Đặc tả chi tiết màn hình

**1. Màn hình chính**

**1.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** |
| Đặc tả màn hình | Màn hình chính | | 8/11/2021 |  |  | Trần Hữu Hiếu |
|  | |  | Điều khiển | Hoạt động | Chức năng | |
| Khu vực hiện thị logo, thanh search và giỏ hàng | Intial | Hiển thị logo, thanh search và giỏ hàng trên cùng một màn hình | |
| Khu vực hiển thị danh sách media | Inital | HIển thị danh sách các sản phẩm media theo dạng bảng | |
| Khung vực hiện thị thông tin sản phẩm của từng media | Initial | Hiển thị thông tin về 1 sản phẩm media: Tên, giá, số lượng, tồn kho, thanh để nhập số lượng sản phẩm và nút để tăng giảm số lượng, nút thêm giỏ hàng, poster của sản phẩm | |
| Nút search | Click | Tìm kiếm sản phẩm từ thông tin của người dùng nhập | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |

**1.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên màn hình** | **Màn hình chính** |  |  |  |
| **Tên Item** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Thông tin tìm kiếm | 200 | String | Đen | Căn trái |
| Tên sản phẩm | 50 | String |  | Căn trái |
| Giá sản phẩm | 20 | Numeral | Đen, bôi đậm | Căn phải |
| Số lượng sản phẩm tồn kho | 10 | Numeral |  | Căn phải |
| Số lượng sản phẩm | 10 | Numeral |  | Căn trái |
| Số lượng sản phẩm đang có trong giỏ hàng | 10 | Numeral |  | Căn giữa |

**2. Màn hình xem giỏ hàng.**

**1.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** | |
| Đặc tả màn hình | Xem giỏ hàng | | 8/11/2021 |  |  | Trần Hữu Hiếu | |
|  | |  | **Điều khiển** | **Hoạt động** | **Chức năng** | |
| Khu vực hiện thị thông tin tổng giá trị trước thuế | Initial | HIện thị thông tin sản phẩm trong giỏ hàng | |
| Khu vực hiển thị thông tin tổng giá trị sau thuế | Initial | Mô tả sản phẩm với thông tin đi theo | |
| Nút đặt đơn hàng | Click | HIện thị Delivery screen | |
| Button xoá | Click | Xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | |
| Khu vực hiện thị thông tin danh sách của các sản phẩm trong giỏ | Initial | Hiện thị thông tin các sản phẩm trong giỏ hàng | |
|  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |

**1.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên màn hình** | Giỏ hàng |  |  |  |
| **Thuộc tính** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Tên sản phẩm | 50 | String | Xanh | Căn trái |
| Giá sản phẩm | 20 | Numeral |  | Căn phải |
| Số lượng sản phẩm | 10 | Numeral |  | Căn phải |

**3. Màn hình vận chuyển**

**3.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** |
| Đặc tả màn hình |  | | 8/11/2021 |  |  | Trần Hữu Hiếu |
|  | |  | **Điều khiển** | **Hoạt động** | **Chức năng** | |
| Khu vực hiển thị form thông tin giao hàng | Intial | HIển thị nhiều trường thông tin bao gồm tên người nhận, số điện thoại, tỉnh thành phố,..v | |
| Nút chọn thành phố/tỉnh | Click and select | Chọn thành phố/tỉnh để giao hàng | |
| Nút chọn giao hàng nhanh | Click | Quyết định có sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh | |
| Nút chọn thời gian dư kiến | Initial | Hiển thị bảng lịch để người dùng có thể chọn thời gian nhận hàng | |
| Nút chọn xác nhận giao hàng | Click | Chuyển đến màn hình invoice để thanh toán. Nếu xảy ra 2 trường hợp là lỗi hoặc không thể giao hàng nhanh thì hiển thị màn hình con thông báo | |
| Khu vụng hiện thi chỉ dẫn giao hàng | Intial | Chỉ dẫn giao hàng cho shipper | |
|  | |  |  |  |  |  |

**3.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên màn hình** | Vận chuyển |  |  |  |
| **Thuộc tính** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Tên người nhận | 20 | String | Đen | Căn trái |
| Số điện thoại | 5 byte | Number | Đen | Căn trái |
| Tỉnh thành phố | 20 | String | Đen | Căn trái |
| Đỉa chỉ giao hàng | 50 | String | Đen | Căn trái |
| CHỉ dẫn giao hàng | 50 | String | Đen | Căn trái |
| Chọn giao hàng nhanh | 1 | Boolean | Đen | Căn trái |
| THời gian dự kiến | 40 | String | Đen | Căn trái |

**4. Màn hình hoá đơn**

**4.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** |
| Đặc tả màn hình |  | | 8/11/2021 |  |  | Trần Hữu Hiếu |
|  | |  | **Điều khiển** | **Hoạt động** | **Chức năng** | |
| Khu vực hiển thị thông tin giao hàng được người dùng nhập | Initial | Hiển thị các trường thông tin giao hàng bao gồm: Tên người nhận, số điện thoại, tỉnh thành phố, địa chỉ giao hàng, chỉ dẫn giao hàng, giao hàng nhanh, thời gian dự kiến giao hàng | |
| Khu vực hiển thị những sản phẩn đã được đặt hàng | Initial | HIển thị thông tin tương ứng với mỗi sản phẩm: Bao gồm ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm. | |
| Khu vực hiện thị số tiền | Initial | Hiển thị thông tin về số tiền sản phẩm, cần vận chuyển, và tất cả | |
| Nút xác nhận đặt hàng | Click | Chuyển sang màn hình thanh toán Payment Screen | |
|  |  |  | |

**4.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên màn hình | Hoá đơn |  |  |  |
| **Tên Item** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Tên người nhận | 20 | String | Đen | Căn phải |
| Số điện thoại | 10 | String | Đen | Căn phải |
| Tỉnh/ thành phố | 20 | String | Đen | Căn phải |
| Địa chỉ giao hàng | 50 | String | Đen | Căn phải |
| Chỉ dẫn giao hàng | 50 | String | Đen | Căn phải |
| Chọn giao hàng nhanh | 1 | Boolean | Đen | Căn phía |
| Thời gian dự kiển | 30 | String | Đen | Căn phải( Không xuát hiện nếu không chọn giao hàng nhanh) |
| Tên sản phẩm | 30 | String | Đen | Căn trái |
| Giá sản phẩm | 10 | Numeral | Đen | Căn phải |
| Số lượng sản phẩm | 8 | Numeral | Đen | Căn phải |
| Tổng số tiền các sản phẩm | 20 | Numeral | Đen | Căn giữa |
| Phí vân chuyển | 20 | Numeral | Den | Căn giữa |
| Tổng số tiền cần phải trả | 20 | Numeral | Đỏ | Căn giữa |

**5. Màn hình thanh toán**

**5.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** |
| Đặc tả màn hình |  | | 8/11/2021 | |  |  | Trần Hữu Hiếu |
|  | |  | | **Điều khiển** | **Hoạt động** | **Chức năng** | |
| Khu vực hiển thị cách thức thanh toán | Intial | HIện thị phương thức thanh toán hiện có: Chỉ có 1 cách thức thanh toán thông qua Credit card | |
| Khu vực hiển thị forn cần điền về Credit card | Initial | Hiển thị các trường thông tin về credit card như Số thẻ, người sở hữu, ngày hết hạn, và mã bảo mật. | |
| Nút chọn có dùng credit card | Click | Chuyển sang màn hình kết quả | |
| Nút xác nhận thanh toán | Click |  | |

**5.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên màn hình** | Thanh toán |  |  |  |
| **Thuộc tính** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Tên phương thức | 20 | String | Đen | Căn trái |
| Số thẻ | 22 | Numeral | Đen | Căn trái |
| Tên người sở hữu | 20 | String | Đen | Căn trái |
| Ngày hết hạn | 12 | String | Đen | Căn trái |
| Mã bảo mật | 10 | Numeral | Đen | Căn trái |

**6. Màn hình kết quả thanh toán**

**6.1. Mô tả màn hình**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS Software | |  | **Ngày tạo** | **Được chấp nhận bởi** | **Được xem xét/ duyệt bởi** | **Người phụ trách** |
| Đặc tả màn hình | Kết quả | | 8/11/2021 |  |  | Trần Hữu Hiếu |
|  | |  | **Điều khiển** | **Hoạt động** | **Chức năng** | |
| Khu vực hiển thị kết quả thanh toán | Initial | Hiển thị thông báo về kết quả thanh toán( fail or success) | |
| Nút OK | Click | Chuyển tới màn hình view Card Screen | |
|  |  |  | |

**6.2 Định nghĩa các trường thuộc tính**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên màn hình** | Payment Result |  |  |  |
| **Thuộc tính** | **Số lượng Bytes** | **Thể loại** | **Trường thuộc tính** | **Remark** |
| Nội dung thông báo | 50 | String | Đen | Căn giữa |