



**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**⎯⎯⎯⎯**\*\*\*\*\***⎯⎯⎯⎯**

**BÁO CÁO**

**ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

***ĐỀ TÀI:* XÂY DỰNG WEBSITE TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC**

**GVHD: Thầy Võ Đức Hoàng**

**SVTH: HỒ TÁ QUÝ**

**NGUYỄN DUY ĐẠT**

**NGUYỄN TẤN THÁI**

**NGUYỄN THỊ HIỂN**

**NGUYỄN VĂN NHẬT**

**NHÓM: 13NH10**

*Đà Nẵng 12/2017*

***Mục Lục***

[1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5](#_Toc8208675)

[2. GIỚI THIỆU 5](#_Toc8208676)

[2.1 Mục đích 5](#_Toc8208677)

[2.2 Phạm vi 5](#_Toc8208678)

[3 TỔNG QUAN 5](#_Toc8208679)

[3.1. Tác nhân 5](#_Toc8208680)

[3.2. Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả. 6](#_Toc8208681)

[3.4. Sơ đồ trạng thái của hệ thống 8](#_Toc8208682)

[3.5. Mô tả cơ sở dữ liệu 8](#_Toc8208683)

[4. MÔ TẢ CHỨC NĂNG 10](#_Toc8208684)

[**4.1** **Màn hình đăng kí học sinh** 10](#_Toc8208685)

[**4.2** **Shop Owner** 14](#_Toc8208686)

[**4.2.1** Màn hình danh sách bài giảng Nghe: 14](#_Toc8208687)

[**4.2.2** Màn hình xem chi tiết bài giảng Nghe. 18](#_Toc8208688)

[**4.2.3** Màn hình danh sách bài giảng Nói: 21](#_Toc8208689)

[**4.2.4** Màn hình xem chi tiết bài giảng Nói: 21](#_Toc8208690)

[**4.2.5** Màn hình danh sách bài giảng Đọc: 21](#_Toc8208691)

[**4.2.6** Màn hình xem chi tiết bài giảng Đọc 21](#_Toc8208692)

[**4.2.7** Màn hình danh sách bài giảng Viết: 21](#_Toc8208693)

[**4.2.8** Màn hình xem chi tiết bài giảng Viết: 21](#_Toc8208694)

[**4.3** **Admin** 21](#_Toc8208695)

[**4.3.1** Admin Page 21](#_Toc8208696)

[**4.3.2** Màn hình quản lý góp ý 23](#_Toc8208697)

[**4.3.3** Màn hình xem chi tiết góp ý 25](#_Toc8208698)

[**4.3.4** Danh sách giáo viên 26](#_Toc8208699)

[**4.3.5** Thêm giáo viên 27](#_Toc8208700)

[**4.3.6** Thông tin giáo viên 30](#_Toc8208701)

[**4.3.7** Danh sách học sinh 34](#_Toc8208702)

[**4.3.8** Quản lý câu hỏi khảo sát 35](#_Toc8208703)

[**4.4** **Customer - Web** 38](#_Toc8208704)

[**4.4.1** Màn hình góp ý 38](#_Toc8208705)

[**4.4.2** Thông tin học sinh 40](#_Toc8208706)

[**4.5** **Customer - Mobile** 43](#_Toc8208707)

[**4.5.1** Xem bài học 43](#_Toc8208708)

[**4.5.2** Thêm bài học 44](#_Toc8208709)

[4.5.3 Sửa bài học. 47](#_Toc8208710)

[4.5.4 Xóa bài học. 49](#_Toc8208711)

[**4.5.5** Thông tin giáo viên 50](#_Toc8208712)

[5. GIAO DIỆN 54](#_Toc8208713)

[5.1. Trang chủ 54](#_Toc8208714)

[5.2. Xem các bài học ngẫu nhiên 54](#_Toc8208715)

[5.3. Gửi thông tin feedback 55](#_Toc8208716)

[5.4. Form đăng nhập 55](#_Toc8208717)

[5.5. Màn hình đăng kí 56](#_Toc8208718)

[5.6. Màn hình Forgot Password 56](#_Toc8208719)

[5.7. Màn hình xem các thể loại bài học 57](#_Toc8208720)

[5.8. Form bình chọn bài học 57](#_Toc8208721)

[5.9. Màn hình xem chi tiết thể loại bài học 58](#_Toc8208722)

[5.10. Màn hình trang chủ Teacher 59](#_Toc8208723)

[5.10.1. Form xem chi tiết bài học 59](#_Toc8208724)

