Software Requirement Specification

Phiên Bản 1.0

Nhóm 6 – Bán Sách

**LỊCH SỬ SỬA ĐỔI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên Bản** | **Mô Tả** | **Tác Giả** | **Sửa Bởi** |

**MỤC LỤC**

[GIỚI THIỆU 15](#_Toc83501349)

[**1.** **Tổng Quan** 15](#_Toc83501350)

[**2.** **Phạm Vi** 15](#_Toc83501351)

[YÊU CẦU CHỨC NĂNG 16](#_Toc83501352)

[**1.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đăng Nhập** 16](#_Toc83501353)

[**1.1.** **Giao Diện Người Dùng** 16](#_Toc83501354)

[**1.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 16](#_Toc83501355)

[**2.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Trang Chủ** 17](#_Toc83501356)

[**2.1.** **Giao Diện Người Dùng** 17](#_Toc83501357)

[**2.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 17](#_Toc83501358)

[**3.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng cần giao** 18](#_Toc83501359)

[**3.1.** **Giao Diện Người Dùng** 18](#_Toc83501360)

[**3.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 19](#_Toc83501361)

[**4.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đang giao** 20](#_Toc83501362)

[**4.1.** **Giao Diện Người Dùng** 21](#_Toc83501363)

[**4.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 21](#_Toc83501365)

[**5.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Chi tiết đơn hàng** 22](#_Toc83501366)

[**5.1.** **Giao Diện Người Dùng** 22](#_Toc83501367)

[**5.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 23](#_Toc83501369)

[**6.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đã giao** 25](#_Toc83501370)

[**6.1.** **Giao Diện Người Dùng** 25](#_Toc83501371)

[**6.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 26](#_Toc83501373)

[**7.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đã hủy** 27](#_Toc83501374)

[**7.1.** **Giao Diện Người Dùng** 27](#_Toc83501375)

[**7.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 28](#_Toc83501376)

[**8.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Hồ sơ** 29](#_Toc83501377)

[**8.1.** **Giao Diện Người Dùng** 29](#_Toc83501378)

[**8.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 30](#_Toc83501380)

[**9.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Quản lý tài khoản** 31](#_Toc83501381)

[**9.1.** **Giao Diện Người Dùng** 31](#_Toc83501382)

[**9.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 32](#_Toc83501384)

[**10.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Sửa hồ sơ** 33](#_Toc83501385)

[**10.1.** **Giao Diện Người Dùng** 33](#_Toc83501386)

[**10.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 33](#_Toc83501388)

[**11.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do giao hàng thất bại** 34](#_Toc83501389)

[**11.1.** **Giao Diện Người Dùng** 34](#_Toc83501390)

[**11.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 35](#_Toc83501392)

[**12.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do không liên lạc được** 36](#_Toc83501393)

[**12.1.** **Giao Diện Người Dùng** 36](#_Toc83501394)

[**12.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 37](#_Toc83501396)

[**13.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do thay đổi thông tin** 38](#_Toc83501397)

[**13.1.** **Giao Diện Người Dùng** 38](#_Toc83501398)

[**13.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 39](#_Toc83501400)

[**14.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do khách hủy** 40](#_Toc83501401)

[**14.1.** **Giao Diện Người Dùng** 40](#_Toc83501402)

[**14.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 41](#_Toc83501404)

[**15.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Xác nhận giao thất bại** 42](#_Toc83501405)

[**15.1.** **Giao Diện Người Dùng** 42](#_Toc83501406)


[**15.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 43](#_Toc83501408)

# GIỚI THIỆU

1. **Tổng Quan**
2. **Phạm Vi**

# YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đăng Nhập**
   1. **Giao Diện Người Dùng**




* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Đăng Nhập** | Màn hình đăng nhập gồm:   * “username” edittext * “password” edittext * “đăng nhập ” button * “Đăng nhập” textview | N/A | N/A |
| **“Username” edittext** | Nhập Username | Chạm vào | Hiển thị ra bàn phím và người dùng có thể nhập vào |
| **“Password” edittext** | Nhập Password | Chạm vào | Hiển thị ra bàn phím và người dùng có thể nhập vào |
| **“Đăng nhập” textview** | Hiển thị tên của màn hình | N/A | N/A |
| **“Đăng nhập” button** | Nếu Username và Password tồn tại đúng trong cơ sở dữ liệu thì sẽ chuyển sang màn hình Trang chủ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình trang chủ |
| Nếu Username và Password không tồn tại đúng trong cơ sở dữ liệu thì sẽ hiện thị một hộp thoại với nội dung “Username hoặc Password không đúng” và “OK” button | Chạm vào | Hiển thị hộp thoại thông báo |
| “OK” button tắt hộp thoại thông báo | Chạm vào | Tắt hộp thoại thông báo |

