NetfliZ

UI Prototype

Version 1.0

Table of Contents

[1. Introduction 3](#_Toc121861158)

[2. UI Design Overview 3](#_Toc121861159)

[2.1 Overview of the design 3](#_Toc121861160)

[2.2 Connection details – Prototype 3](#_Toc121861161)

[3. UI Screen Detail 4](#_Toc121861162)

[3.1 Homepage screen 4](#_Toc121861163)

[3.2 Login screen 5](#_Toc121861164)

[3.3 Signup screen 6](#_Toc121861165)

[3.4 Movie Info screen 7](#_Toc121861166)

[3.5 Watch movie screen 8](#_Toc121861167)

[3.6 Search result screen 9](#_Toc121861168)

[3.7 Categories screen 10](#_Toc121861169)

[3.8 Category detail screen 11](#_Toc121861170)

[3.9 User profile screen 12](#_Toc121861171)

[3.10 Admin screen 13](#_Toc121861172)

[3.11 Add movie screen 14](#_Toc121861173)

[3.12 Delete movie screen 16](#_Toc121861174)

[3.13 Change info movie screen 18](#_Toc121861175)

[3.14 Delete movie screen 19](#_Toc121861176)

UI Prototype

# Introduction

Thiết kế giao diện người dùng của NetfliZ được thực hiện bằng công cụ Figma với tổng cộng 14 screens tính đến hiện tại. Dựa trên 3 tông màu chủ đạo là Midnight blue (#082032), hồng (#CD0574) và trắng (#FFFFFF) mang đến trải nghiệm tối giản và hiện đại.

# UI Design Overview

## Overview of the design

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

*Hình 2.1: Tất cả màn hình design*

## Connection details – Prototype

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

*Hình 2.2: Liên kết giữa các screens*

# UI Screen Detail

## Homepage screen

A screenshot of a video game

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Giới thiệu tới người dùng những phim đang thịnh hành ngay từ khi người dùng truy cập trang web. |
| **What it shows?** | * Banner lớn ở trên và thanh slide gồm các phim đang thịnh hành và phim mới. |
| **How users can use it?** | * Truy cập vào trang [www.netfliZ.com](http://www.netfliZ.com), và nhấn vào bất cứ poster nào để chuyển đến trang trailer phim. |

## Login screen

Graphical user interface

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho người dùng đăng nhập khi đã có tài khoản |
| **What it shows?** | * Một form gồm ô username, password và lựa chọn forgot password và Don’t have account |
| **How users can use it?** | * Nhập username vào ô input của username và mật khẩu vào ô input của password sau đó nhấn nút sign in để đăng nhập. * Nhấn vào chữ Forgot password để khôi phục lại mật khẩu * Nhấn vào Don’t have account để chuyển tới màn hình đăng kí |

## Signup screen

A collection of video games

Description automatically generated with low confidence

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho người dùng đăng nhập kí khi chưa có tài khoản |
| **What it shows?** | * Một form gồm ô username, password, confirm password và 1 nút sign up |
| **How users can use it?** | * Nhập email, username, password và confirm password rồi sau đó nhấn nút sign up để tạo tài khoản |

## Movie Info screen

A screenshot of a person

Description automatically generated with medium confidence

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Giới thiệu về các thông tin phim và cho người dùng xem trailer trước khi xem toàn bộ, cũng như bình luận về phim |
| **What it shows?** | * Các thông tin phim gồm: trailer, năm sản xuất, thể loại, thời lượng, mô tả, đánh giá, đạo diễn, diễn viên) * Các tập của phim * Bình luận về phim |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào nút play giữa banner để phát trailer * Nhấn vào nút watch để chuyển đến màn hình xem phim * Nhấn vào nút +List để thêm phim vào danh sách yêu thích * Nhấn vào ô bình luận để bình luận về phim |

## Watch movie screen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho người dùng xem phim và bình luận về phim |
| **What it shows?** | * Màn hình chiếu phim * Danh sách các tập * Đề xuất danh sách các phim mới |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào nút play giữa màn hình chiếu phim để bắt đầu xem phim * Nhấn vào nút List để thêm phim vào danh sách yêu thích * Nhấn vào ô comment để bình luận về phim * Nhấn vào poster của phim khác trong phần New movies để chuyển đến trang Info của phim đó |

