
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**PHỤ LỤC 2**

**DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN**

Lý Thiên Trường (MSSV: 1900123)

Ngành: Kỹ thuật phần mềm – 2019

Nguyễn Hà Quốc Thái (MSSV: 1900668)

Ngành: Kỹ thuật phần mềm – 2019

**Cần Thơ, năm 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name | Project Code | Testing type |
| Website tin tức được xây dựng bẳng Wordpress | All | System Test |
| Test case Version | Test case Prepared | Testcase Reviewed By/Date |
| 1 | Lý Thiên Trường | Đinh Thành Nhân |
| Test case Cycle No | Testing Done By |  |
| 1 | Đinh Thành Nhân |  |

## 1.Thêm bài viết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng thêm chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 1 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “ ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết chưa được đăng. Vui lòng thêm tiêu đề bài viết. | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | FAILED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 3 ” content = “ ” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống  2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 4 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “ ” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống  2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 5 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = “ ” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống  2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 6 ” content = “nội dung bài viết” choice = “ ” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống  2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 7 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “ ” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống  2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết. 4. Tạo nội dung . 5. Tạo tóm tắt. 6. Chọn tác giả. 7.Chọn định dạng. 8.Chọn chuyên mục. 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 8 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “ ” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC09 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết và chọn viết bài mới.  3. Tạo tên bài viết là "Test Add 1".  4. Tạo nội dung là "nội dung bài viết". 5. Tạo tóm tăt là "tóm tắt bài viết". 6. Chọn tác giả là"admin (admin)". 7.Chọn định dạng là "chuẩn". 8.Chọn chuyên mục là "Giới thiệu". 9.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh là "tintuc.png" vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 10.Kéo lên đầu trang và nhấn đăng. | user = “admin” pass = “admin” title = “Test Add 1 ” content = “nội dung bài viết” choice = “1” chuyenmuc = “Giới thiệu” excerpt = “tóm tắt bài viết” author = ”admin (admin)” targetImageName = “tintuc.png” | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | Bài viết đã được đăng. Xem bài viết | PASSED |  |

## 2.Sửa bài viết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem bài viết. | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 1”  title = “Chinh sua 2”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 3”  title = “ ”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết chưa được cập nhật. | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 5”  title = “Chinh sua 6”  content = “ ”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 7”  title = “Chinh sua 8”  content = “nội dung bài viết”  choice = “ ”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 9”  title = “Chinh sua 10”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “ ”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết chưa được cập nhật. Vui lòng chọn chuyên mục. | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | FAILED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "Biên tập viên".  2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết là "Chinhsua 11" vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa là "Chinhsua 11" và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề là "Chinhsua 12". 6.Chỉnh sửa nội dung là "nội dung bài viết ". 7.Chọn định dạng là " chuẩn ". 8.Chọn chuyên mục là "Giới thiệu". 9.Chỉnh sửa tóm tắt là " ". 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh là "tintuc.png " vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 11”  title = “Chinh sua 12”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “ ”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 13”  title = “Chinh sua 14”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ ” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 15”  title = “Chinh sua 2”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC09 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt . 10.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 11.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “bientapvien”  pass = “1”  tenMau = “Chinh sua 1”  title = “Chinh sua 2”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  targetImageName = “ tintuc.png” | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | Bài viết đã được cập nhật. Xem bài viết | PASSED |  |
| TC010 | 1.Đăng nhập vào hệ thống. 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết  4.Rê chuột vào dưới tên bài viết cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa. 5.Chỉnh sửa tiêu đề.  6.Chỉnh sửa nội dung. 7.Chọn định dạng . 8.Chọn chuyên mục . 9.Chỉnh sửa tóm tắt .  10. Chọn tác giả. 11.Nhấp vào đặt ảnh đại diện, ghi tên ảnh vào khung tìm kiếm và chọn ảnh đầu tiên và nhấn đặt ảnh đại diện. 12.Kéo lên đầu trang và nhấn cập nhật. | user = “admin”  pass = “admin”  tenMau = “Chinh sua 1”  title = “Chinh sua 2”  content = “nội dung bài viết”  choice = “1”  chuyenmuc = “Giới thiệu”  excerpt = “tóm tắt bài viết”  author = “ ”.  targetImageName = “ tintuc.png” |  |  | PASSED |  |
| TC011 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "thành viên".  2.Chọn menu bài viết. | user = “thanhvien”  pass = “1” |  |  | PASSED |  |

