|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bước** | **Biến** | **T1** | **T2** | **T3** | **T4** | **T5** | **T6** |
| B3 | *Sân bay* | Mã sân bay hợp lệ | Thành phố và Bang hợp lệ | Thành phố và đất nước đều hợp lệ | Mã sân bay không hợp lệ | Mã sân bay không tồn tại | Rỗng |
|  |  |  |  |  | Mã sân bay hợp lệ | Thành phố và Bang hợp lệ | Thành phố và đất nước đều hợp lệ |
| B3 | *Ngày bay* | Ngày hợp lệ, nhập thủ công | Ngày hợp lệ, nhập từ lịch biểu | Ngày hiện thời | Ngày đã qua | Ngày 30 hoặc 31 tháng 2 (không hợp lệ) | Không nhập |
|  |  |  |  |  | Hợp lệ, năm tới | Ngày hợp lệ, nhập từ lịch biểu | Ngày hợp lệ, nhập thủ công |
| B3 | *Sân bay đến* | Mã sân bay hợp lệ | Thành phố và Bang hợp lệ | Thành phố và đất nước đều hợp lệ | Mã sân bay không hợp lệ | Mã sân bay không tồn tại | Rỗng |
|  |  |  |  |  | Mã sân bay hợp lệ | Thành phố và Bang hợp lệ | Thành phố và đất nước đều hợp lệ |
| B3 | *Ngày quay về* | Ngày hợp lệ, nhập thủ công | Ngày hợp lệ, nhập từ lịch biểu | Ngày hiện thời | Ngày đã qua | Ngày 30 hoặc 31 tháng 2 (không hợp lệ) | Không nhập |
|  |  |  |  |  | Hợp lệ, sau khi khởi hành một tuần | Ngày hợp lệ, nhập từ lịch biểu | Ngày hợp lệ, nhập thủ công |
| B3 | *Số người lớn đi du lịch* | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Số tối đa |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| B3 | *Số trẻ em đi du lịch* | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Số tối đa |
| B5 | *Chuyến bay nước ngoài* | Chuyến bay trực tiếp | Chuyến bay với một điểm dừng | Chuyển bay với số điểm dừng lớn nhất | Chuyến bay rẻ nhất | Chuyến bay đến trong một ngày | Rỗng |
|  |  |  |  |  |  |  | Chuyến bay đến trong 2 ngày |
| B7 | *Chuyến bay trở về* | Chuyến bay trực tiếp | Chuyến bay với một điểm dừng | Chuyển bay với số điểm dừng lớn nhất | Chuyến bay rẻ nhất | Chuyến bay đến trong một ngày | Rỗng |
|  |  |  |  |  |  |  | Chuyến bay đến trong 2 ngày |
| B11 | *User ID* | User ID hợp lệ | User ID chứa các ký tự không hợp lệ | User ID không tồn tại | Trống rống | Hợp lệ, chiều dài tối đa | Hợp lệ, 1 ký tự |
|  |  |  | ID hợp lệ | ID hợp lệ | ID hợp lệ |  |  |
| B11 | *Password* | Pass đúng (với ID đúng) | Pass sai (với ID đúng) | Pass hợp lệ (với ID không đúng) | Pass chứa các ký tự không hợp lệ | Trống rỗng | Hợp lệ (với ID đúng) |
|  |  |  | Pass đúng (với ID đúng) | Pass đúng (với ID đúng) | Pass đúng (với ID đúng) | Pass đúng (với ID đúng) | Pass đúng (với ID đúng) |
| B13 | *Tên đầu* | Tên đầu hợp lệ | Tên dài tối đa(số ký tự tối đa cho phép) | Dài hơn một ký tự cho phép | Một ký tự | Trống rỗng | Hai từ với một dấu cách ở giữa |
|  |  |  |  | Tên đầu hợp lệ |  | Tên đầu hợp lệ |  |
| B13 | *Tên cuối* | Tên cuối hợp lệ | Dài hơn một ký tự cho phép | Tên chức dấu móc lửng | Dài tối đa | Trống rỗng | Hai từ với dấu cách ở giữa |
|  |  |  | Một ký tự |  |  | Hợp lệ |  |
| B13 | *Giới tính* | M | F | Rỗng | M | F | Rỗng |
|  |  |  |  | M |  |  | F |
| B13 | *Ngày sinh* | Ngày hợp lệ | Ngày tương lai | Ngày không hợp lệ | Năm ngoái | Rỗng | Hợp lệ |
|  |  |  | Hợp lệ | Hợp lệ | Hợp lệ | Hợp lệ |  |
| B13 | *Tên đầu của hành khách thứ hai* |  | Hợp lệ | Chiều dài tối đa | Dài hơn một ký tự cho phép | Rỗng |  |
|  |  |  |  |  | Một ký tự |  | Hai từ với dấu cách ở giữa |
| B13 | *Tên cuối của hành khách thứ hai* |  | Hợp lệ | Chiều dài tối đa | Dài hơn một ký tự cho phép | Rỗng |  |
|  |  |  |  |  | Một ký tự |  | Hai từ với dấu cách ở giữa |
| B13 | *Giới tính của hành khách thứ 2* |  | M | F | Rỗng |  | M |
| B13 | *Ngày sinh của hành khách thứ 2* |  | Ngày tương lai | Không hợp lệ | Năm ngoái |  | Hợp lệ |
|  |  |  | Hợp lệ | Hợp lệ |  |  |  |