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Trang Chủ**
   1. **Giao Diện Người Dùng**
   2. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Trang chủ** | Màn hình Trang chủ gồm:   * “Cần Giao” button * “Đang giao” button * “Đã giao” button * “Đã hủy” button * “Home” tab * “Profile” tab * “Trang chủ” textview | N/A | N/A |
| **“Cần giao” button** | “Cần giao”button chuyển sang màn hình Đơn hàng cần giao | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Đơn hàng cần giao |
| **“Đang giao” button** | “Đang giao”button chuyển sang màn hình “Đơn hàng đang giao” | Chạm vào | Chuyển sang màn hình “Đơn hàng đang giao” |
| **“Đã giao” button** | “Đã giao”button chuyển sang màn hình Đơn hàng đã giao | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Đơn hàng đã giao |
| **“Đã hủy” button** | “Đã hủy”button chuyển sang màn hình Đơn hàng đã hủy | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Đơn hàng đã hủy |
| **“Profile” tab** | “Profile”tab chuyển sang màn hình hồ sơ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình hồ sơ |
| **“Home” tab** | “Home”tab chuyển sang màn hình trang chủ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình trang chủ |
| **“Trang chủ” textview** | Hiển thị tên của màn hình | N/A | N/A |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng cần giao**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Đơn hàng cần giao”** | Màn hình “Đơn hàng cần giao” gồm:   * “Icon arrow-left” button * Listview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Trang chủ | Chạm vào | Quay lại màn hình Trang chủ |
| **“Đơn hàng cần giao” listview** | Hiển thị thông tin đơn hàng cần giao gồm:   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã đơn hàng * “Đã nhận hàng” button * “Hủy”button | Chạm vào “Đã nhận hàng” button | Chuyển sang màn hình đơn hàng đang giao đồng thời đơn hàng cần giao sẽ mất đi và nó sẽ qua đơn hàng đang giao |
| Chạm vào “Hủy” button | Xác nhận Shipper đang bận và đơn hàng đó sẽ mất đi |
|  |  |  |  |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đang giao**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Đơn hàng đang giao** | Màn hình Đơn hàng đang giao gồm:   * “Icon arrow-left” button * Listview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Trang chủ | Chạm vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình Trang chủ |
| **“Đơn hàng cần giao” listview** | Hiện thị thông tin các đơn hàng đang giao gồm : “   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã đơn hàng   ” | N/A | N/A |
| Nhấn vào một mục thì sẽ chuyển sang màn hình Chi tiết đơn hàng | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Chi tiết đơn hàng |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Chi tiết đơn hàng**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Chi tiết đơn hàng** | Màn hình Chi tiết đơn hàng gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Tên người nhận” label * “Số điện thoại” label * “Địa chỉ” label * “Tên Shipper” label * “Số điện thoại Shipper” label * “Điện thoại ” button * Listview * “Xác nhận” button * “Thất bại” button * “Shipper” textview * “Giao hàng” textview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Đơn hàng đang giao | Chạm vào | Quay lại màn hình Đơn hàng đang giao |
| **“Tên người nhận” label** | Hiển thị “tên người nhận” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Số điện thoại” label** | Hiển thị “số điện thoại” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Địa chỉ” label** | Hiển thị “địa chỉ” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Tên shipper” label** | Hiển thị “tên shipper” màn hình | N/A | N/A |
| **“Số điện thoại shipper” label** | Hiển thị “số điện thoại shipper” màn hình | N/A | N/A |
| **“Điện thoại” button** | Thoát khỏi ứng dụng và hiển thị số điện thoại trên ứng dụng điện thoại | Chạm vào “Điện thoại” | Thoát khỏi ứng dụng và mở ứng dụng điện thoại |
