1. **Quy chuẩn giao diện**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Biểu tượng | Ý nghĩa | Ví dụ sử dụng |
| 1 | A close up of a sign  Description automatically generated | Đại diện cho các mục điều hướng trên thanh điều hướng sườn trái của giao diện. Một mục điều hướng có thể gồm nhiều mục điều hướng cấp thấp hơn  Gồm 2 trạng thái: mặc định màu nhạt và kích hoạt màu đậm hơn | A screenshot of a phone  Description automatically generated |
| 2 | A screenshot of a phone  Description automatically generated | Menu dropdown để hiển thị các thông tin đa trị | A screenshot of a phone  Description automatically generated A screenshot of a phone  Description automatically generated |
| 2 |  | Thành phần hàng của bảng - TableRow.  Gồm 2 trạng thái: mặc định và nổi bật. Khi người dùng di chuột qua một hàng thì trạng thái sẽ chuyển qua nổi bật và ngược lại | A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| 3 | A close up of a text  Description automatically generated | Thanh tìm kiếm xuất hiện tại mỗi trang: quản lý bạn đọc, quản lý sách, quản lý mượn/trả | A screenshot of a phone  Description automatically generated |
| 4 |  | Thanh quay lại giúp bạn quay lại trang giao diện trước đó | A screenshot of a phone  Description automatically generated |
| 5 | A white and blue plus signs  Description automatically generated | Nút Thêm thực hiện các chức năng thêm mới dữ liệu.  Gồm 2 trạng thái: mặc định và nổi bật. | A white and pink rectangular object with black text  Description automatically generated |
| 6 | A circle with three dots  Description automatically generated | Nút Xem chi tiết, thực hiện chức năng hiển thị chi tiết thông tin đối tượng | A screen shot of a phone  Description automatically generated |
| 7 | A pencil in a circle  Description automatically generated | Nút Chỉnh sửa thực hiện các chức năng cập nhật thông tin đối tượng | A close-up of a sign  Description automatically generated |
| 8 | A black and white image of a letter b  Description automatically generated | Nút Xóa thực hiện các chức năng xóa đối tượng. | A black and white image of a letter b  Description automatically generated |
| 9 | A green and orange rectangles with white text  Description automatically generated | Nút xác nhận thực hiện thao tác lưu dữ liệu vào hệ thống hoặc xác nhận hành động của người dùng.  Tùy trường hợp mà nội dung chữ trong nút sẽ thay đổi. VD: khi sửa thì sẽ là “Lưu”,  khi xác nhận xóa sẽ là “Xóa” | A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| 10 | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated | Nút Hủy thực hiện hủy thao tác của người dùng | A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| 11 | A green and orange rectangle with white text  Description automatically generated | Nút thao tác thêm, hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin một đối tượng  Gồm 2 trạng thái: mặc định và nổi bật. | A close-up of two brown rectangles  Description automatically generated |
| 12 | A graph with numbers and a bar  Description automatically generated with medium confidence | Biểu diễn biểu đồ thống kê theo dạng cột | A graph with numbers and a bar  Description automatically generated with medium confidence |

1. **Thiết kế nguyên mẫu giao diện**

* Link prototype: [Figma](https://www.figma.com/design/sYcCF7DDmbqA8RqFxabG1F/Ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-b%C3%A1n-h%C3%A0ng?node-id=0-1&t=9fYaGiJdU9YjEJCY-1)

A screenshot of a login screen

Description automatically generated

*Giao diện đăng nhập*

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Giao diện trang chủ*

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Giao diện danh sách sản phẩm*

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Giao diện Thêm mới sản phẩm*

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Giao diện sửa thông tin sản phẩm*

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Giao diện xem thông tin chi tiết sản phẩm*

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Giao diện bán hàng*

*A screenshot of a receipt

Description automatically generated*

*Giao diện hóa đơn*

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Bảng phân cảnh 1*

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Bảng phân cảnh 2*