[5.10.2. Màn hình thêm bài học 60](#_Toc8208725)

[5.10.3. Màn hình chỉnh sửa bài học 61](#_Toc8208726)

[5.10.4. Xóa bài học 62](#_Toc8208727)

[5.11. Màn hình trang chủ Admin 62](#_Toc8208728)

[5.11.1. Màn hình quản lí tài khoản 63](#_Toc8208729)

[5.11.2. Form xem chi tiết tài khoản 64](#_Toc8208730)

[5.11.3. Form cập nhật thông tin tài khoản 64](#_Toc8208731)

[5.11.4. Thông báo khóa tài khoản 64](#_Toc8208732)

[5.11.5. Màn hình phân quyền tài khoản 65](#_Toc8208733)

[5.11.6. Màn hình quản lí thông tin khảo sát 65](#_Toc8208734)

[5.11.7. Form thêm câu hỏi khảo sát 66](#_Toc8208735)

[5.11.8. Màn hình quản lí phản hồi 66](#_Toc8208736)

[5.11.9. Form phản hồi 67](#_Toc8208737)

[6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67](#_Toc8208738)

***LỜI MỞ ĐẦU***

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và những ứng dụng của nó trong đời sống, đáp ứng rất mạnh mẽ về nhu cầu sử dụng cũng như các tiện ích sẵn có của nó. Vì vậy, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng và tính nhất yếu của công nghệ thông tin, chỉ một vài thao tác chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích đó mà không mất quá nhiều công sức thời gian.

Trên cở sở đó, nhóm chúng em đã thảo luận và thống nhất lựa chọn đề tài "XÂY DỰNG WEBSITE TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC." Tiếng Anh là một nhu cầu thiết yếu đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập như hiện nay. Chúng em tạo trang web này nhằm giúp cho các em học sinh có được một phần nào kiến thức tiếng anh cơ bản giúp đỡ trong việc học tập hằng ngày.

Và trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý thầy/cô, bạn bè, chúng sắc em xin gửi đến quý thầy cô ở khoa công nghệ thông tin đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em

Đặc biệt để hoàn thành được đồ án môn học này, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Đức Hoàng đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian làm đồ án.

Trong quá trình hoàn thành công việc, tất nhiên chúng em không thể tránh được sai sót. Vậy nên, chúng em rất mong quý thầy/cô thông cảm cho những sai sót ấy và ghi nhận những gì chúng em đã làm được.

Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn quý thầy/cô đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để thông qua đồ án Công nghệ phần mềm của chúng em.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

***Nhóm SVTH***

1. **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

|  |  |
| --- | --- |
| Item tài liệu | Description |
| RMS\_SRS\_sample\_v1.0.doc FPT Software, FPT Corporation. | Tài liệu mẫu dùng để tham khảo cách làm một bản đặc tả phần mềm. (bản tiếng Anh) |

1. **GIỚI THIỆU**
   1. Mục đích

- Xây dựng hệ thống website hỗ trợ học tập tiếng anh dành cho học sinh tiểu học.

- Xây dựng hệ thống website với giao diện thân thiện, sinh động, phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

* 1. Phạm vi

Website học tiếng anh cho học sinh tiểu học với các kĩ năng cơ bản khi học tiếng anh nghe, nói, đọc, viết.

1. **TỔNG QUAN**
   1. Tác nhân

Bảng dưới liệt kê toàn bộ tác nhân của hệ thống *website học tiếng anh cho trẻ em tiểu học.* Mỗi tác nhân đại diện cho một vai người dùng, hiện tại thì hệ thống có 4 Type người dùng: *Quản Trị Viên, Giáo Viên, Học Sinh, Người Lạ.* Mỗi Type người dùng có những thao tác riêng để tương tác với hệ thống, phù hợp với quyền hạn của mình. Chi tiết như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Tác nhân | Description |
| Quản Trị Viên | * Quản lý giáo viên:   + Xem danh sách giáo viên  + Thêm giáo viên.  + Sửa thông tin giáo viên.  + Xóa giáo viên.  + Khóa tài khoản giáo viên.   * Quản lý học sinh:   + Xem danh sách học sinh.  + Khóa tài khoản học sinh.   * Quản lý góp ý:   + Xem góp ý.  + Xóa góp ý.   * Quản lý câu hỏi khảo sát:   + Thêm câu hỏi  + Xóa câu hỏi  + Sửa câu hỏi |
| Giáo viên | * – Quản lý bài học:   + Xem bài học  + Thêm bài học  + Sửa bài học  + Xóa bài học. |
| Học sinh | * Bình luận bài học * Quản lý thông tin cá nhân * Góp ý * Trả lời câu hỏi khảo sát |
| Người lạ | * – Xem bài học:   + Nghe  + Nói  + Đọc  + Viết  + Ngữ pháp  + Từ vựng   * – Đăng ký tài khoản |