| **“Giao hàng” listview** | Hiển thị danh sách đơn hàng của người nhận gồm: “   * Mã đơn hàng * Tiền thu hộ   ” | N/A | N/A |
| **“Tổng tiền” label** | Hiển thị tổng tiền các đơn hàng của từng người nhận | N/A | N/A |
| **“Xác nhận” button** | Đơn hàng đang giao chuyển qua đã giao và chuyển sang màn hình đơn hàng đã giao | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Đơn hàng đã giao |
| **“Thất bại” button** | Chuyển sang màn hình Lý do thất bại | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Lý do thất bại |
| **“Shipper” textview** | Hiển thị “Shipper” textview ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Giao hàng” textview** | Hiển thị “Giao hàng” textview ra màn hình | N/A | N/A |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đã giao**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Đơn hàng đã giao** | Màn hình Đơn hàng đã giao gồm:   * “Icon arrow-left” button * Listview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Trang chủ | Chạm vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình Trang chủ |
| **‘Đơn hàng đã giao” listview** | Hiện thị thông tin các đơn hàng đã giao gồm: “   * Trạng thái * Đã/chưa giao tiền * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã đơn hàng * “Đã giao tiền” button   ” | Chạm vào “Đã giao tiền” button | Xác nhận Shipper đã giao tiền cho cửa hàng |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đơn hàng đã hủy**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Đơn hàng đã hủy”** | Màn hình “Đơn hàng đã hủy” gồm:   * “Icon arrow-left” button * Listview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Trang chủ | Chạm vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình Trang chủ |
| **‘Đơn hàng đã hủy” listview** | Hiện thị thông tin các đơn hàng đã được giao gồm các thông tin : “   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã đơn hàng * “Đã giao lại hàng”button   ” | Chạm vào “Đã giao lại hàng” button | Xác nhận các đơn hàng đã hủy được giao lại cho cửa hàng và các đơn hàng sẽ mất đi khi được xác nhận |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Hồ sơ**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Hồ sơ”** | Màn hình “Hồ sơ” gồm:   * “Họ và tên Shipper” label * “Hồ sơ” textview * “Đăng xuất” button * “Chỉnh sửa” button * “Avatar” image * “Home” tab * “Profile” tab * “Tài khoản” button | N/A | N/A |
| **“Họ và Tên shipper” label** | Hiển thị “họ và tên shipper” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Đăng xuất” button** | Nhấn vào “Đăng xuất” tài khoản sẽ thoát ra và chuyển sang màn hình Đăng nhập | Chạm vào | Chuyển sàng màn hình Đăng nhập” |
| **“Avatar” image** | Hiển thị ảnh đại diện của Shipper | N/A | N/A |
| **“Chỉnh sửa” button** | Chuyển sang màn hình Sửa hồ sơ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Sửa hồ sơ |
| **“Home” tab** | Chuyển sang màn hình Trang chủ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Trang chủ |
| **“Profile” tab** | Chuyển sang màn hình Hồ sơ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Hồ sơ |
| **“Tài khoản”button** | Chuyển sang màn hình Quản lý tài khoản | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Quản lý tài khoản |
| **“Hồ sơ” textview** | Hiện thị tên màn hình | N/A | N/A |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Quản lý tài khoản**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Quản lý tài khoản** | Màn hình Quản lý tải khoản gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Họ và tên” label * “Số điện thoại” label * “Địa chỉ” label * “Ngày sinh” label | N/A | N/A |
| **“Họ và tên” label** | Hiển thị họ tên Shipper | N/A | N/A |
| **“Số điện thoại” label** | Hiển thị số điện thoại của Shipper | N/A | N/A |
| **“Địa chỉ” label** | Hiển thị địa chỉ của Shipper | N/A | N/A |
| **“Ngày sinh” label** | Hiển thị ngày sinh của Shipper | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Hồ sơ | Chạm vào | Quay lại màn hình Hồ sơ |