## 3.Sửa nhanh bài viết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng sửa nhanh bài viết. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 1"  sampletitle = "Suanhanh 1"  title = "Suanhanh 1"  link = "Suanhanh1"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu, HỌC BỔNG"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Hệ thống không hiện thông báo nhưng vẫn chỉnh sửa nhanh bài viết thành công. | Hệ thống không hiện thông báo nhưng vẫn chỉnh sửa nhanh bài viết thành công. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 2"  sampletitle = "Suanhanh 2"  title = ""  link = "Suanhanh2"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Vui lòng nhập tiêu đề bài viết." | Vui lòng nhập tiêu đề bài viết. |  | FAILED | Hệ thống không thông báo việc nhập thiếu tiêu đề mà dùng lại tiêu đề trước đó. |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 3"  sampletitle = "Suanhanh 3"  title = "Suanhanh 3"  link = ""  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Hệ thống không thông báo việc nhập thiếu đường dẫn tĩnh mà chỉ dùng tiêu đề bài viết không dấu làm đường dẫn tĩnh. | Hệ thống không thông báo việc nhập thiếu đường dẫn tĩnh mà chỉ dùng tiêu đề bài viết không dấu làm đường dẫn tĩnh. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 4"  sampletitle = "Suanhanh 4"  title = "Suanhanh 4"  link = "Suanhanh4"  day = "32"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Ngày không hợp lệ." | Ngày không hợp lệ. |  | FAILED | Hệ thống không thông báo lỗi nhập ngày không hợp lệ, chỉ thêm dữ liệu là ngày 31 thành ngày đăng bài viết. |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 5"  sampletitle = "Suanhanh 5"  title = "Suanhanh 5"  link = "Suanhanh5"  day = "30"  month = "02-Th2"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Ngày tháng không hợp lệ" | Ngày tháng không hợp lệ. | Ngày tháng không hợp lệ. | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 6"  sampletitle = "Suanhanh 6"  title = "Suanhanh 6"  link = "Suanhanh6"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "abcd"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Năm không hợp lệ" | Năm không hợp lệ. |  | FAILED | Hệ thống không thông báo lỗi nhập năm không hợp lệ, chỉ thêm dữ liệu là năm hiện tại. |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 7"  sampletitle = "Suanhanh 7"  title = "Suanhanh 7"  link = "Suanhanh7"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "25"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Giờ không hợp lệ" | Giờ không hợp lệ. |  | FAILED | Hệ thống không thông báo lỗi nhập giờ không hợp lệ, chỉ thêm dữ liệu là 1 giờ hiện tại. |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 8"  sampletitle = "Suanhanh 8"  title = "Suanhanh 8"  link = "Suanhanh8"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "61"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Phút không hợp lệ." | Phút không hợp lệ. |  | FAILED | Hệ thống không thông báo lỗi nhập phút không hợp lệ, chỉ thêm dữ liệu là 01 phút hiện tại. |
| TC09 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 9"  sampletitle = "Suanhanh 9"  title = "Suanhanh 9"  link = "Suanhanh9"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = " "  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Khi không lựa chọn tác giả thì hệ thống mặc định chọn admin (admin). Chỉnh sửa nhanh thành công. | Khi không lựa chọn tác giả thì hệ thống mặc định chọn admin (admin). Chỉnh sửa nhanh thành công. | PASSED |  |
| TC10 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh". 5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm. 10.Tạo giờ. 11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 10"  sampletitle = "Suanhanh 10"  title = "Suanhanh 10"  link = "Suanhanh10"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "1"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Hệ thống cho phép đăng bài dạng riêng tư | Hệ thống cho phép đăng bài dạng riêng tư | PASSED |  |
| TC11 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh".  5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm.  10.Tạo giờ.  11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 11"  sampletitle = "Suanhanh 11"  title = "Suanhanh 11"  link = "Suanhanh11"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = " "  tag = "Suanhanh"  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "Vui lòng lựa chọn chuyên mục." | Vui lòng lựa chọn chuyên mục. |  | FAILED | Hệ thống tự động thêm ngẫu nhiên một chuyên mục. |
| TC12 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh".  5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm.  10.Tạo giờ.  11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 12"  sampletitle = "Suanhanh 12"  title = "Suanhanh 12"  link = "Suanhanh12"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = ""  status = "Đã xuất bản"  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Hệ thống cho phép bài viết không cần có thẻ. | Hệ thống cho phép bài viết không cần có thẻ. | PASSED |  |
| TC13 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh".  5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm.  10.Tạo giờ.  11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 13"  sampletitle = "Suanhanh 13"  title = "Suanhanh 13"  link = "Suanhanh13"  day = "30"  month = "10-Th10"  year = "2023"  hour = "10"  minute = "53"  author = "admin (admin)"  password = ""  check\_private = "0"  chuyenmuc = "Giới thiệu"  tag = "Suanhanh"  status = ""  check\_ontop = "0"  expectedText = "" | Khi không lựa chọn trạng thái bài viết thì hệ thống mặc định chọn đã xuất bản. | Khi không lựa chọn trạng thái bài viết thì hệ thống mặc định chọn đã xuất bản. | PASSED |  |
| TC14 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả bài viết.".  4. Rê chuột đến dưới tên bài viết và nhấn "Sửa nhanh".  5.Tạo title.  6.Tạo chuỗi cho đường dẫn tĩnh. 7.Tạo ngày.  8.Tạo tháng.  9.Tạo năm.  10.Tạo giờ.  11.Tạo phút.  11.Lựa chọn tác gỉa.  12.Tạo mật khẩu.  13.Chọn chuyên mục.  14.Tạo thẻ.  15.Lựa chọn trạng thái.  16.Nhấn cập nhật. | search = "Suanhanh 14"  sampletitle = "Suanhanh 14"  title = ""  link = ""  day = ""  month = ""  year = ""  hour = ""  minute = ""  author = ""  password = ""  check\_private = ""  chuyenmuc = ""  tag = ""  status = ""  check\_ontop = ""  expectedText = "" | Vai trò không hợp lệ, nên hệ thống không cho phép sửa nhanh bài viết. | Vai trò không hợp lệ, nên hệ thống không cho phép sửa nhanh bài viết. | PASSED |  |
| TC15 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm là "Suanhanh 15" và nhấn "Tìm tất cả bài viết.". | search = ""  sampletitle = ""  title = ""  link = ""  day = ""  month = ""  year = ""  hour = ""  minute = ""  author = ""  password = ""  check\_private = ""  chuyenmuc = ""  tag = ""  status = ""  check\_ontop = ""  expectedText = "" | Khi hệ thống không tìm thấy bài viết. Thì danh sách không hiện bài viết nào | Khi hệ thống không tìm thấy bài viết. Thì danh sách không hiện bài viết nào | PASSED |  |

## 4. Xóa bài viết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa bài viết. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết. 3.Nhập tên bài viết và nhấn tìm kiếm bài viết.  4.Chọn bài viết cần xóa hợp lệ. 5.Chọn bỏ vào thùng rác. | title = "xoa 1"  expectedText = "Đãchuyển1bàiviếtvàoThùng rác.LùilạiBỏquathôngbáonày" | Các chuyên mục đã bị xóa. Bỏ qua thông báo này | Các chuyên mục đã bị xóa. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết. 3.Nhập tên bài viết và nhấn tìm kiếm bài viết. 4.Chọn bài viết cần xóa hợp lệ. 5.Chọn bỏ vào thùng rác. | title = "xoa 1"  expectedText = "Không tìm thấy bài viết nào." | Xóa bài viết không thành công, do không tìm thấy bài viết mong muốn. | Xóa bài viết không thành công, do không tìm thấy bài viết mong muốn. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cộng tác viên.  2.Chọn menu bài viết. | title = ""  expectedText = "" | Xóa bài viết không thành công, do đăng nhập khoản với vai trò không hợp lệ. | Xóa bài viết không thành công, do đăng nhập khoản với vai trò không hợp lệ. | PASSED |  |

## 5.Chức năng xem bài viết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem bài viết. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết 4..Chọn bài viết cần xem hợp lê. 4.Nhấn xem. | Title = "Quỹ khuyến học"  expectedTitle = "Quỹ khuyến học"  expectedContent = "Quỹ khuyến học" | Tiêu đề: Quỹ khuyến học Nội dung: Quỹ khuyến học. | Tiêu đề: Quỹ khuyến học Nội dung: Quỹ khuyến học. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết. 3. Nhập tên bài viết vào ô tìm kiếm và nhấn tìm các bài viết 4..Chọn bài viết cần xem hợp lê. 4.Nhấn xem. | Title = "abcd"  expectedTitle = "abcd"  expectedContent = "abcd" | Hệ thống trả về dòng thông tin "Không tìm thấy bài viết nào.". | Hệ thống trả về dòng thông tin "Không tìm thấy bài viết nào.". | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 32 |
| Failed | 8 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 40 |

