|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | | Date of creation | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | InvoiceScreen | 07/11/2021 |  |  | Trần Thị Thanh Duyên |
|  | | Control | Operation | Function | |
| Khu vực hiển thị thông tin giao hàng | Khởi tạo | Hiển thị thông tin giao hàng | |
| Khu vực hiển thị đơn hàng | Khởi tạo | Hiển thị danh sách sản phẩm với các thông tin tương ứng trong đơn hàng | |
| Khu vực hiển thị số tiền thanh toán | Khởi tạo | Hiển thị giá đơn hàng và phí ship | |
| Nút Confirm order | Click | Chuyển sang màn hình PaymentScreen | |

#### Định nghĩa các trường thuộc tính

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen name | InvoiceScreen |  |  |  |
| Item name | Number of digits (bytes) | Type | Field attribute | Remarks |
| Tên | 50 | String | Black | Left-justified |
| Số điện thoại | 50 | String | Black | Left-justified |
| Thành phố | 50 | String | Black | Left-justified |
| Địa chỉ | 100 | String | Black | Left-justified |
| Hướng dẫn giao hàng | 200 | String | Black | Left-justified |
| Tiêu đề sản phẩm | 50 | String | Black | Left-justified |
| Số lượng sản phẩm | 20 | Numeral | Black | Left-justified |
| Giá một sản phẩm | 20 | Numeral | Black | Left-justified |
| Tổng giá sản phẩm | 20 | Numeral | Black | Left-justified |
| Tổng giá đơn hàng | 20 | Numeral | Black | Left-justified |
| Phí ship | 20 | Numeral | Black | Left-justified |
| Tổng giá hóa đơn | 20 | Numeral | Red | Left-justified |