* 1. Sơ đồ ca sử dụng và đặc tả.
  2. 
  3. Sơ đồ trạng thái của hệ thống



* 1. Mô tả cơ sở dữ liệu




1. **MÔ TẢ CHỨC NĂNG**
   1. **Màn hình đăng kí học sinh**




|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Đăng kí học sinh | | | | | |
| Description | | Bạn phải thưc hiện việc cập nhật thông tin để tạo tài khoản đăng nhập cho việc sử dụng. | | | | |
| Screen Access | | Trang chủ→ Đăng ký hoặc  Trang chủ→ Đăng nhập → Tạo một tài khoản? sẽ xuất hiện một form | | | | |
| Screen Content | | | | | | |
| Item | | | Type | | Data | Description |
| Tên đăng nhập | | | TextField | |  | Nhập tên đăng nhập bạn đăng ký (bắt buộc). Độ tối đa là 50 ký tự. |
| Mật khẩu | | | Password TextField | |  | Nhập mật khẩu (bắt buộc). Độ dài tối thiểu là 6 ký tự và tối đa là 50 ký tự. |
| Nhập lại mật khẩu | | | Password TextField | |  | Nhập lại mật khẩu (bắt buộc). |
| Địa chỉ Email | | | TextField | |  | Nhập địa chỉ email của bạn. Để lấy lại mật khẩu sau này nếu bạn quên (bắt buộc). Độ dài tối đa của trường này là 50 ký tự. |
| Họ và tên | | | TextField | |  | Nhập tên của bạn (bắt buộc). Độ dài tối đa của trường này là 50 ký tự. |
| Giới tính | | | ComboBox | |  | Chọn giới tính của bạn (bắt buộc). |
| Ngày sinh | | | Date chooser | |  | Chọn ngày tháng năm sinh của bạn (bắt buộc). |
| Địa chỉ | | | TextField | |  | Nhập địa chỉ của bạn (bắt buộc). Độ dài tối đa trong trường này là 200 ký tự |
| Số điện thoại | | | TextField | |  | Nhập số điện thoại của bạn (bắt buộc). Độ dài tối thiểu là 10 ký tự và tối đa là 11 ký tự. |
| Screen Actions | | | | | | |
| Action Name | | Description | | Success | | Failure |
| Khi bấm vào nút đăng kí | | Khi người dùng điền đầy đủ các thông tin và bấm vào nút Đăng kí | | Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trên cơ sở dữ liệu và hiện màn hình thông báo “Bạn đã đăng kí thành công!” | | -Nếu trường bắt buộc phải đăng nhập mà bạn không nhập gì thì Hệ thống sẽ thông báo là “Bạn phải điền vào trường này” bên dưới các trường tương ứng.  -Nếu tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống thì Hệ thống sẽ thông báo: “Tên đăng nhập đã tồn tại!” bên dưới trường tên đăng nhập. |
| -Nếu tên đăng nhập vượt quá 50 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Tên đăng nhập chỉ được tối đa 50 ký tự!” bên dưới trường “Tên đăng nhập.”  -Nếu mật khẩu ít hơn 6 ký tự và vượt quá 50 ký tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu tối thiểu là 6 ký tự và tối đa 50 ký tự” bên dưới trường “Mật khẩu”  -Nếu trường “Nhập lại mật khẩu” không trung khớp với trường “Mật khẩu” thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận chưa đúng!” bên dưới trường “Nhập lại mật khẩu”.  -Nếu địa chỉ Email không hợp lệ (Email hợp lệ phải có ký tự ‘@’ và Ký ‘@’ không được là ký tự đầu tiên nhập.) hoặc độ dài Email nhập vào quá 50 ký tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không hợp lệ!” bên dưới trường “Email”  -Nếu trường “Họ và Tên” vượt quá 50 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Tên của bạn chỉ được tối đa 50 ký tự!” bên dưới trường “Họ và Tên.”  -Nếu trường “Ngày sinh” nhập không đúng định dạng date thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Định dạng ngày tháng năm chưa hợp lệ (VD hợp lệ: 08/03/2017)” bên dưới trường “Ngày sinh”  -Nếu trường “Địa chỉ” vượt quá 200 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ chỉ được tối đa 200 ký tự!” bên dưới trường “Địa chỉ”  -Nếu trường “Số điện thoại” vượt quá 11 ký tự và tối thiểu 10 thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại tối thiểu là 10 và tối đa là 11” bên dưới trường “Số điện thoại”  -Nếu trường “Số điện thoại ” không phải là số thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ ” bên dưới trường “Số điện thoại” |

