**Báo cáo môn Phát triển phần mềm theo chuẩn kỹ năng ITSS**

Homework IV

Họ và tên: Đặng Thái Tuấn

MSSV: 20210907

Lớp: 147730

Nhóm: 8

Usecase: Xử lý đơn hàng bị hủy

Mục lục

[1. Sơ đồ chuyển màn hình 2](#_Toc167318019)

[2. Đặc tả màn hình 2](#_Toc167318020)

[a) Login 2](#_Toc167318021)

[b) Trang chủ 4](#_Toc167318022)

[c) Đặc tả màn hình “Đơn hàng đặt đến Site” 5](#_Toc167318023)

[d) Đặc tả giao diện “thông tin chi tiết của đơn hàng” (với trạng thái đơn hàng là hủy”) 7](#_Toc167318024)

[e) Đặc tả về màn tạo lại đơn hàng hủy 8](#_Toc167318025)

[3. Subsystem 11](#_Toc167318026)

1. Sơ đồ chuyển màn hình



1. Đặc tả màn hình
2. Login

A screenshot of a computer

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Loại | Required | Số kí tự | Ví dụ | Chức năng |
| 1 | Login | Text |  |  |  |  |
| 2 | bpdk | Label |  |  |  | Người dùng nhập tên đăng nhập |
| 3 | Password | Input |  |  |  | Người dùng nhập mật khẩu vào đây |
| 4 | Forgot password? | Link |  |  |  | Khi người dùng quên mật khẩu click vào đây để lấy lại mật khẩu |
| 5 | Login | Button |  |  |  | Người dùng click vào để thực hiện đăng nhập |

1. Trang chủ

A screenshot of a computer

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Loại | Required | Số kí tự | Ví dụ | Chức năng |
| 1 | Trang chủ | Label |  |  |  | Chuyển hướng người dùng về  trang chủ |
| 2 | Đơn hàng đặt đến Site | Label |  |  |  | Chuyển hướng người dùng đến danh sách đơn đặt hàng |
| 3 | Đơn hàng yêu cầu | Label |  |  |  | Chuyển hướng người dùng tới danh sách đơn mua |
| 4 | Site | Label |  |  |  | Chuyển hướng người dùng tới trang thông tin các Site |
| 5 | Đăng xuất | Button |  |  |  | Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng |
| 6 | Trang chủ | Label |  |  |  | Cho người dùng biết đang ở trang chủ |
| 7 | Tuấn Đặng | Text |  |  |  | Tên của người dùng |

## Đặc tả màn hình “Đơn hàng đặt đến Site”

A screenshot of a computer

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Loại | Required | Số kí tự | Ví dụ, (Các giá trị phù hợp) | Chức năng |
| 1 | Đơn đặt hàng đến Site | Text |  |  |  | Hiển thị cho người dùng biết họ đang ở Page “Đơn đặt hàng đến Site” |
| 2 | Thêm đơn hàng | Button |  |  |  | Chuyển hướng người dùng tới màn hình tạo đơn hàng |
| 3 | Lọc theo tên Site | Input | No |  |  | Lọc đơn hàng theo tên site |
| 4 | Lọc theo trạng thái | Choice | No |  |  | Lọc đơn hàng theo trạng thái (pending, completed, canceled) |
| 5 | Search icon | select list |  |  |  | Tìm kiếm đơn hàng sau khi áp dụng filter |
| 6 | STT | Label |  |  |  |  |
| 7 | Tên Site | Label |  |  |  |  |
| 8 | Tổng | Label |  |  |  |  |
| 9 | Trạng thái | Label |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Text |  |  |  |  |
| 11 | QuanChau | Text |  |  |  | Biểu diễn mã của đơn hàng |
| 12 | 31295.00 | Text |  |  |  | Biểu diễn Site mã đơn hàng được đặt |
| 13 | Đã nhận hàng | Text |  |  | Đã hủy  Đang vận chuyển  Chờ xác nhận  Đang lấy hàng  Đã nhận hàng | Biển diễn trạng thái của đơn hàng |

Người dùng có thể click vào button “Thêm đơn hàng” để chuyển sang giao diện thêm đơn hàng.