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Sửa hồ sơ**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Sửa hồ sơ”** | Màn hình “Sửa hồ sơ” gồm:   * “Họ và tên” edittext * “Số điện thoại” edittext * “Địa chỉ” edittext * “Cập nhập ” button * “Icon arrow-left” button | N/A | N/A |
| **“Họ và tên” edittext** | Nhập Họ và tên của Shipper | Chạm vào | Hiện thị ra bàn phím và nhập họ tên của shipper |
| **“Số điện thoại” edittext** | Nhập Số điện thoại của Shipper | Chạm vào | Hiện thị ra bàn phím và nhập số điện thoại của shipper |
| **“Địa chỉ” edittext** | Nhập Địa chỉ của Shipper | Chạm vào | Hiện thị ra bàn phím và nhập địa chỉ của shipper |
| **“Lưu” button** | Dùng để lưu các thông tin mà người dùng nhập ở các edittext đồng thời chuyển sang màn hình Hồ sơ | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Hồ sơ |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Hồ sơ | Chạm vào | Quay lại màn hình Hồ sơ |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do giao hàng thất bại**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Lý do giao hàng thất bại** | Màn hình Lý do giao hàng thất bại gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Mã đơn hàng” label * “Không liên lạc được” button * “Thay đổi thông tin” button * “Khách hủy” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Chi tiết đơn hàng | Chạm vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình Chi tiết đơn hàng |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiển thị “mã đơn hàng” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Không liên lạc được” button** | Chuyển sang màn hình Lý do không liên lạc được | Chạm vào | chuyển sang màn hình Lý do không liên lạc được |
| **“Thay đổi thông tin” button** | Chuyển sang màn hình Lý do thay dổi thông tin | Chạm vào | chuyển sang màn hình Lý do thay dổi thông tin |
| **“Khách hủy” button** | Chuyển sang màn hình Lý do khách hủy | Chạm vào | chuyển sang màn hình Lý do khách hủy |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do không liên lạc được**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Lý do không liên lạc được** | Màn hình Lý do không liên lạc được gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Mã đơn hàng” label * “Đúng địa chỉ không có người nhận” button * “Địa chỉ không đầy đủ, không chính xác, không tồn tại” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại | Chạm vào | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiển thị “mã đơn hàng” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Đúng địa chỉ không có người nhận” button** | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại | Chạm vào | Chuyển sang màn hình “Xác nhận giao thất bại” |
| **“Địa chỉ không đầy đủ, không chính xác, không tồn tại” button** | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do thay đổi thông tin**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Lý do thay đổi thông tin** | Màn hình Lý do thay đổi thông tin gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Mã đơn hàng” label * “Khách hàng yêu cầu thay đổi ngày giờ giao” button * “Khách hàng yêu cầu thay đổi địa điểm giao hàng” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại | Chạm vào | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiển thị “mã đơn hàng” ra màn hình | N/A | N/A” |
| **“Khách hàng yêu cầu thay đổi ngày giờ giao” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Xác nhận giao thất bại” | Chạm vào | chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại |
| **“Khách hàng yêu cầu thay đổi địa điểm giao hàng” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Xác nhận giao thất bại” | Chạm vào | chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Lý do khách hủy**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Lý do khách hủy** | Màn hình Lý do khách hủy gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Mã đơn hàng” label * “Khách hàng muốn hủy đơn” button * “Khách hàng đặt trùng đơn hàng” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại | Chạm vào | Quay lại màn hình Lý do giao hàng thất bại |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiển thị “mã đơn hàng” ra màn hình | N/A | N/A |
| **“Khách hàng muốn hủy đơn hàng” button** | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại |
| **“Khách hàng đặt trùng đơn hàng” button** | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Xác nhận giao thất bại |

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Xác nhận giao thất bại**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình Xác nhận giao thất bại** | Màn hình Xác nhận giao thất bại gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Thất bại” listview * “Xác nhận” button * “Thất bại” textview | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Chạm vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình Lý do khách hủy |
| Quay lại màn hình thay đổi thông tin |
| Quay lại màn hình không liên lạc được |
| **“Thất bại” listview** | Hiển thị danh sách đơn hàng bị hủy gồm:  “   * Mã đơn hàng * Lý do giao hàng thất bại   ” | N/A | N/A |
| **“Xác nhận” button** | Xác nhận đơn hàng đã bị hủy và sẽ chuyển sang màn hình Đơn hàng đã hủy | Chạm vào | Chuyển sang màn hình Đơn hàng đã hủy |
| **“Thất bại” textview** | Hiển thị “Thất bại” textview ra màn hình | N/A | N/A |