## 6.Thêm thành viên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng thêm người dùng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 1"  email = "test1@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "1"  url = "test1.com"  password = "test112345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản\r\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = " "  email = "test2@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "2"  url = "test2.com"  password = "test212345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "LỖI: Xin điền tên người dùng.\r\n"  + "LỖI: Tên người dùng này không được chấp nhận vì có chứa các ký tự bị cấm. Hãy điền tên người dùng hợp lệ." | Hệ thống không gửi dữ liệu đi và tô đỏ ô nhập tên người dùng do thiếu thông tin. | Hệ thống không gửi dữ liệu đi và tô đỏ ô nhập tên người dùng do thiếu thông tin. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 3"  email = ""  fname = "Test"  lname = "3"  url = "test3.com"  password = "test312345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "" | Hệ thống không gửi dữ liệu đi và tô đỏ ô nhập email do thiếu thông tin. | Hệ thống không gửi dữ liệu đi và tô đỏ ô nhập email do thiếu thông tin. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 4"  email = "test4@gmail.com"  fname = ""  lname = "4"  url = "test4.com"  password = "test412345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản\r\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 5"  email = "test5@gmail.com"  fname = "Test"  lname = ""  url = "test3.com"  password = "test512345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản\r\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 6"  email = "test6@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "6"  url = ""  password = "test612345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản\r\nBỏ qua thông b | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 7"  email = "test7@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "7"  url = "test7.com"  password = ""  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "" | Hệ thống không cho phép nhấn nút thêm người dùng khi không nhập mật khẩu | Hệ thống không cho phép nhấn nút thêm người dùng khi không nhập mật khẩu | PASSED |  |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 8"  email = "test8@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "8"  url = "test8.com"  password = "test812345"  role = ""  expectedText = "Thành viên mới đã được tạo. Sửa tài khoản\r\nBỏ qua thông báo này" | Hệ thống mặc định chọn vai trò người dùng là "Thành viên đăng ký" cho dù dữ liệu nạp vào là rỗng. | Hệ thống mặc định chọn vai trò người dùng là "Thành viên đăng ký" cho dù dữ liệu nạp vào là rỗng. | PASSED |  |
| TC09 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 9"  email = "test9gmail.com"  fname = "Test"  lname = "9"  url = "test9.com"  password = "test912345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "LỖI: Địa chỉ email không đúng." | LỖI: Địa chỉ email không đúng. | LỖI: Địa chỉ email không đúng. | PASSED |  |
| TC10 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 1"  email = "test11@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "11"  url = "test11.com"  password = "test1112345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "LỖI: Tên người dùng này đã được đăng ký. Vui lòng chọn một tên khác." | LỖI: Tên người dùng này đã được đăng ký. Vui lòng chọn một tên khác. | LỖI: Tên người dùng này đã được đăng ký. Vui lòng chọn một tên khác. | PASSED |  |
| TC11 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản " Người quản lý". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. 3. Tạo tên người dùng .  4. Tạo email. 5.Tạo tên trước.  6.Tạo tên sau.  7.Tạo trang web.  8. Chọn button "Hiện mật khẩu". 9.Tạo mật khẩu.  10.Chọn vai trò.  11.Chọn button "Thêm người dùng mới." | username = "Test 11"  email = "test1@gmail.com"  fname = "Test"  lname = "1"  url = "test1.com"  password = "test112345"  role = "Thành viên đăng ký"  expectedText = "Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn | Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn địa chỉ khác. | Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn địa chỉ khác. | PASSED |  |
| TC12 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "cộng tác viên ". 2.Chọn menu thành viên và chọn thêm mới. | username = " "  email = " "  fname = " "  lname = " "  url = " "  password = " "  role = " "  expectedText = " “ | Đăng nhập bằng tài khoản cộng tác viên nên hệ thống không hiển thị phần quản lý thành viên. | Đăng nhập bằng tài khoản cộng tác viên nên hệ thống không hiển thị phần quản lý thành viên. | PASSED |  |

## 7.Sửa thành viên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 1"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = "Test Update"  lname = "User 2"  email = "tesupdateuser2@gmail.com"  password = " tesupdateuser"  expectedText = "Thành viên đã được cập nhật.\n← Quay lại Người Dùng\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 3"  role = ""  fname = "Test Update"  lname = "User 4"  email = "tesupdateuser4@gmail.com"  password = "tesupdateuser"  expectedText = "Thành viên đã được cập nhật.\n← Quay lại Người Dùng\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 5"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = " "  lname = "User 6"  email = "tesupdateuser6@gmail.com"  password = "tesupdateuser"  expectedText = "Thành viên đã được cập nhật.\n← Quay lại Người Dùng\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 7"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = "Test Update"  lname = " "  email = "tesupdateuser8@gmail.com"  password = "tesupdateuser"  expectedText = "Thành viên đã được cập nhật.\n← Quay lại Người Dùng\nBỏ qua thông báo này" | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | Thành viên đã được cập nhật. ← Quay lại Người Dùng Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 9"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = "Test Update"  lname = "User 10"  email = ""  password = "tesupdateuser"  expectedText = "LỖI: Vui lòng nhập địa chỉ email." | LỖI: Vui lòng nhập địa chỉ email. | LỖI: Vui lòng nhập địa chỉ email. | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 11"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = "Test Update"  lname = "User 12"  email = "tesupdateuser12@gmail.com"  password = ""  expectedText = "" | Hệ thống tự động tắt nút cập nhật khi trường nhập mật khẩu rỗng. | Hệ thống tự động tắt nút cập nhật khi trường nhập mật khẩu rỗng. | PASSED |  |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Chỉnh sửa". 5.Chọn vai trò . 6. Chính sửa tên trước . 7.Chính sửa tên sau. 9.Chỉnh sửa email. 10. Nhấn tạo mật khẩu và chỉnh sửa mật khẩu. 11.Nhấn cập nhật thành viên. | username = "Test Update User 13"  role = "Thành viên đăng ký"  fname = "Test Update"  lname = "User 14"  email = "tesupdateuser2@gmail.com"  password = "tesupdateuser"  expectedText = "Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn địa chỉ khác." | Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn địa chỉ khác. | Lỗi: Thư điện tử này đã được sử dụng, hãy chọn địa chỉ khác. | PASSED |  |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.". | username = "abcd"  role = ""  fname = ""  lname = ""  email = ""  password = ""  expectedText = "" | Hệ thống trả về dòng thông tin "Không tìm được thành viên nào!" | Hệ thống trả về dòng thông tin "Không tìm được thành viên nào!" | PASSED |  |
| TC09 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "tác giả". 2.Chọn menu thành viên. | username = " "  role = ""  fname = ""  lname = ""  email = ""  password = ""  expectedText = "" | Đăng nhập tài khoản với vai trò không phù hợp hệ thống không cho phép truy cập vào menu thành viên. | Đăng nhập tài khoản với vai trò không phù hợp hệ thống không cho phép truy cập vào menu thành viên. | PASSED |  |

## 8.Xóa thành viên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa người dùng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vai trò người quản lý. 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên chưa đăng bài viết và nhấn tìm kiếm. 4.Chọn thành viên. 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Chọn xác nhận xóa. | username = "test1"  valueToClick = ""  nextuser = ""  expectedText = "Đã xóa 1 người sử dụng.\r\nBỏ qua thông báo này" | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản với vai trò người quản lý. 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên từng đăng bài viết và nhấn tìm kiếm. 4.Chọn thành viên. 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Nhấn áp dụng. 8.Chọn đưa toàn bộ nội dung tới: . 9. Chọn admin(admin). 10.Chọn xác nhận xóa. | username = "test2"  valueToClick = "reassign"  nextuser = "admin (admin)"  expectedText = "Đã xóa 1 người sử dụng.\r\nBỏ qua thông báo này" | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản với vai trò người quản lý. 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên từng đăng bài viết và nhấn tìm kiếm. 3.Chọn thành viên. 4.Chọn danh sách tác vụ. 5.Chọn xóa. 6.Nhấn áp dụng. 7.Chọn xóa tất cả nội dung . 8.Chọn xác nhận xóa. | username = "test3"  valueToClick = "delete"  nextuser = ""  expectedText = "Đã xóa 1 người sử dụng.\r\nBỏ qua thông báo này" | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | Đã xóa 1 người sử dụng. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vai trò người quản lý. 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên chưa đăng bài viết và nhấn tìm kiếm. 4.Chọn thành viên . 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Chọn xác nhận xóa. | username = "test1"  valueToClick = ""  nextuser = ""  expectedText = "" | Hệ thống không hiển thị tên người dùng không xác định , xóa người dùng không thành công | Hệ thống không hiển thị tên người dùng không xác định , xóa người dùng không thành công | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản với vai trò tác giả .  2.Chọn menu thành viên. | username = " "  valueToClick = ""  nextuser = ""  expectedText = "" | Đăng nhập bằng tài khoản với vai trò không hợp lệ, hệ thống không hiện menu quản lý thành viên. | Hệ thống không hiển thị tên người dùng không xác định , xóa người dùng không thành công | PASSED |  |

