|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq.No | Condition to be tested | Test data | Expected result | SuccessFul |
| 1 | Log in | True username or true password | Log in successfully |  |
| 2 | Log in | Wrong username or wrong password | Log in failed |  |
| 3 | Đặt phòng | Phòng đã được đặt hoặc đang sửa chữa | Đặt phòng không thành công |  |
| 4 | Đặt phòng | Phòng còn trống | Đặt phòng thành công |  |
| 5 | Trả phòng | Đúng phòng đã đặt | Trả phòng thành công |  |
| 6 | Trả phòng | Không phải phòng đã đặt | Trả phòng không thành công |  |
| 7 | Order dịch vụ | Dịch vụ trong kho đáp ứng được | Order dịch vụ thành công |  |
| 8 | Order dịch vụ | Dịch vụ trong kho không đáp ứng được | Order dịch vụ không thành công |  |
| 9 | Thêm phòng | Phòng chưa tồn tại | Thêm phòng thành công |  |
| 10 | Thêm phòng | Phòng đã tồn tại | Thêm phòng không thành công |  |
| 11 | Xóa phòng |  | Xóa phòng thành công |  |
| 12 | Sửa phòng | Sửa mã phòng không trùng với mã phòng đã có | Sửa phòng thành công |  |
| 13 | Sửa phòng | Sửa mã phòng trùng với mã phòng đã có | Sửa phòng không thành công |  |
| 14 | Thêm dịch vụ | Dịch vụ chưa tồn tại | Thêm dịch vụ thành công |  |
| 15 | Thêm dịch vụ | Dịch vụ đã tồn tại | Thêm dịch vụ không thành công |  |
| 16 | Xóa dịch vụ |  | Xóa dịch vụ thành công |  |
| 17 | Sửa dịch vụ | Tên dịch vụ không trùng với dịch vụ đã có | Sửa dịch vụ thành công |  |
| 18 | Sửa dịch vụ | Tên dịch vụ trùng với dịch vụ đã có | Sửa dịch vụ không thành công |  |
| 19 | Tìm phòng | Có loại phòng cần tìm | Tìm phòng thành công |  |
| 20 | Tìm phòng | Không có loại phòng cần tìm | Tìm phòng không thành công |  |
| 21 | Tìm khách hàng | Thông tin khách hàng tồn tại | Tìm khách hàng thành công |  |
| 22 | Tìm khách hàng | Thông tin khách hàng không tồn tại | Tìm khách hàng không thành công |  |
| 23 | Tạo tài khoản mới | Username hoặc password chưa tồn tại | Tạo tài khoản thành công |  |
| 24 | Tạo tài khoản mới | Username hoặc password đã tồn tại | Tạo tài khoản không thành công |  |
| 25 | Thay đổi mật khẩu | Mật khẩu đúng quy ước | Thay đổi mật khẩu thành công |  |
| 26 | Thay đổi mật khẩu | Mật khẩu sai quy ước | Thay đổi mật khẩu không thành công |  |
| 27 | Change regulation |  | Thay đổi quy định thành công |  |
| 28 | Turnover statistics by room type | Thời gian nhập đúng với thời gian cho thuê phòng của khách sạn | Thống kê doanh thu thành công |  |
| 29 | Turnover statistics by room type | Thời gian nhập đúng với thời gian cho thuê phòng của khách sạn | Thống kê doanh thu không thành công |  |