* 1. **Shop Owner**
     1. Màn hình danh sách bài giảng Nghe:



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Danh sách bài giảng | | | | | | |
| Description | | Hiển thị danh sách các bài giảng. Những bài giảng mới sẽ hiện lên trang đầu tiên của màn hình. | | | | | |
| Screen Access | | Trang chủ → Lựa chọn khóa học phù hợp sau đó chọn Bài giảng | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | | Data | Description | |
|  | | | Image,Link | |  | Logo website, Click vào sẽ quay về mân hình trang chủ | |
| TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC (English for kid) | | | Link | |  | Khi click vào liên kết này sẽ hiển thị trang chủ | |
| Đăng nhập | | | Button | |  | Hiển thị màn hình “Đăng nhập” | |
| Đăng ký | | | Button | |  | Hiển thị form “Đăng ký” | |
| Lựa chọn khóa học | | | Combo box | |  | Danh sách khóa học. | |
| Lựa chọn kĩ năng học | | | Combo box | |  | Chọn kĩ năng học | |
| Hỏi đáp nhanh | | | Menu Item | |  | Mục hỏi đáp | |
| Unit 1/2/3/4/5 | | | Tab | |  | Chọn bài học. | |
|  | | | Image link | |  | Hình ảnh Avatar của bài giảng. | |
| Tiêu đề | | | Text link | |  | Tiêu đề của bài giàng. | |
| Đoạn mô tả bài giảng | | | Text | |  | Một đoạn chữ ngắn mo tả về bài giảng | |
| Đánh giá | | |  | |  | Lượt đánh giá của học viên cho bài giảng | |
| Tổng số comment | | | Text | |  | Hiện thị tổng số comments của bài giảng | |
| Left-bar | | | List | |  | Hiện thị những bài giảng liên quan. | |
| Bài giảng | | | Tab | |  | Giới thiệu bài giảng | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | | Description | | Success | | | Failture |
|  | |  | |  | | |  |

* + 1. Màn hình xem chi tiết bài giảng Nghe.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Chi tiết bài giảng | | | | | |
| Description | Màn hình hiển thị chi tiết của một bài giảng bao gồm: video, bài tập, thảo luận, bình luận… | | | | | |
| Screen Access | Danh sách bài giảng -> Lựa chọn bài giảng muốn học. | | | | | |
| Screen Content | | | | | | |
| Item | | Type | | Data | Description | |
|  | | Image,Link | |  | Logo website, Click vào sẽ quay về mân hình trang chủ | |
| TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC (English for kid) | | Link | |  | Khi click vào liên kết này sẽ hiển thị trang chủ | |
| Đăng nhập | | Button | |  | Hiển thị màn hình “Đăng nhập” | |
| Đăng ký | | Button | |  | Hiển thị form “Đăng ký” | |
| Lựa chọn khóa học | | Combo box | |  | Danh sách khóa học. | |
| Lựa chọn kĩ năng học | | Combo box | |  | Chọn kĩ năng học | |
| Hỏi đáp nhanh | | Menu Item | |  | Mục hỏi đáp | |
| Unit 1/2/3/4/5 | | Tab | |  | Chọn bài học. | |
| Tiêu đề | | Text link | |  | Tiêu đề của bài giàng. | |
|  | | Video player | |  | Trình xem video của bài giảng. | |
|  | | Tab bar | |  | Bài tập về nhà và đáp án | |
| Thảo luận | | Text Area | |  | Màn hình đưa ra những câu hỏi cho học sinh thảo luận sau khi xem video. | |
| Bình luận | | Text area | |  | Học viện nhập bình luận về bài giảng tại đây | |
| Nút gửi | | Button | |  | Học viên ấn vào nút bình luận để gửi bình luận của mình | |
| Screen Actions | | | | | | |
| Action Name | Description | | Success | | | Failture |
|  |  | |  | | |  |

* + 1. Màn hình danh sách bài giảng Nói:

*(Tương tự màn hình danh sách bài giảng Nghe)*

* + 1. Màn hình xem chi tiết bài giảng Nói:

*(Tương tự màn hình chi tiết bài giảng Nghe)*

* + 1. Màn hình danh sách bài giảng Đọc:

*(Tương tự màn hình danh sách bài giảng Nghe)*

* + 1. Màn hình xem chi tiết bài giảng Đọc

*(Tương tự màn hình chi tiết bài giảng Nghe)*


* + 1. Màn hình danh sách bài giảng Viết:

*(Tương tự màn hình danh sách bài giảng Nghe)*

* + 1. Màn hình xem chi tiết bài giảng Viết:


*(Tương tự màn hình chi tiết bài giảng Nghe)*

* 1. **Admin**
     1. Admin Page




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Trang chủ Admin | | | | | |
| Description | | Hiển thị các tác vụ quản lý của admin | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Nguyễn C | | | Icon and Image |  | | Hiển thị ảnh hồ sơ, kèm tên của admin | |
| Các tác vụ quản lý | | | Vertical Tabs |  | | Hiển thị các tác vụ quản lý trong mỗi tab. | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure |

* + 1. Màn hình quản lý góp ý




|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Quản lý góp ý | | | | | |
| Description | | Quản trị viên sẽ xem tất cả các góp ý của mọi người ghi ghé qua và tiếp xúc sử dụng trang website | | | | |
| Screen Access | | Trang chủ →Quản trị viên đăng nhập → Chọn thẻ tab “Góp ý” | | | | |
| Screen Content | | | | | | |
| Item | | | Type | | Data | Description |
| Bảng danh sách góp ý | | | Table | |  | Hiển thị toàn bộ tiêu đề và nội dung góp ý của mọi người ghi ghé thăm và sử dụng trang web |
| Chi tiết | | | Button | |  | Khi click vào button “Chi tiết” sẽ xuất hiện một trang hiện thị nội dung chi tiết của góp ý đó. |
| Xóa | | | Button | |  | Xóa nội dung góp ý đã được chọn |
| Screen Actions | | | | | | |
| Action Name | | Description | | Success | | Failure |
| Khi bấm vào button “Chi tiết” | | Khi quản trị viên đăng nhập thành công và chọn thẻ tab “Góp ý” sau đó kích vào button “Chi tiết” | | Thông tin chi tiết của góp ý tương ứng đó sẽ hiện thị ra cho quản trị viên. | |  |
| Khi bấm vào button “Xóa” | | Khi quản trị viên đăng nhập thành công và chọn thẻ tab “Góp ý” sau đó kích vào button “Xóa” | | Xuất hiện một alert thông báo cho quản trị viên “Bạn chắc chắc xóa góp ý này không ?” với 2 tùy chọn Yes và No. Nếu bấm Yes thì nội dung góp ý đó sẽ xóa khỏi cơ sở dữ liệu còn tùy chọn No thì ngược lại. | |  |
| Khi bấm vào nút  tại mỗi trường trên bảng | | Khi quản trị viên đăng nhập thành công và chọn thẻ tab “Góp ý” sau đó kích vào nút | |  | |  |

* + 1. Màn hình xem chi tiết góp ý




|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Xem chi tiết | | | | | |
| Description | | Quản trị viên sẽ xem chi tiết góp ý mà quản trị viên muốn xem. | | | | |
| Screen Access | | Trang chủ →Quản trị viên đăng nhập → Chọn thẻ tab “Góp ý” → Chọn button “Chi tiết” của một góp ý nào đó bất kì. | | | | |
| Screen Content | | | | | | |
| Item | | | Type | | Data | Description |
| Tiêu đề | | | TextField | |  | Hiển thị tiêu đề góp ý. |
| Nội dung | | | TextArea | |  | Hiện thị toàn bộ nội dung của góp ý đó cho quản trị viên |
| Screen Actions | | | | | | |
| Action Name | | Description | | Success | | Failure |