## 9.Xem thành viên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem người dùng. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm kiếm người dùng.".  4. Rê chuột đến dưới tên người dùng và nhấn "Xem". | username = "admin" | Hệ thống trả về người dùng mong muốn và nhấn vào xem. | Hệ thống trả về người dùng mong muốn và nhấn vào xem. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "người quản lý". 2.Chọn menu thành viên. 3. Nhập tên thành viên vào ô tìm kiếm là và nhấn "Tìm kiếm người dùng.". | username = "abcd" | Hệ thống trả về thông báo "Không tìm được thành viên nào!" | Hệ thống trả về thông báo "Không tìm được thành viên nào!" | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "tác giả". 2.Chọn menu thành viên. | username = " " | Hệ thống không cho phép tài khoản không có quyền truy cập vào danh sách thành viên. | Hệ thống không cho phép tài khoản không có quyền truy cập vào danh sách thành viên. | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 29 |
| Failed | 0 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 29 |

## 10.Thêm chuyên mục

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng thêm chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Tạo tên chuyên mục. 4. Tạo đường dẫn tĩnh. 5.Chọn chuyên mục gốc. 6.Tạo mô tả. 7.Nhấn thêm chuyên mục. | title = "test1"  link = "test1"  parent = "Trống"  describe = "test1"  expectedText = "" | Hệ thống không hiện thông báo nhưng vẫn thêm chuyên mục thành công. | Hệ thống không hiện thông báo nhưng vẫn thêm chuyên mục thành công. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Tạo tên chuyên mục. 4. Tạo đường dẫn tĩnh. 5.Chọn chuyên mục gốc. 6.Tạo mô tả. 7.Nhấn thêm chuyên mục. | title = "test1"  link = "test1"  parent = "Trống"  describe = "test1"  expectedText = "Thẻ này đã được sử dụng." | Thẻ này đã được sử dụng. | Thẻ này đã được sử dụng. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Tạo tên chuyên mục. 4. Tạo đường dẫn tĩnh. 5.Chọn chuyên mục gốc. 6.Tạo mô tả. 7.Nhấn thêm chuyên mục. | title = ""  link = "test2"  parent = "Trống"  describe = "test2"  expectedText = "" | Hệ thống tô đỏ ô nhập tên chuyên mục, thể hiện cho việc thông báo việc chưa nhập tên chuyên mục. | Hệ thống tô đỏ ô nhập tên chuyên mục, thể hiện cho việc thông báo việc chưa nhập tên chuyên mục. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Tạo tên chuyên mục. 4. Tạo đường dẫn tĩnh. 5.Chọn chuyên mục gốc. 6.Tạo mô tả. 7.Nhấn thêm chuyên mục. | title = "test3"  link = ""  parent = "Trống"  describe = "test3"  expectedText = "" | Hệ thống không thông báo về việc chưa nhập thông tin về đường dẫn, do hệ thống đã tự động lấy tên chuyên mục làm đường dẫn. | Hệ thống không thông báo về việc chưa nhập thông tin về đường dẫn, do hệ thống đã tự động lấy tên chuyên mục làm đường dẫn. | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản tác giả. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. | title = " "  link = ""  parent = " "  describe = " "  expectedText = "" | Đăng nhập bằng tài khoản vai trò là tác giả nên hệ thông không cho phép vào phần chuyên mục | Đăng nhập bằng tài khoản vai trò là tác giả nên hệ thông không cho phép vào phần chuyên mục | PASSED |  |

## 11.Sửa chuyên mục

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 1"  title = "Test Chinh Sua 2"  link = "testchinhsua2"  parent = "Trống"  describe = "Test Chinh Sua 2"  expectedText = "Chuyện mục đã được cập nhật." | Chuyện mục đã được cập nhật. | Chuyện mục đã được cập nhật. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 3"  title = ""  link = "testchinhsua4"  parent = "Trống"  describe = "Test Chinh Sua 4"  expectedText = "" | Hệ thống tô đỏ ô nhập tên chuyên mục, thể hiện cho việc thông báo chưa nhập tên chuyên mục | Hệ thống tô đỏ ô nhập tên chuyên mục, thể hiện cho việc thông báo chưa nhập tên chuyên mục | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 5"  title = "Test Chinh Sua 6"  link = " "  parent = "Trống"  describe = "Test Chinh Sua 6"  expectedText = "Chuyện mục đã được cập nhật." | Hệ thống tự dùng tên chuyên mục nhưng không sửa thành không dấu và thêm dấu gạch nối ở mỗi từ tạo thành đường dẫn. | Hệ thống tự dùng tên chuyên mục nhưng không sửa thành không dấu và thêm dấu gạch nối ở mỗi từ tạo thành đường dẫn. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 7"  title = "Test Chinh Sua 8"  link = "testchinhsua8"  parent = ""  describe = "Test Chinh Sua 8"  expectedText = "Chuyện mục đã được cập nhật." | Hệ thống tự động chọn chuyên mục hiện tại là "Trống" . | Hệ thống tự động chọn chuyên mục hiện tại là "Trống" . | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 9"  title = "Test Chinh Sua 10"  link = "testchinhsua10"  parent = "Trống"  describe = ""  expectedText = "Chuyện mục đã được cập nhật." | Mô tả của một chuyên mục có thể bỏ trống.Hệ thống cho phép chính sửa thành công. | Mô tả của một chuyên mục có thể bỏ trống.Hệ thống cho phép chính sửa thành công. | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "Test Chinh Sua 11"  title = "Test Chinh Sua 2"  link = "testchinhsua2"  parent = "Trống"  describe = "Test Chinh Sua 12"  expectedText = "Chuyên mục chưa được cập nhật." | Chuyên mục chưa được cập nhật. | Chuyên mục chưa được cập nhật. | PASSED |  |
| TC07 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3.Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm chuyên mục. 4. Rê chuột vào dưới tên chuyên mục và nhấn chính sửa. 5.Chỉnh sửa tên.  6.Chỉnh sửa đường dẫn. 7.Chọn chuyên mục hiện tại.  8. Chỉnh sửa mô tả. 9.Ấn cập nhật. | name = "abcd"  title = ""  link = ""  parent = ""  describe = ""  expectedText = "" | Hệ thống trả về thông tin "Không tìm thấy mục nào.". | Hệ thống trả về thông tin "Không tìm thấy mục nào.". | PASSED |  |
| TC08 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản tác giả.  2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. | name = ""  title = ""  link = ""  parent = ""  describe = ""  expectedText = "" | Tài khoản có vai trò không phù hợp nên hệ thống không cho vào menu chuyên mục. | Tài khoản có vai trò không phù hợp nên hệ thống không cho vào menu chuyên mục. | PASSED |  |

## 12.Sửa nhanh chuyên mục

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng sửa nhanh chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Sửa nhanh ". 5.Sửa tên chuyên mục. 6.Sửa đường dẫn. 7.Nhấn lưu các thay đổi. | titlecategory = "Suanhanh 1"  title = "Suanhanh 1"  link = "Suanhanh1"  expectedText = "" | Hệ thống không thông báo nhưng sau khi kiểm tra dữ liệu thì vẫn thay đổi thành công. | Hệ thống không thông báo nhưng sau khi kiểm tra dữ liệu thì vẫn thay đổi thành công. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Sửa nhanh ". 5.Sửa tên chuyên mục. 6.Sửa đường dẫn. 7.Nhấn lưu các thay đổi. | titlecategory = "Suanhanh 2"  title = ""  link = "Suanhanh2"  expectedText = "Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này." | Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này. | Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Sửa nhanh ". 5.Sửa tên chuyên mục. 6.Sửa đường dẫn. 7.Nhấn lưu các thay đổi. | titlecategory = "Suanhanh 3"  title = "Suanhanh 3"  link = ""  expectedText = "" | Hệ thống không thông báo lỗi chưa nhập đường dẫn, do lấy tên chuyên mục bỏ dấu để làm đường dẫn. | Hệ thống không thông báo lỗi chưa nhập đường dẫn, do lấy tên chuyên mục bỏ dấu để làm đường dẫn. | PASSED |  |
| TC04 |  | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "admin". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Sửa nhanh ". 5.Sửa tên chuyên mục. 6.Sửa đường dẫn. 7.Nhấn lưu các thay đổi. | titlecategory = "Suanhanh 3"  title = "Suanhanh 1"  link = "Suanhanh1"  expectedText = "Slug “suanhanh1” đã sử dụng bởi một mục khác." | Slug “suanhanh1” đã sử dụng bởi một mục khác. | Slug “suanhanh1” đã sử dụng bởi một mục khác. | PASSED |  |