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin về Site, đơn hàng, hoặc trạng thái của đơn hàng thông qua bộ lọc

và click vào Icon để search thông tin.

Người dùng click vào từng dòng của đơn hàng để vào giao diện chi tiết đơn hàng.

1. Đặc tả giao diện “thông tin chi tiết của đơn hàng” (với trạng thái đơn hàng là hủy”)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Loại | Required | Số kí tự | Ví dụ, (Các giá trị phù hợp) | Chức năng |
| 1 | Thông tin chi tiết đơn hàng | Icon |  |  |  | Quay lại trang đơn đặt hàng đến Site |
| 2 | Mã đơn hàng | Label |  |  |  |  |
| 3 | 10 | Text |  |  |  | Hiển thị mã đơn hàng |
| 4 | Trạng thái | Label |  |  |  |  |
| 5 | Đã hủy | Text |  |  |  | Hiển thị trạng thái đơn hàng |
| 6 | Site | Label |  |  |  |  |
| 7 | SmfiYm | Text |  |  |  | Hiển thị tên Site |
| 8 | Lọc theo tên | Input |  |  |  | Người dùng nhập vào tên sản phẩm để tìm kiếm |
| 10 | ID | Label |  |  |  |  |
| 11 | Tên sản phẩm | Label |  |  |  |  |
| 12 | Số lượng | Label |  |  |  |  |
| 13 | Tổng tiền | Label |  |  |  |  |
| 14 | Trạng thái | Label |  |  |  |  |
| 15 | Tạo lại đơn hàng | Button |  |  |  | Khi người dùng click vào thì sẽ chuyển sang page tạo lại đơn hàng |
| 16 | Tổng | Text |  |  |  | Hiển thị tổng giá tiền của đơn hàng |

1. Đặc tả về màn tạo lại đơn hàng hủy

A screenshot of a computer

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Loại | Required | Số kí tự | Ví dụ, (Các giá trị phù hợp) | Chức năng |
| 1 | Back | Icon |  |  |  | Quay lại trang đơn đặt hàng đến Site |
| 2 | Tạo lại đơn hàng hủy | Label |  |  |  |  |
| 3 | Mã đơn hàng hủy | Label |  |  |  | Hiển thị mã đơn hàng |
| 4 | 10 | Input |  |  |  |  |
| 5 | Chọn sản phẩm | Select |  |  |  | Hiển thị trạng thái đơn hàng |
| 6 | Sản phẩm | Label |  |  |  |  |
| 7 | Laptop | Input |  |  |  | HIển thị tên sản phẩm |
| 8 | Số lượng cần | Label |  |  |  | Người dùng nhập vào tên sản phẩm để tìm kiếm |
| 9 |  | Input |  |  |  | Số lượng sản phẩm mà người dùng cần đặt hàng |
| 10 | Ngày muốn nhận | Label |  |  |  |  |
| 11 | 5/25/2024 | DatePicker |  |  |  | Ngày mong muốn nhận hàng |
| 12 | Chọn Site | Select list |  |  |  | Chọn site |
| 13 | Số lượng đặt | Label |  |  |  |  |
| 14 | Số lượng trong kho | Label |  |  |  |  |
| 15 | Chọn phương tiện | Select list |  |  |  | Hiển thị danh sách các phương tiện của site |
| 16 | Ngày đến | Label |  |  |  |  |
| 17 | Thêm | Button |  |  |  | Thêm 1 sản phẩm vào đơn hàng của site |
| 18 | Mã site | Label |  |  |  |  |
| 19 | Tên Site | Label |  |  |  |  |
| 20 | Số lượng | Label |  |  |  |  |
| 21 | Thành tiền | Label |  |  |  |  |
| 22 | Phương tiện | Label |  |  |  |  |
| 23 | Ngày đến | Label |  |  |  |  |
| 24 | Xóa | Label |  |  |  |  |
| 25 | Tạo đơn hàng | Button |  |  |  |  |
| 26 | Tổng | Input |  |  |  | Tổng tiền của mỗi đơn hàng |

1. Subsystem

A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence