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 4](#_Toc74420626)

[**1.** **Tổng Quan** 4](#_Toc74420627)

[**2.** **Phạm Vi** 4](#_Toc74420628)

[YÊU CẦU CHỨC NĂNG 5](#_Toc74420629)

[**1.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đăng Nhập** 5](#_Toc74420630)

[**1.1.** **Giao Diện Người Dùng** 5](#_Toc74420631)

[**1.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 5](#_Toc74420632)

[**2.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Đăng Ký** 6](#_Toc74420633)

[**2.1.** **Giao Diện Người Dùng** 6](#_Toc74420634)

[**2.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 6](#_Toc74420635)

[**3.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Trang Chủ** 7](#_Toc74420636)

[**3.1.** **Giao Diện Người Dùng** 7](#_Toc74420637)

[**3.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 8](#_Toc74420638)

[**4.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Danh Sách Phát** 9](#_Toc74420639)

[**4.1.** **Giao Diện Người Dùng** 9](#_Toc74420640)

[**4.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 10](#_Toc74420641)

[**5.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Player Phát Nhạc** 11](#_Toc74420642)

[**5.1.** **Giao Diện Người Dùng** 11](#_Toc74420643)

[**5.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 12](#_Toc74420644)

[**6.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Danh Sách Các Bài Nhạc** 14](#_Toc74420645)

[**6.1.** **Giao Diện Người Dùng** 14](#_Toc74420646)

[**6.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 14](#_Toc74420647)

[**7.** **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Quản Lý Người Dùng** 15](#_Toc74420648)

[**7.1.** **Giao Diện Người Dùng** 15](#_Toc74420649)


[**7.2.** **Yêu Cầu Chức Năng** 16](#_Toc74420650)

# 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” textinput * “password” textinput * “đăng nhập ” button | N/A | N/A |
| **“Đăng nhập” button** | Đăng nhập vào | Nhấn vào để đăng nhập | Chuyển tới trang Home |
| **“Username” textinput** | Username tài khoản | Điền username của mình | Username sẽ hiển thị trong textinput |
| **“Mật khẩu” textinput** | Password tài khoản | Điền password của mình | Sẽ hiển thị lên các text ẩn |


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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Trang chủ”** | Màn hình “Trang chủ” gồm:   * “Profile” button * “Calender” button * “Tổng tiền” label * “Xem” button * “Cập nhập” button | N/A | N/A |
| **‘Profile” button** | Xem được thông tin của Shipper | Nhấn vào để xem thông tin shipper | Chuyển sang màn hình Profile |
| **“Calendar” button** | Xem và chọn ngày tháng năm | Nhấn vào Calendar | Hiển thị hộp thoại để chọn ngày tháng năm |
| **“Tổng tiền” label** | Hiển thị tổng số tiền mà shipper đã giao hàng thành công | Hiển thị | Hiển thị tổng tiền đã thu được |
| **“Xem” button** | Chuyển sang màn hình chưa giải quyết đơn hàng | Nhấn vào “Xem” | Chuyển sang màn hình “Pending” |
| **“Cập nhập” button** | Hiện thị hộp thoại lên màn hình: “một ProgressDialog và Text” | Nhấn vào “Cập nhập” | Hiện thị hộp thoại lên màn hình: “một ProgressDialog và Text” và hộp thoại sẽ biến mất khi đã đồng bộ dữ liệu |