| B13 | *Tên đầu của hành khách thứ ba* |  | Hợp lệ |  | Dài hơn một ký tự cho phép | Rỗng |  |
|  |  |  |  |  | Một ký tự |  | Hai từ với dấu cách ở giữa |
| B13 | *Tên cuối của hành khách thứ ba* |  | Hợp lệ |  | Dài hơn một ký tự cho phép | Rỗng |  |
|  |  |  |  |  | Một ký tự |  | Hai từ với dấu cách ở giữa |
| B13 | *Giới tính của hành khách thứ ba* |  | M |  | Rỗng |  | M |
| B13 | *Ngày sinh của hành khách thứ ba* |  | Ngày tương lai |  | Năm ngoái |  | Hợp lệ |
|  |  |  | Hợp lệ | Hợp lệ |  |  |  |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 1 (Phụ thuộc vào số hành khách)* | Chấp nhận vị trí mặc định | Chỗ ngồi cạnh cửa sổ | Chỗ ngồi ở giữa | Chố ngối gần lối đi lại | Hai chỗ ngồi cạnh nhau | 1 chỗ ngồi được lựa chọn, các chỗ ngồi khác không lựa chọn |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 2* | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 1 (Phụ thuộc vào số hành khách)* |  | Chỗ ngồi cạnh cửa sổ | Chỗ ngồi ở giữa | Chố ngối gần lối đi lại | Hai chỗ ngồi cạnh nhau | 1 chỗ ngồi được lựa chọn, các chỗ ngồi khác không lựa chọn |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 2* |  | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 1 (Phụ thuộc vào số hành khách)* | Chấp nhận vị trí mặc định | Chỗ ngồi cạnh cửa sổ | Chỗ ngồi ở giữa | Chố ngối gần lối đi lại | Hai chỗ ngồi cạnh nhau | 1 chỗ ngồi được lựa chọn, các chỗ ngồi khác không lựa chọn |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay ra nước ngoài tại điểm dừng chân 2* | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng | Rỗng |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay trở về tại điểm dừng chân 1* | Chấp nhận vị trí mặc định | Chỗ ngồi cạnh cửa sổ | Chỗ ngồi ở giữa | Chố ngối gần lối đi lại | Hai chỗ ngồi cạnh nhau | 1 chỗ ngồi được lựa chọn, các chỗ ngồi khác không lựa chọn |
| B15 | *Danh sách chỗ ngồi của chuyến bay trở về tại điểm dừng chân 2* | Vị trí mặc định | Vị trí mặc định | Vị trí mặc định | Vị trí mặc định | Vị trí mặc định | Vị trí mặc định |
| B17 | *Kiểu thẻ tín dụng* | Hợp lệ | Không hợp lệ | Rỗng | Hợp lệ | Không hợp lệ | Rỗng |
|  |  |  | Hợp lệ |  |  | Hợp lệ |  |
| B17 | *Số thẻ tín dụng* | Số thẻ hợp lệ với kiểu thẻ đã chọn | Số thẻ không hợp lệ với kiểu thẻ đã chọn | Số thẻ không hợp lệ với bất kỳ kiểu thẻ nào | Xâu chứa các ký tự chữ cái | Xâu chứa các ký tự đặc biệt | Rỗng |
|  |  |  | Số thẻ hợp lệ với kiểu thẻ đã chọn | Số thẻ hợp lệ | Số thẻ hợp lệ với kiểu thẻ đã chọn | Số thẻ hợp lệ với kiểu thẻ đã chọn | Số thẻ hợp lệ |
| B17 | *Ngày hết hạn* | Ngày tương lai hợp lệ | Ngày đã qua | Ngày sai với thẻ hợp lệ | Ngày không hợp lệ | Trống rỗng | Hợp lệ |
|  |  |  | Hợp lệ | Hợp lệ | Hợp lệ |  |  |
| B17 | *Tên trên thẻ* | Chấp nhận mặc định (tên hành khách) | Viết đè tên mặc định | Tên hợp lệ, không khớp chủ sở hữu của thẻ | Trống rỗng | Số ký tự chữ số lớn nhất cho phép | Lớn hơn số ký tự chữ số tối đa cho phép |
|  |  |  | Khớp với thẻ | Mặc định | Mặc định | Khớp với thẻ | Mặc định |
| B17 | *Địa chỉ* | Địa chỉ hợp lệ, khớp thẻ | Xâu lớn nhất cho phép | Trống rỗng | Địa chỉ hợp lệ, không khớp thẻ | Trống rỗng | Trống rỗng |
|  |  |  |  |  | Địa chỉ hợp lệ, khớp thẻ |  |  |
| B17 | *Thành phố* | Thành phố hợp lệ | Xâu lớn nhất cho phép | Trống rỗng |  |  |  |
| B17 | *Bang* | Bang đúng đắn | Không lựa chọn bang |  |  |  |  |
| B17 | *Mã Zip* | Mã nén hợp lệ | Xâu chứa các ký tự không hợp lệ | Số 4 ký tự | Số 6 ký tự | Trống rỗng |  |
|  |  |  | Hợp lệ |  |  |  |  |
| B17 | *Đất nước* | U.S. | Đất nước hợp lệ, không là U.S. | Đất nước không tồn tại, xâu lớn nhất cho phép | Trống rỗng |  |  |
|  |  |  |  | Hợp lệ |  |  |  |