## 13.Xóa chuyên mục

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. 3.Nhập chuyên mục cần xóa vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm. 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Nhấn áp dụng. | title = "test 1"  expectedText = "Các chuyên mục đã bị xóa.\r\nBỏ qua thông báo này" | Các chuyên mục đã bị xóa. Bỏ qua thông báo này | Các chuyên mục đã bị xóa. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. 3.Nhập chuyên mục cần xóa vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm. 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Nhấn áp dụng. | title = "test 2"  expectedText = "Xóa chuyên mục không thành công, có 1 bài viết được liên kết." | Xóa chuyên mục không thành công, có 1 bài viết được liên kết. | Các chuyên mục đã bị xóa. Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản biên tập viên. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. 3.Nhập chuyên mục cần xóa vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm. 5.Chọn danh sách tác vụ. 6.Chọn xóa. 7.Nhấn áp dụng. | title = "test 3"  expectedText = "Không tìm thấy mục nào." | Xóa chuyên mục không thành công, do hệ thống không chọn được chuyên mục mong muốn. Hệ thống không trả về thông báo nào. | Xóa chuyên mục không thành công, do hệ thống không chọn được chuyên mục mong muốn. Hệ thống không trả về thông báo nào. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản tác giả. 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. | title = ""  expectedText = " " | Xóa chuyên mục không thành công, do tài khoản đăng nhập với vai trò là tác giả, phần bài viết và chuyên mục sẽ không hiển thị . | Xóa chuyên mục không thành công, do tài khoản đăng nhập với vai trò là tác giả, phần bài viết và chuyên mục sẽ không hiển thị . | PASSED |  |

## 14.Xem chuyên mục

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem chuyên mục. | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Xem". | title = "Giới thiệu" | Hệ thống trả về chuyên mục mong muốn và nhấn vào xem. | Hệ thống trả về chuyên mục mong muốn và nhấn vào xem. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "biên tập viên". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục.  3. Nhập tên chuyên mục vào ô tìm kiếm và nhấn "Tìm tất cả chuyên mục.".  4. Rê chuột đến dưới tên chuyên mục và nhấn "Xem". | title = "abcd" | Hệ thống trả về thông báo "Không tìm thấy mục nào." | Hệ thống trả về thông báo "Không tìm thấy mục nào." | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản "cộng tác viên". 2.Chọn menu bài viết và chọn chuyên mục. | title = " " | Hệ thống không cho phép tài khoản không có quyền truy cập vào danh sách các chuyên mục. | Hệ thống không cho phép tài khoản không có quyền truy cập vào danh sách các chuyên mục. | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 24 |
| Failed | 0 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Name | Project Code | Testing type |
| Website đăng tin tức, thông báo được xây dựng bẳng Wordpress | All | System Test |
| Test case Version | Test case Prepared | Testcase Reviewed By/Date |
| 1 | Nguyễn Hà Quốc Thái | Đinh Thành Nhân |
| Test case Cycle No | Testing Done By |  |
| 1 | Đinh Thành Nhân |  |

## 15.Thêm trang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng thêm trang | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Nhập tên trang. 4.Nhập mô tả. 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 8.Đặt ngày. 9.Lựa chọn tháng. 10.Đặt năm. 11.Đặt giờ. 12.Đặt phút. 13.Lựa chọng trang cha. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Đặt số sắp xếp. 16.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 17.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Nhập tên trang: "Kkk". 4.Nhập mô tả: "jjj". 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Chờ duyệt". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Công khai". 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 8.Đặt ngày: "6". 9.Lựa chọn tháng: "3". 10.Đặt năm: "2021". 11.Đặt giờ: "20". 12.Đặt phút: "10". 13.Lựa chọng trang cha: "(không có trang cha)". 14.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 15.Đặt số sắp xếp: "0". 16.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "ANH.png". 17.Bấm "Đăng". | Trang này đã được đăng. Xem trang | Trang đã được đăng. Xem trang Bỏ qua thông báo này | FAILED | Do thông báo mong đợi không  khớp với thông báo thực tế. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Nhập tên trang. 4.Nhập mô tả. 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 7.Đặt mật khẩu. 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày. 10.Lựa chọn tháng. 11.Đặt năm. 12.Đặt giờ. 13.Đặt phút. 14.Lựa chọng trang cha. 15.Lựa chọn giao diện. 16.Đặt số sắp xếp. 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 18.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Nhập tên trang: "Ooo". 4.Nhập mô tả: "ppp". 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Chờ duyệt". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Mật khẩu". 7.Đặt mật khẩu: "1111". 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày: "10". 10.Lựa chọn tháng: "10". 11.Đặt năm: "2020". 12.Đặt giờ: "9". 13.Đặt phút: "5". 14.Lựa chọng trang cha: "Home". 15.Lựa chọn giao diện: "HomePage". 16.Đặt số sắp xếp: "1". 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "hinh-nen-background-dep-2.jpg". 18.Bấm "Đăng". |  | Trang đã được đăng. Xem trang Bỏ qua thông báo này | FAILED | Do thông báo mong đợi không  khớp với thông báo thực tế. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Để trống tên trang. 4.Nhập mô tả. 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 8.Đặt ngày. 9.Lựa chọn tháng. 10.Đặt năm. 11.Đặt giờ. 12.Đặt phút. 13.Lựa chọng trang cha. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Đặt số sắp xếp. 16.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 17.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Thêm trang mới". 3.Nhập tên trang: "". 4.Nhập mô tả: "jjj". 5.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Bản nháp". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Riêng tư". 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 8.Đặt ngày: "20". 9.Lựa chọn tháng: "12". 10.Đặt năm: "2019". 11.Đặt giờ: "10". 12.Đặt phút: "0". 13.Lựa chọng trang cha: "Trang Mẫu". 14.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 15.Đặt số sắp xếp: "2". 16.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "nen.jpg". 17.Bấm "Đăng". | Trang đã được đăng. Xem trang Bỏ qua thông báo này | Trang đã được đăng. Xem trang Bỏ qua thông báo này | PASSED |  |