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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Pending”** | Màn hình “Pending” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Pending” tab * “Completed” tab * “Failed” tab * “All” tab * Search Box * Listview * “Profile” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **‘Profile” button** | Xem được thông tin của Shipper | Nhấn vào để xem thông tin shipper | Chuyển sang màn hình Profile |
| **“Completed” tad** | Chuyển qua màn hình “Completed” | Nhấn vào “Completed” | Chuyển qua màn hình “Completed” |
| **“Failed” tab** | Chuyển qua màn hình “Failed” | Nhấn vào “Failed” | Chuyển qua màn hình “Failed” |
| **“All” tab** | Chuyển qua màn hình “All” | Nhấn vào “All” | Chuyển qua màn hình “All” |
| **Search Box** | Nhập đơn hàng cần tìm kiếm và hiển thị ra đơn hàng đã tìm | Nhập vào | Nhập đơn hàng cần tìm và hiển thị ra danh sách |
| **“Pending” listview** | Hiển thị danh sách các mục chưa giải quyết ra màn hình gồm: “   * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã hàng hóa   ”  Chọn một mục trong danh sách | Hiển thị và Nhấp vào một mục trong danh sách | Hiển thị danh sách ra màn hình  Chuyển sang màn hình “Detail pending” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Detail pending**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Detail Completed”** | Màn hình “Detail Completed” 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 * “Tiếp tục” button * “Thất bại” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Tên người nhận” label** | Hiện thị “tên người nhận” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên người nhận” |
| **“Số điện thoại” label** | Hiện thị “số điện thoại” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại” |
| **“Địa chỉ” label** | Hiện thị “địa chỉ” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “địa chỉ” |
| **“Tên shipper” label** | Hiện thị “tên shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên shipper” |
| **“Số điện thoại shipper” label** | Hiện thị “số điện thoại shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại shipper” |
| **“Điện thoại” button** | Thoát khỏi ứng dụng và hiển thị số điện thoại trên ứng dụng điện thoại | Nhấn vào “Điện thoại” | Thoát khỏi ứng dụng và mở ứng dụng điện thoại |
| **“Giao hàng” listview** | Hiển thị danh sách các mục đơn hàng của người nhận gồm: “   * Mã đơn hàng * Tiền thu hộ   ” | Hiển thị | Hiển thị danh sách đơn hàng của người nhận |
| **“Tổng tiền” label** | Hiển thị tổng tiền các đơn hàng của từng người nhận | Hiển thị | Hiển thị tổng tiền |
| **“Tiếp tục” button** | Chuyển sang màn hình “Xác nhận” đơn hàng | Nhấn vào “Tiếp tục” | Chuyển sang màn hình “Xác nhận” |
| **“Thất bại” button** | Chuyển sang màn hình “Lý do thất bại” | Nhấn vào “Thất bại” | Chuyển sang màn hình “Lý do thất bại” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Xác Nhận Đơn Hàng**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình xác nhận đơn hàng** | Màn hình xác nhận đơn hàng gồm:   * “Icon arrow-left” button * “All V” button * “All X” button * “V” button * “X” button * Listview * “Tổng tiền” label * “Xác Nhận” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“All V” button** | Nhấn vào “All V” thì sẽ chọn tất cả các mục ở dười listview | Nhấn vào “All V” | Chọn tất cả các mục ở listview |
| **“All X” button** | Nhấn vào “All X” thì sẽ bỏ chọn tất cả các mục ở dười listview | Nhấn vào “All X” | Bỏ Chọn tất cả các mục ở listview |
| **“V” button** | Nhấn vào “V” thì sẽ chọn một mục ở dười listview | Nhấn vào “V” | Chọn một mục ở listview |
| **“X” button** | Nhấn vào “X” thì sẽ bỏ chọn một mục ở dười listview | Nhấn vào “X” | Bỏ chọn một mục ở listview |
| **“Tổng tiền” label** | Hiển thị “Tổng tiền” đã chọn ở listview | Hiển thị | Hiển thị “Tổng tiền” |
| **“Xác nhận” button** | Nhấn vào “Xác nhận” chuyển sang màn hình “Pending” và đơn hàng vừa xác nhận sẽ chuyển sang màn hình “Completed” | Nhấn vào “Xác nhận” | Chuyển sang màn hình “Pending” |
| **“Đã giao” listview** | Hiển thị danh sách các mục xác nhận đơn hàng gồm : “   * Mã đơn hàng * Tiền thu hộ * “V” button * “X” button   ” | Hiển thị | Hiển thị đơn hàng cần xác nhận |