## Search result screen

A screenshot of a video game

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Hiển thị các phim có từ khóa liên quan tới từ khóa mà người dùng nhập vào thanh tìm kiếm |
| **What it shows?** | * Tên và poster của phim được hiển thị theo dạng trái phải đan xen |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào thanh search để tìm kiếm 1 từ khóa sẽ dẫn đến màn hình này * Nhấn vào 1 poster của phim để đi đến trang Info của phim đó |

## Categories screen

A screenshot of a video game

Description automatically generated with medium confidence

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Hiển thị một số phim tiêu biểu theo từng thể loại để người dùng có thể chọn được phim theo sở thích dễ dàng |
| **What it shows?** | * Poster của 6 phim tiêu biểu cho mỗi thể loại (Actions, Drama) * Thanh filter để lọc theo phim mới hoặc thể loại phim |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào poster của bất kì phim nào để chuyển đến trang Info của phim đó * Nhấn vào chữ MORE dưới cùng của mỗi thể loại để xem thêm các phim thuộc thể loại tương ứng |

## Category detail screen

Icon

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Hiển thị các phim của 1 thể loại cụ thể |
| **What it shows?** | * Poster của các phim thuộc thể loại phim đó * 1 thanh filter để lọc phim theo tên, lượt xem hoặc ngày phát hành |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào poster của bất kì phim nào để chuyển đến trang Info của phim đó * Nhấn vào thanh filter để lọc phim theo tên, lượt xem hoặc ngày phát hành |

## User profile screen

A screenshot of a video game

Description automatically generated with medium confidence

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin đã đăng kí * Hiển thị danh sách các phim người dùng đã thêm vào danh sách yêu thích |
| **What it shows?** | * Thông tin của người dùng (name, date of birth, id, email) * Danh sách các phim mà người dùng thêm vào danh sách yêu thích hiện thị dưới dạng các poster |
| **How users can use it?** | * Nhấn vào nút Change để thay đổi thông tin người dùng * Nhấn vào poster của bất kì phim nào để chuyển đến trang Info của phim đó |

## Admin screen

Graphical user interface, application

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép admin thực hiện các thao tác (thêm phim, xóa phim, sửa thông tin phim và thêm 1 admin mới) |
| **What it shows?** | * 4 nút tương ứng với 4 chức năng: thêm phim, xóa phim, sửa thông tin phim và thêm 1 admin mới |
| **How admins can use it?** | * Nhấn vào nút Add movie để bắt đầu thêm 1 phim mới và các thông tin của phim * Nhấn vào nút Delete movie để xóa 1 phim đã đăng tải trên hệ thống * Nhấn vào nút Change info để thay đổi thông tin của 1 phim (tên, mô tả, năm sản xuất, đạo diễn hay diễn viên) |

## Add movie screen

Graphical user interface

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép admin thực hiện thêm 1 phim mới |
| **What it shows?** | * Thanh input để URL của nguồn phim * Các thanh input để nhập thông tin phim * Nút Save để hoàn thành up phim mới * Nút Back để trở về trang admin |
| **How admins can use it?** | * Nhập URL phim và các thông tin muốn upload * Nhấn nút Save để hoàn thành up phim mới * Nhấn Bạck để trờ về trang điều hướng của admin |

## Delete movie screen

A picture containing calendar

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép admin thực hiện xóa 1 phim đã có |
| **What it shows?** | * Thanh Search để tìm kiếm phim cần xóa * Các phim đã có * Nút Delete movie |
| **How admins can use it?** | * Tìm kiếm phim muốn xóa bằng thanh tìm kiếm Search * Nhấn chọn phim cần xóa và nhấn nút Delete movie |

## Change info movie screen

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép admin thay đổi thông tin của 1 phim đã có |
| **What it shows?** | * Thanh input để URL của nguồn phim * Các thanh input để nhập thông tin phim * Nút Save để hoàn thành sửa đổi phim * Nút Back để trở về trang admin |
| **How admins can use it?** | * Nhập URL phim và các thông tin muốn thay đổi * Nhấn nút Save để hoàn thành chỉnh sửa thông tin phim * Nhấn Bạck để trờ về trang điều hướng của admin |

## Delete movie screen

Graphical user interface, table

Description automatically generated

|  |  |
| --- | --- |
| **Purposes?** | * Cho phép admin thực hiện thêm 1 admin mới (thêm 1 user làm admin) |
| **What it shows?** | * Danh sách các user * Nút Add để thêm 1 user làm admin * Nút Delete để xóa 1 admin |
| **How admins can use it?** | * Nhập tên hoặc ID của user vào thanh search để tìm kiếm * Nhấn nút Add để thêm user làm admin * Nhấn nút Delete để xóa 1 admin |