## 16.Sửa trang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa trang | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Nhập tên trang. 5.Nhập mô tả. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái. 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 8.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày. 10.Lựa chọn tháng. 11.Đặt năm. 12.Đặt giờ. 13.Đặt phút. 14.Lựa chọn trang cha. 15.Lựa chọn giao diện. 16.Đặt số sắp xếp. 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 18.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Nhập tên trang: "Kkk". 5.Nhập mô tả: "jjj". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Chờ duyệt". 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Công khai". 8.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày: "6". 10.Lựa chọn tháng: "3". 11.Đặt năm: "2021". 12.Đặt giờ: "20". 13.Đặt phút: "10". 14.Lựa chọn trang cha: "(không có trang cha)". 15.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 16.Đặt số sắp xếp: "0". 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "ANH.png". 18.Bấm "Đăng". | [Trang đã được cập nhật. Xem trang](http://localhost/khoaddt/index.php/h-i/) |  | FAILED | Do trang đó không tồn tại nên  không có thông báo. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Nhập tên trang. 5.Nhập mô tả. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái.(\*) 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 8.Đặt mật khẩu. 9.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 10.Đặt ngày. 11.Lựa chọn tháng. 12.Đặt năm. 13.Đặt giờ. 14.Đặt phút. 15.Lựa chọn trang cha. 16.Lựa chọn giao diện. 17.Đặt số sắp xếp. 18.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 19.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Nhập tên trang: "ttt". 5.Nhập mô tả: "u". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Bản nháp".(\*) 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Mật khẩu". 8.Đặt mật khẩu: "1111". 9.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 10.Đặt ngày: "10". 11.Lựa chọn tháng: "10". 12.Đặt năm: "2020". 13.Đặt giờ: "9". 14.Đặt phút: "5". 15.Lựa chọn trang cha: "Home". 16.Lựa chọn giao diện: "Home Page". 17.Đặt số sắp xếp: "1". 18.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "hinh-nen-background-dep-2.jpg". 19.Bấm "Đăng". | Trang đã được chỉnh sửa. | [Trang đã được cập nhật. Xem trang Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/index.php/h-i/) | FAILED | Thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Để trống tên trang. 5.Để trống mô tả. 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái. 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị. 8.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày. 10.Lựa chọn tháng. 11.Đặt năm. 12.Đặt giờ. 13.Đặt phút. 14.Lựa chọn trang cha. 15.Lựa chọn giao diện. 16.Đặt số sắp xếp. 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh. 18.Bấm "Đăng". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả trang". 3.Rê chuột vào ô có tên trang cần chỉnh, bấm " Chỉnh sửa". 4.Nhập tên trang: "". 5.Nhập mô tả: "". 6.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Trạng thái" và lựa chọn trạng thái: "Bản nháp". 7.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Hiển thị" và lựa chọn kiểu hiển thị: "Riêng tư". 8.Bấm "Chỉnh sửa" của ô "Đăng". 9.Đặt ngày: "20". 10.Lựa chọn tháng: "12". 11.Đặt năm: "2019". 12.Đặt giờ: "10". 13.Đặt phút: "0". 14.Lựa chọn trang cha: "Trang Mẫu". 15.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 16.Đặt số sắp xếp: "2". 17.Đặt ảnh đại diện: tên ảnh "nen2.jpg". 18.Bấm "Đăng". | [Trang đã được cập nhật. Xem trang Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/index.php/h-i/) | [Trang đã được cập nhật. Xem trang Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/index.php/h-i/) | PASSED |  |

## 17.Sửa nhanh trang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chính sửa trang nhanh | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang. 5.Nhập tên đường dẫn. 6.Đặt ngày. 7.Lựa chọn tháng. 8.Đặt năm. 9.Đặt giờ. 10.Đặt phút. 11.Lựa chọn tác giả. 12.Lựa chọn trang cha. 13.Đặt số sắp xếp. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Lựa chọn trạng thái của ô "Trạng thái". 16.Không nhập được mật khẩu do tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang: "Kkk". 5.Nhập tên đường dẫn: "u-2". 6.Đặt ngày: "6". 7.Lựa chọn tháng: "3". 8.Đặt năm: "2021". 9.Đặt giờ: "20". 10.Đặt phút: "10". 11.Lựa chọn tác giả: "admin (admin)". 12.Lựa chọn trang cha: "(không có trang cha)". 13.Đặt số sắp xếp: "0". 14.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 15.Lựa chọn trạng thái: "Đã xuất bản" của ô "Trạng thái". 16.Không nhập được mật khẩu do tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". |  |  | FAILED | Do trang đó không tồn tại nên không chỉnh sửa dữ liệu được. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang. 5.Nhập tên đường dẫn. 6.Đặt ngày. 7.Lựa chọn tháng. 8.Đặt năm. 9.Đặt giờ. 10.Đặt phút. 11.Lựa chọn tác giả. 12.Lựa chọn trang cha. 13.Đặt số sắp xếp. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Lựa chọn trạng thái của ô "Trạng thái". 16.Nhập mật khẩu. Do không tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang: "Kkk". 5.Nhập tên đường dẫn: "u-2". 6.Đặt ngày: "6". 7.Lựa chọn tháng: "3". 8.Đặt năm: "2021". 9.Đặt giờ: "20". 10.Đặt phút: "10". 11.Lựa chọn tác giả: "admin (admin)". 12.Lựa chọn trang cha: "(không có trang cha)". 13.Đặt số sắp xếp: "0". 14.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 15.Lựa chọn trạng thái: "Đã xuất bản" của ô "Trạng thái". 16.Nhập mật khẩu: "11111". Do không tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". |  |  | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang. 5.Để trống tên đường dẫn. 6.Đặt ngày. 7.Lựa chọn tháng. 8.Đặt năm. 9.Đặt giờ. 10.Đặt phút. 11.Lựa chọn tác giả. 12.Lựa chọn trang cha. 13.Đặt số sắp xếp. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Lựa chọn trạng thái của ô "Trạng thái". 16.Không nhập được mật khẩu do tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang: "Ooo". 5.Nhập tên đường dẫn: "". 6.Đặt ngày: "10". 7.Lựa chọn tháng: "6". 8.Đặt năm: "2020". 9.Đặt giờ: "9". 10.Đặt phút: "5". 11.Lựa chọn tác giả: "ddtvt khoa (congtacvien)". 12.Lựa chọn trang cha: "Home". 13.Đặt số sắp xếp: "1". 14.Lựa chọn giao diện: "Home Page". 15.Lựa chọn trạng thái: "Chờ duyệt" của ô "Trạng thái". 16.Không nhập được mật khẩu do tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". |  |  | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Để trống tên trang. 5.Nhập tên đường dẫn. 6.Đặt ngày. 7.Lựa chọn tháng. 8.Đặt năm. 9.Đặt giờ. 10.Đặt phút. 11.Lựa chọn tác giả. 12.Lựa chọn trang cha. 13.Đặt số sắp xếp. 14.Lựa chọn giao diện. 15.Lựa chọn trạng thái của ô "Trạng thái". 16.Nhập mật khẩu. Do không tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào trang cần sửa nhanh và bấm "Sửa nhanh". 4.Nhập tên trang: "". 5.Nhập tên đường dẫn: "h-i". 6.Đặt ngày: "20". 7.Lựa chọn tháng: "8". 8.Đặt năm: "2019". 9.Đặt giờ: "10". 10.Đặt phút: "0". 11.Lựa chọn tác giả: "admin (admin)". 12.Lựa chọn trang cha: "Trang Mẫu". 13.Đặt số sắp xếp: "2". 14.Lựa chọn giao diện: "Giao diện mặc định". 15.Lựa chọn trạng thái: "Bản nháp" của ô "Trạng thái". 16.Nhập mật khẩu: "11111". Do không tích vào ô riêng tư. 17.Bấm "Cập nhật". |  |  | PASSED |  |