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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Completed”** | Màn hình “Completed” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Pending” tab * “Completed” tab * “Failed” tab * “All” tab * Search Box * Listview * “Profile” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Pending” tab** | Chuyển sang màn hình “Pending” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Pending” |
| **“Failed” tab** | Chuyển sang màn hình “Failed” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Failed” |
| **“All” tab** | Chuyển sang màn hình “All” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “All” |
| **Search Box** | Nhập đơn hàng cần tìm kiếm và hiển thị ra đơn hàng đã tìm | Nhập vào | Nhập đơn hàng cần tìm và hiển thị ra danh sách |
| **“Completed” listview** | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành các mục gồm: “   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã hàng hóa   ” | Hiển thị | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành |
| **“Profile” button** | Chuyển sang màn hình “Profile” để xem thông tin Shipper | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Profile” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Detail Completed**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Detail Completed”** | Màn hình “Detail Completed” 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 * “Tiếp tục” button * “Thất bại” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Tên người nhận” label** | Hiện thị “tên người nhận” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên người nhận” |
| **“Số điện thoại” label** | Hiện thị “số điện thoại” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại” |
| **“Địa chỉ” label** | Hiện thị “địa chỉ” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “địa chỉ” |
| **“Tên shipper” label** | Hiện thị “tên shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên shipper” |
| **“Số điện thoại shipper” label** | Hiện thị “số điện thoại shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại shipper” |
| **“Điện thoại” button** | Thoát khỏi ứng dụng và hiển thị số điện thoại trên ứng dụng điện thoại | Nhấn vào “Điện thoại” | Thoát khỏi ứng dụng và mở ứng dụng điện thoại |
| **“Giao hàng” listview** | Hiển thị danh sách các mục đơn hàng của người nhận gồm: “   * Mã đơn hàng * Tiền thu hộ   ” | Hiển thị | Hiển thị danh sách đơn hàng của người nhận |
| **“Tiếp tục” button** | “Tiếp tục” button sẽ không cho nhấn vào | N/A | N/A |
| **“Thất bại” button** | “Thất bại” button sẽ không cho nhấn vào | N/A | N/A |


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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Failed”** | Màn hình “Completed” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Pending” tab * “Completed” tab * “Failed” tab * “All” tab * Search Box * Listview   “Profile” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Pending” tab** | Chuyển sang màn hình “Pending” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Pending” |
| **“Completed” tab** | Chuyển sang màn hình “Completed” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Completed” |
| **“All” tab** | Chuyển sang màn hình “All” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “All” |
| **Search Box** | Nhập đơn hàng cần tìm kiếm và hiển thị ra đơn hàng đã tìm | Nhập vào | Nhập đơn hàng cần tìm và hiển thị ra danh sách |
| **“Completed” listview** | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành các mục gồm: “   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã hàng hóa   ” | Hiển thị | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành |
| **“Profile” button** | Chuyển sang màn hình “Profile” để xem thông tin Shipper | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Profile” |


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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “All”** | Màn hình “Completed” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Pending” tab * “Completed” tab * “Failed” tab * “All” tab * Search Box * Listview   “Profile” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Pending” tab** | Chuyển sang màn hình “Pending” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Pending” |
| **“Completed” tab** | Chuyển sang màn hình “Completed” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Completed” |
| **“Failed” tab** | Chuyển sang màn hình “Failed” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Failed” |
| **Search Box** | Nhập đơn hàng cần tìm kiếm và hiển thị ra đơn hàng đã tìm | Nhập vào | Nhập đơn hàng cần tìm và hiển thị ra danh sách |
| **“Completed” listview** | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành các mục gồm: “   * Trạng thái * Địa chỉ * Tên người nhận * Mã hàng hóa   ” | Hiển thị | Hiển thị ra các đơn hàng đã hoàn thành |
| **“Profile” button** | Chuyển sang màn hình “Profile” để xem thông tin Shipper | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Profile” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Detail Failed**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Detail Failed”** | Màn hình “Detail Completed” 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 * “Tiếp tục” button * “Thất bại” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Tên người nhận” label** | Hiện thị “tên người nhận” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên người nhận” |
| **“Số điện thoại” label** | Hiện thị “số điện thoại” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại” |
| **“Địa chỉ” label** | Hiện thị “địa chỉ” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “địa chỉ” |
| **“Tên shipper” label** | Hiện thị “tên shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên shipper” |
| **“Số điện thoại shipper” label** | Hiện thị “số điện thoại shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại shipper” |
| **“Điện thoại” button** | Thoát khỏi ứng dụng và hiển thị số điện thoại trên ứng dụng điện thoại | Nhấn vào “Điện thoại” | Thoát khỏi ứng dụng và mở ứng dụng điện thoại |
| **“Giao hàng” listview** | Hiển thị danh sách các mục đơn hàng của người nhận gồm: “   * Mã đơn hàng * Tiền thu hộ   ” | Hiển thị | Hiển thị danh sách đơn hàng của người nhận |
| **“Tiếp tục” button** | “Tiếp tục” button sẽ không cho nhấn vào | N/A | N/A |
| **“Thất bại” button** | “Thất bại” button sẽ không cho nhấn vào | N/A | N/A |

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



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Profile”** | Màn hình “Profile” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Tên Shipper” label * “Số điện thoại Shipper” label * “Đăng xuất” button * “Avatar” image | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Tên shipper” label** | Hiện thị “tên shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “tên shipper” |
| **“Số điện thoại shipper” label** | Hiện thị “số điện thoại shipper” màn hình | Hiển thị | Hiển thị “số điện thoại shipper” |
| **“Đăng xuất” button** | Nhấn vào “Đăng xuất” tài khoản sẽ thoát ra và chuyển sang màn hình “Đăng nhập” | Nhấn vào | Chuyển sàng màn hình “Đăng nhập” |
| **“Avatar” image** | Hiển thị ảnh đại diên của Shipper | Hiển thị | Hiển thị ảnh đại diện |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Failure reason**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Failure reason”** | Màn hình “Failure reason” 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 trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiện thị “mã đơn hàng” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “mã đơn hàng” |
| **“Không liên lạc được” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “detailed reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “detailed reason” |
| **“Thay đổi thông tin” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “detailed reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “detailed reason” |
| **“Khách hủy” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “detailed reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “detailed reason” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Can't contact**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Can’t contact”** | Màn hình “Can’t contact” 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 trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiện thị “mã đơn hàng” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “mã đơn hàng” |
| **“Đúng địa chỉ không có người nhận” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |
| **“Địa chỉ không đầy đủ, không chính xác, không tồn tại” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |


1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Change Information**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Change Information”** | Màn hình “Can’t contact” 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 trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiện thị “mã đơn hàng” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “mã đơn hàng” |
| **“Khách hàng yêu cầu thay đổi ngày giờ giao” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |
| **“Khách hàng yêu cầu thay đổi địa điểm giao hàng” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Cancel order**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Cancel order”** | Màn hình “Can’t contact” 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 trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Mã đơn hàng” label** | Hiện thị “mã đơn hàng” ra màn hình | Hiển thị | Hiển thị “mã đơn hàng” |
| **“Khách hàng muốn hủy đơn hàng” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |
| **“Khách hàng đặt trùng đơn hàng” button** | Nhấn vào thì chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |

1. **Tính Năng / Thành Phần: Màn Hình Confirm failure reason**
   1. **Giao Diện Người Dùng**



* 1. **Yêu Cầu Chức Năng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Mô Tả** | **Hành Vi** | **Đáp Ứng** |
| **Màn hình “Comfirm Failure Reason”** | Màn hình “Comfirm failure reason” gồm:   * “Icon arrow-left” button * “Thất bại” listview * “Add photo” button * “Tiếp tục” button | N/A | N/A |
| **“Icon arrow-left” button** | Quay lại màn hình trước đó | Nhấn vào “Arrow-left” | Quay lại màn hình trước đó |
| **“Thất bại” listview** | Hiển thị danh sách đơn hàng bị hủy có các mục gồm:  “   * Mã đơn hàng * Lý do giao hàng thất bại   ” | Hiển thị | Hiện thị các đơn hàng bị hủy |
| **“Add photo” button** | Nhấn vào hiện thông báo: “  Bán có muốn truy cập vào thư mục ảnh  ” và nút Cancel, Allow | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Confirm failure reason” |
| Nhấn vào nút Cancel thì sẽ đóng thông báo | Nhấn vào | Thông báo sẽ đóng lại |
| Nhấn vào nút Allow thì truy cập vào thư mục ảnh và chọn ảnh | Nhấn vào | Truy cập vào thư mục ảnh và chọn ảnh |
| **“Tiếp tục” button** | “Tiếp tục” button bị ẩn khi chưa có hình xác nhận đơn hàng thất bại | N/A | N/A |
| Nhấn vào khi đã có hình xác nhận ly do đơn hàng thất bại | Nhấn vào | Chuyển sang màn hình “Pending” và đơn hàng sẽ được chuyển sang màn hình “Failed” |