# TaiKhoan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã testcase** | **Đối tượng** | **Chức năng** | **Dữ liệu nhập** | **Kết quả** | **Mô tả** |
| 1 | TC01 | Tên tài khoản | Thêm tài khoản | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên tài khoản |
| 2 | TC02 | Tên tài khoản | Thêm tài khoản | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên tài khoản |
| 3 | TC03 | Tên tài khoản | Thêm tài khoản | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên tài khoản |
| 4 | TC04 | Tên tài khoản | Thêm tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên tài khoản |
| 5 | TC05 | Tên tài khoản | Thêm tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên tài khoản |
| 6 | TC06 | Mật khẩu | Thêm tài khoản | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox mật khẩu |
| 7 | TC07 | Mật khẩu | Thêm tài khoản | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox mật khẩu |
| 8 | TC08 | Mật khẩu | Thêm tài khoản | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox mật khẩu |
| 9 | TC09 | Mật khẩu | Thêm tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox mật khẩu |
| 10 | TC10 | Mật khẩu | Thêm tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox mật khẩu |
| 11 | TC11 | Tên tài khoản | Sửa tài khoản | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên tài khoản |
| 12 | TC12 | Tên tài khoản | Sửa tài khoản | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên tài khoản |
| 13 | TC13 | Tên tài khoản | Sửa tài khoản | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên tài khoản |
| 14 | TC14 | Tên tài khoản | Sửa tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên tài khoản |
| 15 | TC15 | Tên tài khoản | Sửa tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên tài khoản |
| 16 | TC16 | Mật khẩu | Sửa tài khoản | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox mật khẩu |
| 17 | TC17 | Mật khẩu | Sửa tài khoản | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox mật khẩu |
| 18 | TC18 | Mật khẩu | Sửa tài khoản | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox mật khẩu |
| 19 | TC19 | Mật khẩu | Sửa tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox mật khẩu |
| 20 | TC20 | Mật khẩu | Sửa tài khoản | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox mật khẩu |
| 21 | TC21 | Tài khoản | Xóa tài khoản | Có id | Hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa tài khoản có id |
| 22 | TC22 | Tài khoản | Xóa tài khoản | Không có id | Không hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa tài khoản không có id |

# LoaiNhanVien

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã testcase** | **Đối tượng** | **Chức năng** | **Dữ liệu nhập** | **Kết quả** | **Mô tả** |
| 1 | TC23 | Tên loại nhân viên | Thêm loại nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 2 | TC24 | Tên loại nhân viên | Thêm loại nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 3 | TC25 | Tên loại nhân viên | Thêm loại nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 4 | TC26 | Tên loại nhân viên | Thêm loại nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 5 | TC27 | Tên loại nhân viên | Thêm loại nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 11 | TC28 | Tên loại nhân viên | Sửa loại nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên tài khoản |
| 12 | TC29 | Tên loại nhân viên | Sửa loại nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 13 | TC30 | Tên loại nhân viên | Sửa loại nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 14 | TC31 | Tên loại nhân viên | Sửa loại nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 15 | TC32 | Tên loại nhân viên | Sửa loại nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên loại nhân viên |
| 21 | TC33 | Loại nhân viên | Xóa loại nhân viên | Có id | Hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa loại nhân viên có id |
| 22 | TC34 | Loại nhân viên | Xóa loại nhân viên | Không có id | Không hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa loại nhân viên không có id |

# NhanVien

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã testcase** | **Đối tượng** | **Chức năng** | **Dữ liệu nhập** | **Kết quả** | **Mô tả** |
| 1 | TC35 | Tên nhân viên | Thêm nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên nhân viên |
| 2 | TC36 | Tên nhân viên | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên nhân viên |
| 3 | TC37 | Tên nhân viên | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên nhân viên |
| 4 | TC38 | Tên nhân viên | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên nhân viên |
| 5 | TC39 | Tên nhân viên | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên nhân viên |
| 6 | TC40 | Tên nhân viên | Sửa nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tên nhân viên |
| 7 | TC41 | Tên nhân viên | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên nhân viên |
| 8 | TC42 | Tên nhân viên | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tên nhân viên |
| 9 | TC43 | Tên nhân viên | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tên nhân viên |
| 10 | TC44 | Tên nhân viên | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tên nhân viên |
| 11 | TC45 | Số điện thoại | Thêm nhân viên | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox số điện thoại |
| 12 | TC46 | Số điện thoại | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox số điện thoại |
| 13 | TC47 | Số điện thoại | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox số điện thoại |
| 14 | TC48 | Số điện thoại | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox số điện thoại |
| 15 | TC49 | Số điện thoại | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox số điện thoại |
| 16 | TC50 | Số điện thoại | Sửa nhân viên | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox số điện thoại |
| 17 | TC51 | Số điện thoại | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox số điện thoại |
| 18 | TC52 | Số điện thoại | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox số điện thoại |
| 19 | TC53 | Số điện thoại | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox số điện thoại |
| 20 | TC54 | Số điện thoại | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox số điện thoại |
| 21 | TC55 | Địa chỉ | Thêm nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox địa chỉ |
| 22 | TC56 | Địa chỉ | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tên địa chỉ |
| 23 | TC57 | Địa chỉ | Thêm nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox địa chỉ |
| 24 | TC58 | Địa chỉ | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox địa chỉ |
| 25 | TC59 | Địa chỉ | Thêm nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox địa chỉ |
| 26 | TC60 | Địa chỉ | Sửa nhân viên | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox địa chỉ |
| 27 | TC61 | Địa chỉ | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox địa chỉ |
| 28 | TC62 | Địa chỉ | Sửa nhân viên | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox địa chỉ |
| 29 | TC63 | Địa chỉ | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox địa chỉ |
| 30 | TC64 | Địa chỉ | Sửa nhân viên | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox địa chỉ |
| 31 | TC65 | Nhân viên | Xóa nhân viên | Có id | Hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa nhân viên có id |
| 32 | TC66 | Nhân viên | Xóa nhân viên | Không có id | Không hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa nhân viên không có id |

# ChiTietHoaDon

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã testcase** | **Đối tượng** | **Chức năng** | **Dữ liệu nhập** | **Kết quả** | **Mô tả** |
| 1 | TC67 | Số lượng sản phẩm | Thêm chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 2 | TC68 | Số lượng sản phẩm | Thêm chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 3 | TC69 | Số lượng sản phẩm | Thêm chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 4 | TC70 | Số lượng sản phẩm | Thêm chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 5 | TC71 | Số lượng sản phẩm | Thêm chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 6 | TC72 | Số lượng sản phẩm | Sửa chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 7 | TC73 | Số lượng sản phẩm | Sửa chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 8 | TC74 | Số lượng sản phẩm | Sửa chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 9 | TC75 | Số lượng sản phẩm | Sửa chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 10 | TC76 | Số lượng sản phẩm | Sửa chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox số lượng sản phẩm |
| 11 | TC77 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm trong form chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox tìm kiếm sản phẩm |
| 12 | TC78 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm trong form chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox tìm kiếm sản phẩm |
| 13 | TC79 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm trong form chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox tìm kiếm sản phẩm |
| 14 | TC80 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm trong form chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox tìm kiếm sản phẩm |
| 15 | TC81 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm trong form chi tiết hóa đơn | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox tìm kiếm sản phẩm |
| 16 | TC82 | Chi tiết hóa đơn | Xóa chi tiết hóa đơn | Có id | Hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa chi tiết hóa đơn có id |
| 17 | TC83 | Chi tiết hóa đơn | Xóa chi tiết hóa đơn | Không có id | Không hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa chi tiết hóa đơn không có id |

# KhuyenMai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã testcase** | **Đối tượng** | **Chức năng** | **Dữ liệu nhập** | **Kết quả** | **Mô tả** |
| 1 | TC35 | Tên khuyến mãi | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox khuyến mãi |
| 2 | TC36 | Tên khuyến mãi | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox khuyến mãi |
| 3 | TC37 | Tên khuyến mãi | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox khuyến mãi |
| 4 | TC38 | Tên khuyến mãi | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox khuyến mãi |
| 5 | TC39 | Tên khuyến mãi | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox khuyến mãi |
| 6 | TC40 | Tên khuyến mãi | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox khuyến mãi |
| 7 | TC41 | Tên khuyến mãi | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox khuyến mãi |
| 8 | TC42 | Tên khuyến mãi | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập số và chữ | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox khuyến mãi |
| 9 | TC43 | Tên khuyến mãi | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox khuyến mãi |
| 10 | TC44 | Tên khuyến mãi | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox khuyến mãi |
| 11 | TC45 | Giá trị | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox giá trị |
| 12 | TC46 | Giá trị | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox giá trị |
| 13 | TC47 | Giá trị | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox giá trị |
| 14 | TC48 | Giá trị | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox giá trị |
| 15 | TC49 | Giá trị | Thêm khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox giá trị |
| 16 | TC50 | Giá trị | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập chữ trong ô textbox giá trị |
| 17 | TC51 | Giá trị | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập số | Hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số trong ô textbox giá trị |
| 18 | TC52 | Giá trị | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập số và chữ | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập số và chữ trong ô textbox giá trị |
| 19 | TC53 | Giá trị | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt trong ô textbox giá trị |
| 20 | TC54 | Giá trị | Sửa khuyến mãi | Chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số | Không hợp lệ | Người dùng chỉ nhập kí tự đặc biệt, chữ và số trong ô textbox giá trị |
| 21 | TC65 | Khuyến mãi | Xóa khuyến mãi | Có id | Hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa khuyến mãi có id |
| 22 | TC66 | Khuyến mãi | Xóa khuyến mãi | Không có id | Không hợp lệ | Người dùng xài chức năng xóa khuyến mãi không có id |