## 18.Xóa trang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa trang | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Đánh dấu vào một trang cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | [Đã chuyển 1 trang vào Thùng rác.](http://localhost/khoaddt/wp-admin/edit.php?post_type=page&doaction=undo&action=untrash&ids=2804&_wpnonce=439a8b7097) |  | FAILED | Do trang không tồn tại nên không xóa được  và không có thông báo thực tế. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Đánh dấu vào một trang cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | 1 trang đã được phục hồi từ thùng rác. | [Đã chuyển 1 trang vào Thùng rác. Lùi lại Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/wp-admin/edit.php?post_type=page&doaction=undo&action=untrash&ids=2804&_wpnonce=439a8b7097) | FAILED | Do thông báo mong đợi  và thông báo thực tế  không khớp. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Đánh dấu vào một trang cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | [Đã chuyển 1 trang vào Thùng rác. Lùi lại Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/wp-admin/edit.php?post_type=page&doaction=undo&action=untrash&ids=2804&_wpnonce=439a8b7097) | [Đã chuyển 1 trang vào Thùng rác. Lùi lại Bỏ qua thông báo này](http://localhost/khoaddt/wp-admin/edit.php?post_type=page&doaction=undo&action=untrash&ids=2804&_wpnonce=439a8b7097) | PASSED |  |

## 19.Xem trang

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem trang | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào thẻ cần xem và bấm "Xem". |  |  |  | FAILED | Do trang không tồn tại nên không xem được. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Trang" sau đó bấm vào ô "Tất cả các trang". 3.Rê chuột vào thẻ cần xem và bấm "Xem". |  |  |  | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 8 |
| Failed | 7 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 15 |

## 20.Thêm thẻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng thêm thẻ | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn. 5.Nhập mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "AAA". 4.Nhập tên đường dẫn: "urlaaa". 5.Nhập mô tả: "aaa". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ | Thêm thẻ thành công | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ. 4.Để trống tên đường dẫn thẻ. 5.Nhập mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "BBB". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "". 5.Nhập mô tả: "uuu". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ | Thêm thẻ thành công | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ. 4.Để trống tên đường dẫn thẻ. 5.Để trống mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "CCC". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "". 5.Nhập mô tả: "". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ | Thêm thẻ thành công | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Để trống tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn. 5.Nhập mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "". 4.Nhập tên đường dẫn: "t-u-y". 5.Nhập mô tả: "tuy". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ | Thêm thẻ thất bại | FAILED | Do không nhập tên cho thẻ. |
| TC05 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ. 4.Để trống tên đường dẫn thẻ. 5.Để trống mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "aaa". 4.Nhập tên đường dẫn: "". 5.Nhập mô tả: "". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ | Thêm thẻ thất bại | FAILED | Do trùng tên thẻ cho dù kí tự in hoa hay chữ thường và đặc biệt không thêm đường dẫn để chứng minh sự khác biệt cho thẻ đã trùng tên. |
| TC06 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Để trống mô tả. 6.Bấm thêm thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Nhập tên thẻ: "aaa". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "url-y". 5.Nhập mô tả: "". 6.Bấm thêm thẻ. | Thêm được thẻ. | Thêm thẻ thành công | PASSED |  |

## 21.Sửa thẻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thẻ | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên thẻ. 5.Để trống tên đường dẫn thẻ. 6.Nhập mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên thẻ: "thu". 5.Nhập đường dẫn thẻ: "". 6.Nhập mô tả thẻ: "uuu". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. |  | FAILED | Do thẻ không tồn tại nên không có thông báo. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ. 5.Để trống tên đường dẫn thẻ. 6.Để trống mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ: "Ong". 5.Nhập đường dẫn thẻ: "". 6.Nhập mô tả thẻ: "". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật lại thẻ. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. | FAILED | Do thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Để trống tên thẻ. 5.Nhập tên đường dẫn thẻ. 6.Nhập mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ: "". 5.Nhập tên đường dẫn thẻ: "t-u-y". 6.Nhập mô tả thẻ: "tuy". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Chưa nhập tên thẻ. |  | FAILED | Do không cập nhật được nên thông báo thực tế không có để so sánh với thông báo mong đợi. |
| TC04 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ. 5.Nhập tên đường dẫn thẻ. 6.Nhập mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ: "tha". 5.Nhập tên đường dẫn thẻ: "ttt". 6.Nhập mô tả thẻ: "yyy". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Không cập nhật được thẻ đánh dấu. | Không cập nhật được thẻ đánh dấu. | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ. 5.Để trống tên đường dẫn thẻ. 6.Nhập mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ: "tha". 5.Nhập tên đường dẫn thẻ: "". 6.Nhập mô tả thẻ: "aaa". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. | PASSED |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ. 5.Nhập tên đường dẫn thẻ. 6.Để trống mô tả thẻ. 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần chỉnh sửa và bấm "Chỉnh sửa" 4.Nhập tên thẻ: "tha". 5.Nhập tên đường dẫn thẻ: "ttt-2". 6.Nhập mô tả thẻ: "". 7.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. | Đã cập nhật thẻ đánh dấu. | PASSED |  |

## 22.Sửa nhanh thẻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thẻ nhanh | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ. 4.Để trống tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "uuu". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật thẻ này. |  | FAILED | Do thẻ không tồn tại nên không có thông báo. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "Namhoc". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "nam-hoc". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Đã cập nhật thẻ này. |  | FAILED | Do thông báo thực tế không có nên không thể so sánh với thông báo mong đợi. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ. 4.Để trống tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "YYY". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. |  |  | FAILED | Do thông báo thực tế không có nên không thể so sánh với thông báo mong đợi. |
| TC04 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Để trống tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "iii". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Yêu cầu nhập tên cho thẻ này. | Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này. | FAILED | Do thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC05 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Để trống tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "it-ot". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này. | Yêu cầu nhập tên cho điều kiện này. | PASS |  |
| TC06 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "tha". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: "ttt". 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Trùng tên. | Slug “ttt” đã sử dụng bởi một mục khác. | FAILED | Do thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC07 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ. 4.Nhập tên đường dẫn thẻ. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Sửa nhanh". 3.Nhập tên thẻ: "tha". 4.Nhập tên đường dẫn thẻ: ttt. 5.Bấm nút cập nhật thẻ. | Slug “ttt” đã sử dụng bởi một mục khác. | Slug “ttt” đã sử dụng bởi một mục khác. | PASS |  |

## 23.Xóa thẻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa thẻ | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Đánh dấu vào một thẻ cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Đã xóa thẻ đánh dấu. |  | FAILED | Do thẻ không tồn tại nên  không xóa được |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Đánh dấu vào một thẻ tìm kiếm. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Đã xóa thẻ này. | Đã xóa thẻ đánh dấu. | FAILED | Do thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Đánh dấu vào một thẻ tìm kiếm. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Đã xóa thẻ đánh dấu. | Đã xóa thẻ đánh dấu. | PASSED |  |

## 24.Xem thẻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xem thẻ | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần xem và bấm "Xem". |  |  |  | FAILED | Do thẻ không tồn tại nên không xem được |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Bài viết" sau đó bấm vào ô "Thẻ". 3.Rê chuột vào thẻ cần xem và bấm "Xem". |  |  |  | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 11 |
| Failed | 13 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 24 |

