick chat vừa chọn khi xóa  4.1. Hệ thống disable nút xóa. usecase bắt đầu lại từ đầu  A5: Admin click chọn nút hủy thao tác xóa  5.1. Hệ thống đóng cửa sổ hỏi, usecase trở lại bước 2 luồng phụ xóa nick chat  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi kết nối  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi Admin đóng cửa sổ quản lý nick chat |
| **Subflow of Events**  Thêm nick chat | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng thêm mới nick chat |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập nick chat | | 3 | Admin nhập nick chat  mới    Admin click chọn Đồng ý thêm |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nick chat mới: nick chat dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với nick chat khác đã có trong CSDL (A1)  Hệ thống cập nhật CSDL: thêm nick chat với nick chat vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách nick chat  Hệ thống hiển thị thông báo thêm nick chat thành công | |
| Sửa nick chat | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn nick chat muốn sửa |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị ô nhập với nick chat hiện tại  Hệ thống enable nút Sửa | | 3 | Admin sửa nick chat trong ô nhập  Admin click chọn nút Sửa (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nick chat mới: nick chat dài 1 đến 20 ký tự, và không trùng với nick chat khác đã có trong CSDL (A2)  Hệ thống cập nhật CSDL với nick chat Admin vừa nhập (E1)  Hệ thống cập nhật danh sách nick chat  Hệ thống thông báo sửa thành công | |
| Xóa nick chat | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn nick chat muốn xóa |  | | 2 |  | Hệ thống enable nút Xóa | | 3 | Admin click nút Xóa (A4) |  | | 4 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ hỏi Admin có chắc muốn xóa nick chat | | 5 | Admin click chọn đồng ý xóa (A5) |  | | 6 |  | Hệ thống cập nhật CSDL (E1): Xóa các nick chat đang chọn xóa  Hệ thống cập nhật danh sách nick chat hiện tại,  Hệ thống disable nút xóa | |

### Image2.png Xuất báo cáo thống kê

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC28 | |
| **Use Case ID** | UC28 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để xuất dữ liệu báo cáo thống kê |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng xuất báo cáo thống kê |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có danh sách báo cáo: Doanh thu theo phim, loại phim, đạo diễn, diễn viên, tình hình nhập hàng, doanh thu theo khách hàng, doanh thu theo tháng, biểu đồ doanh thu theo tháng  Nút báo cáo bị disable | | 3 | Admin chọn báo cáo muốn xuất dữ liệu |  | | 4 |  | Hệ thống enable nút Báo cáo | | 5 | Admin chọn khoảng thời gian báo cáo  Admin click chọn nút Báo cáo (A1) |  | | 6 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian báo cáo: thời điểm kết thúc báo cáo phải sau thời điểm bắt đầu báo cáo (A2)  Hệ thống hiển thị cửa sổ với báo cáo tương ứng (E1) | | 7 | Admin click chọn In (A3) |  | | 8 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ điều khiển máy in | | 9 | Admin thiết lập các thông số máy in  Admin click chọn đồng ý In (A4) |  | | 10 |  | Hệ thống kết nối máy in và in dữ liệu (E1)  Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Admin bỏ chọn báo cáo muốn xuất dữ  liệu  1.1. Hệ thống disable nút Báo cáo, usecase trở lại bước 3  A2: Hệ thống phát hiện khoảng thời gian báo cáo không hợp lệ  2.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase trở lại bước 5  A3: Admin click chọn Xuất dữ liệu ra file  3.1. Hệ thống hiển thị cửa sổ chọn file  3.2. Admin nhập vào tên file muốn xuất dữ liệu  Admin chọn định dạng file muốn xuất dữ liệu (PDF, HTML, XSL, DOC, DOCX, JPG)  Admin click chọn lưu file (A5)  3.3 Hệ thống lưu file (E1)  Hệ thống đóng cửa sổ chọn file  A4: Admin click chọn hủy thao tác In  4.1. Hệ thống đóng cửa sổ điều khiển máy in, usecase trở lại bước 7  A5: Admin click chọn hủy thao tác xuất dữ liệu ra file  5.1. Hệ thống đóng cửa sổ chọn file, usecase trở về bước 7  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống khác  1.1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, usecase bắt đầu lại từ đầu |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi admin đóng cửa sổ danh sách báo cáo |

### Image2.png Xem hướng dẫn sử dụng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC25 | |
| **Use Case ID** | UC25 |
| **Primary Actor** | Admin |
| **Brief Description** | Admin sử dụng usecase này để xem hướng dẫn sử dụng |
| **Preconditions** | Admin cần đăng nhập trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | Admin chọn chức năng xem hướng dẫn sử dụng |  | | 2 |  | Hệ thống hiển thị cửa sổ có hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chương trình | |
| **Post-conditions** |  |
| **Alternative flows and exceptions** |  |
| **End-conditions** | usecase kết thúc khi admin đóng cửa sổ hướng dẫn sử dụng |

