|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Screen ID** | SCR-09 | **Screen Name** | Màn hình Thêm thiết bị | **Create Date** | 19/03/2018 | **Creator** | Võ Văn Hiếu |
| **Update Date** |  | **Updater** |  |
|  | | | | | | | |
| **1. Tổng quan** | | | | | | | |
| * Màn hình cho phép chủ nhà thêm thiết bị vào phòng | | | | | | | |
| **2. Thiết kế màn hình** | | | | | | | |
| **2.1 Giao diện màn hình**    **2.2 Các thành phần trong màn hình**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **#** | **Tên** | **Kiểu** | **Bắt buộc** | **Giá trị mặc định** | **Vùng giá trị** | **Mô tả** | |  | **Vùng màn hình trong form đăng nhập** | | | | | | | **1** | Thêm thiết bị | Text | X |  |  | Hiển thị chữ Thêm thiết bị | | **2** | Trở lại | Button | X |  |  | Dùng để trở lại trang trước | | **3** | Chọn ảnh đại diện | Text | X |  |  | Hiển thị chữ Chọn ảnh đại diện | | **4** | Đèn | Image Chooser | X |  |  | Dùng để chọn ảnh đại diện cho thiết bị | | **5** | Tên thiết bị | Textbox | X |  |  | Vùng để đặt tên thiết bị | | **6** | Khóa quyền bật tắt | Text | X |  |  | Hiển thị chữ Khóa quyền bật tắt | | **7** | Có/Không | Yes/no Chooser | X |  |  | Dùng để chọn có hoặc không | | **8** | OK | Button | X |  |  | Để xác nhận thêm thiết bị |   **2.3 Tương tác với màn hình chính:**   * Chủ nhà có thể chọn ảnh đại diện cho thiết bị. * Chủ nhà có thể đặt tên cho tên thiết bị. * Chủ nhà có thể chọn khóa quyền bật tắt cho thiết bị “Có” hoặc “Không”. * Chủ nhà có thể chọn nút trở lại để trở lại trang trước. | | | | | | | |