## 25.Đăng nhập

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng đăng nhập | 1.Để trống tài khoản. 2.Để trống mật khẩu. 3.Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "". 2.Nhập mật khẩu: "". 3.Bấm nút đăng nhập. | LỖI: Trường tên người dùng trống. Lỗi: Xin điền mật khẩu. | LỖI: Trường tên người dùng trống. Lỗi: Xin điền mật khẩu. | PASSED |  |
| TC02 | 1.Nhập tài khoản. 2.Nhập mật khẩu. 3. Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "abc". 2.Nhập mật khẩu: "123". 3.Bấm nút đăng nhập. | Tên người dùng không xác định. Kiểm tra lại hoặc thử địa chỉ email của bạn. | Tên người dùng không xác định. Kiểm tra lại hoặc thử địa chỉ email của bạn. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Nhập tài khoản. 2.Để trống mật khẩu. 3.Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "abc". 2.Nhập mật khẩu: "". 3.Bấm nút đăng nhập. | Lỗi: Xin điền mật khẩu. | Lỗi: Xin điền mật khẩu. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Để trống tài khoản. 2.Nhập mật khẩu. 3. Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "". 2.Nhập mật khẩu: "123". 3.Bấm nút đăng nhập. | Lỗi: Trường tên người dùng trống. | LỖI: Trường tên người dùng trống. | PASSED |  |
| TC05 | 1.Nhập tài khoản. 2.Nhập mật khẩu. 3. Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "admin". 2.Nhập mật khẩu: "123". 3.Bấm nút đăng nhập. | Lỗi: Sai mật khẩu. | [LỖI: Mật khẩu mà bạn đã nhập cho người dùng admin chưa đúng. Bạn quên mật khẩu?](http://localhost/khoaddt/wp-login.php?action=lostpassword) | FAILED | Do thông báo thực tế không đúng với thông báo mong đợi |
| TC06 | 1.Nhập tài khoản. 2.Nhập mật khẩu. 3. Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "abc". 2.Nhập mật khẩu: "admin". 3.Bấm nút đăng nhập. | Lỗi: Sai tên người dùng. | Tên người dùng không xác định. Kiểm tra lại hoặc thử địa chỉ email của bạn. | FAILED | Do thông báo thực tế không đúng với thông báo mong đợi |
| TC07 | 1.Nhập tài khoản: admin. 2.Nhập mật khẩu: admin. 3. Bấm nút đăng nhập. | 1.Nhập tài khoản: "admin". 2.Nhập mật khẩu: "admin". 3.Bấm nút đăng nhập. | Đăng nhập thành công | Bảng tin Trang chủ Cập nhật 5  Bài viết  Thư viện  Trang  Giao diện  Plugin 3  Thành viên  Công cụ  Cài đặt WP Fastest Cache  Vertical Menu Thu gọn menu | FAILED | Do thông báo thực tế không đúng với thông báo mong đợi |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 4 |
| Failed | 3 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 7 |

## 26.Tải tệp lên

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng tải ảnh, tệp. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" sau đó bấm vào ô "Tải lên". 3.Bấm chọn "Chọn tệp" sau đó chọn một tệp hoặc hình ảnh không trùng tên. 4.Bấm "Tải lên". |  |  |  | PASSED |  |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" sau đó bấm vào ô "Tải lên". 3.Bấm chọn "Chọn tệp" trùng tên sau đó chọn một tệp hoặc hình ảnh trùng tên. 4.Bấm "Tải lên". |  |  |  | PASSED |  |

## 27.Chỉnh sửa tệp, ảnh

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa tệp, ảnh | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên. 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế. 14.Để trống chú thích. 15.Để trống mô tả. 16.Bấm nút cập nhật. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: "Ảnh 1". 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là: "100" trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là: "100" và chiều rộng là: "50" trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là: "1" và chiều rộng là: "1" trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: "Thay thế". 14.Nhập chú thích: "". 15.Nhập mô tả: "". 16.Bấm nút cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. |  | FAILED | Do ảnh không tồn tại nên không thể chỉnh sửa. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Để trống tên. 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Để trống văn bản thay thế. 14.Để trống chú thích. 15.Để trống mô tả. 16.Bấm nút cập nhật. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: "". 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là: "100" trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là: "100" và chiều rộng là: "50" trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là: "1" và chiều rộng là: "4" trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: "". 14.Nhập chú thích: "". 15.Nhập mô tả: "". 16.Bấm nút cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | PASSED |  |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên. 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay phải". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế. 14.Nhập chú thích. 15.Nhập mô tả. 16.Bấm nút cập nhật. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: "Ảnh 2". 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là: "178" trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là: "10" và chiều rộng là: "50" trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là: "1" và chiều rộng là: "3" trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: "Thay thế 3". 14.Nhập chú thích: "hhhhh". 15.Nhập mô tả: "444". 16.Bấm nút cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | PASSED |  |
| TC04 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên. 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài và chiều rộng trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Lật theo chiều dọc". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế. 14.Nhập chú thích. 15.Nhập mô tả. 16.Bấm nút cập nhật. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: "Ảnh 2". 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là: "500" trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là: "400" và chiều rộng là: "200" trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là: "1" và chiều rộng là: "1" trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: "Thay thế 333". 14.Nhập chú thích: "jjjjj". 15.Nhập mô tả: "ppp". 16.Bấm nút cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | PASSED |  |
| TC05 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: Ảnh 2. 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là 500 trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là 100 và chiều rộng là 150 trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là 1 và chiều rộng là 2 trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Lật theo chiều ngang". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: Thay thế111. 14.Nhập chú thích. 15.Nhập mô tả. 16.Bấm nút cập nhật. | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" và chọn ô "Thư viện". 3.Rê chuột vào ảnh hay tệp muốn chỉnh sửa và bấm ô "Chỉnh sửa". 4.Nhập tên: "Ảnh 2". 5.Bấm nút "Sửa ảnh". 6.Nhập số chiều dài "kích thước mới" của ảnh là: "500" trong phần "Phóng to/Thu nhỏ ảnh". 7.Bấm nút "Phạm vi". 8.Nhập kích thước chiều dài là: "100" và chiều rộng là: "150" trong phần "Cắt ảnh". 9.Nhập tỷ lệ chiều dài là: "1" và chiều rộng là: "2" trong phần "Cắt ảnh". 10.Bấm nút"Xoay trái". 11.Bấm nút "Cắt ảnh" hai lần. 12.Bấm nút "Lưu thay đổi". 13.Nhập văn bản thay thế: "Thay thế111". 14.Nhập chú thích: "uuuuu". 15.Nhập mô tả: "iiii". 16.Bấm nút cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | Tập tin đa phương tiện đã được cập nhật. | PASSED |  |

## 28.Xóa tệp, ảnh

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestCase ID | Purpose Of Test | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Status | Remarks |
| TC01 | Kiểm tra chức năng xóa tệp, ảnh | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" sau đó bấm vào ô "Thư viện". 3.Đánh dấu vào một ảnh hay tệp cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Ảnh/Video/Nhạc đã bị xóa. |  | FAILED | Do tệp hay ảnh đó không tồn tại nên  không xóa được dẫn đến thông báo thực tế không có. |
| TC02 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" sau đó bấm vào ô "Thư viện". 3.Đánh dấu vào một ảnh hay tệp cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Đã xóa. | Ảnh/Video/Nhạc đã bị xóa. | FAILED | Do thông báo mong đợi không khớp với thông báo thực tế. |
| TC03 | 1.Đăng nhập bằng tài khoản admin. 2.Rê chuột vào ô "Thư viện" sau đó bấm vào ô "Thư viện". 3.Đánh dấu vào một ảnh hay tệp cần xóa. 4.Nhấn ô tác vụ sau đó nhấn chọn xóa . 5.Bấm nút áp dụng. |  | Ảnh/Video/Nhạc đã bị xóa. | Ảnh/Video/Nhạc đã bị xóa. | PASSED |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Test date | 01/10/2023 |
| Passed | 7 |
| Failed | 3 |
| Untested | 0 |
| Number of testcases | 10 |