### Image3.png DVDStore

### Image2.png Gửi đơn hàng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC08 | |
| **Use Case ID** | UC08 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để gửi đơn hàng |
| **Preconditions** | User cần đăng nhập và sử dụng usecase quản lý giỏ hàng (UC06) trước khi  sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User click chọn nút sang bước kế tiếp (A1) |  | | 2 |  | Hệ thống kiểm tra thông tin đầu vào gồm: (A2)  Số lượng phim phải là số nguyên không âm  địa chỉ từ 1 đến 100 ký tự  điện thoại từ 1 đến 50 ký tự  email phải hợp mẫu email chuẩn  giỏ hàng phải có ít nhất 1 phim  Hệ thống cập nhật thông tin giỏ hàng nếu có thay đổi  Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng hiện tại, người dùng có thể xem lại để đảm bảo không nhầm lẫn | | 3 | Người dùng click chọn Đặt hàng (A3) |  | | 4 |  | Hệ thống lưu thông tin đơn hàng mới (E1)  Hệ thống xóa phim trong giỏ hàng  Hệ thống thông báo cho Admin về đơn hàng mới  Hệ thống thông báo gửi đơn hàng thành công | |
| **Post-conditions** | Nếu thông tin đầu vào hợp lệ và có thể tạo đơn hàng, đơn hàng cần được lưu vào CSDL, đồng thời phim trong giỏ hàng cần được xóa  Ngược lại, CSDL và giỏ hàng hiện tại không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1:  User sửa thông tin giỏ hàng, click chọn sang bước kế tiếp, usecase tiếp tục từ bước 2  A2: Hệ thống kiểm tra thông tin form, phát hiện thông tin không hợp lệ  2.1. Hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết về trường thông tin không hợp lệ  2.2. User nhập lại các trường không hợp lệ, usecase bắt đầu lại từ đầu  A3: Người dùng click chọn Trở về giỏ hàng  Hệ thống hiển thị form thông tin giỏ hàng hiện tại. Usecase bắt đầu lại từ đầu  E1: Hệ thống gặp lỗi CSDL hoặc lỗi hệ thống  Hệ thống thông báo lỗi, ghi nhật ký (log). usecase kết thúc |
| **End-conditions** | Đơn hàng được gửi thành công, người dùng chọn chức năng khác, hoặc hệ thống gặp sự cố (E1) |

### Image2.png Cập nhật giỏ hàng

#### Use Case Descriptions

|  |  |
| --- | --- |
| UC07 | |
| **Use Case ID** | UC07 |
| **Primary Actor** | User |
| **Brief Description** | User sử dụng usecase này để cập nhật thông tin giỏ hàng |
| **Preconditions** | User cần đăng nhập và sử dụng usecase quản lý giỏ hàng trước khi sử dụng usecase này |
| **Flow of Events** | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Actor Input | System Response | | 1 | User nhập thông tin cần sửa gồm:  số lượng từng phim ,phim cần xóa khỏi giỏ hàng  Thông tin giao hàng gồm: địa chỉ, email điện thoại  User click chọn cập nhật thông tin giỏ hàng |  | | 2 |  | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đầu vào gồm: (A1)  Số lượng phim phải là số nguyên không âm  địa chỉ từ 1 đến 100 ký tự  điện thoại từ 1 đến 50 ký tự  email phải hợp mẫu email chuẩn  Hệ thống cập nhật thông tin mới trên giỏ hàng (cập nhật số lượng, với phim nào số lượng bằng không hoặc bị đánh dấu xóa thì xóa khỏi giỏ hàng, cập nhật thông tin giao hàng) (E1)  Hệ thống hiển thị giỏ hàng với thông tin mới đã được cập nhật | |
| **Post-conditions** | Nếu user nhập thông tin giỏ hàng hợp lệ, giỏ hàng được cập nhật đầy đủ thông tin mới  Nếu user nhập thông tin giỏ hàng không hợp lệ, thông tin giỏ hàng không thay đổi |
| **Alternative flows and exceptions** | A1: Hệ thống kiểm tra thông tin form, phát hiện thông tin không hợp lệ  1.1. Hệ thống trả về thông báo lỗi chi tiết về trường thông tin không hợp lệ  1.2. Người dùng nhập lại các trường không hợp lệ, usecase bắt đầu lại từ đầu  E1: Lỗi hệ thống  Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. usecase kết thúc |
| **End-conditions** | Usecase kết thúc khi người dùng chọn chức năng khác hoặc gặp lỗi hệ thống |