* + 1. Danh sách giáo viên




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Danh sách giáo viên | | | | | | |
| Description | | Hiển thị các danh sách giáo viên hiện có | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Danh sách giáo viên | | | Table |  | | Hiển thị danh sách giáo viên hiện có với một số tác vụ cần thiết | |
| Xem | | | Button |  | | Hiển thị thông tin chi tiết của giáo viên | |
| Sửa | | | Button |  | | Hiển thị form cho phép sửa thông tin giáo viên | |
| Xóa | | | Button |  | | Xóa Giáo viên được chọn | |
| Thêm | | | Button |  | | Thêm mới 1 giáo viên | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | | Description | | | Success | | Failure |
| Thêm | | Kích vào nút thêm để thêm giáo viên | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form Thêm giáo viên | |  |
| Xem | | Kích vào nút xem để xem chi tiết thông tin giáo viên được chọn | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép xem thông tin giáo viên. | |  |
| Sửa | | Kích vào nút Sửađể xem chi tiết thông tin giáo viên được chọn | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép sửa thông tin giáo viên | |  |
| Xóa | | Kích vào nút Xóa để xóa giáo viên | | | Hệ thống xuất thông báo “Đã xóa thành công!” | |  |

* + 1. Thêm giáo viên




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Thêm giáo viên | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị những thông tin cá nhân của giáo viên cần thêm | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Ảnh hồ sơ | | | | Image | |  | | Hiển thị ảnh hồ sư của giáo viên mới. |
| Username | | | | TextField | |  | | Mã số của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Trường này không thể thay đổi. |
| Tên giáo viên | | | | TextField | |  | | Họ tên đầy đủ của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Độ dài tối đa là 50 ký tự. |
| Ngày sinh | | | | Date chooser | |  | | Ngày tháng năm sinh của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Giới tính | | | | RadioButton | |  | | Giới tính của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Địa chỉ | | | | TextField | |  | | Địa chỉ của giáo viên sẽ được thị trong trường này. Độ dài tối đa là 200 ký tự. |
| Số điện thoại | | | | TextField | |  | | Số điện thoại của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. Độ dài tối đa là 11 và tối thiểu là 10 ký tự. |
| Email | | | | TextField | |  | | Email của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Mật khẩu ban đầu | | | | TextField | |  | | Giáo viên mới sẽ được cấp 1 tài khoản mới với mật khẩu ban đầu được thiết lập ở đây |
| Thêm | | | | Button | |  | | Dùng để lưu thông tin của giáo viên mới. |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Thêm giáo viên | Lưu thông tin giáo viên mới | | | | - Hệ thống hiển thì thông báo;” Bạn đã them mới giáo viên thành công!” | | -Nếu có một trường chưa điền thông tin thì sẽ hiển thị thông báo bên dưới trường này là: “Bạn cần phải điền thông tin vào trường này”  - Nếu trường “Họ và tên” vượt quá 50 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Tên đăng nhập chỉ được tối đa 50 ký tự!” bên dưới trường “Họ và tên”  -Nếu trường “Ngày sinh” nhập không đúng định dạng date thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Định dạng ngày tháng năm chưa hợp lệ (VD hợp lệ: 08/03/2017)” bên dưới trường “Ngày sinh”  -Nếu trường “Địa chỉ” vượt quá 200 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ chỉ được tối đa 200 ký tự!” bên dưới trường “Địa chỉ”  -Nếu trường “Số điện thoại” vượt quá 11 ký tự và tối thiểu 10 thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại tối thiểu là 10 và tối đa là 11” bên dưới trường “Số điện thoại”  - Nếu trường “Số điện thoại” không phải là số thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ ” bên dưới trường “Số điện thoại”  -Nếu địa chỉ Email không hợp lệ( Email hợp lệ phải có ký tự ‘@’ và Ký ‘@’ không được là ký tự đầu tiên nhập.) hoặc độ dài Email nhập vào quá 50 ký tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không hợp lệ!” bên dưới trường “Email” | |

* + 1. Thông tin giáo viên



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Giáo viên (Thông tin cá nhân). | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị những thông tin cá nhân của giáo viên | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Ảnh hồ sơ | | | | Image | |  | | Hiển thị ảnh hồ sơ của giáo viên |
| Username | | | | TextField | |  | | Mã số của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Trường này không thể thay đổi. |
| Tên giáo viên | | | | TextField | |  | | Họ tên đầy đủ của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Độ dài tối đa là 50 ký tự. |
| Ngày sinh | | | | Date chooser | |  | | Ngày tháng năm sinh của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Giới tính | | | | RadioButton | |  | | Giới tính của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Địa chỉ | | | | TextField | |  | | Địa chỉ của giáo viên sẽ được thị trong trường này. Độ dài tối đa là 200 ký tự. |
| Số điện thoại | | | | TextField | |  | | Số điện thoại của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. Độ dài tối đa là 11 và tối thiểu là 10 ký tự. |
| Email | | | | TextField | |  | | Email của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Cập nhật | | | | Button | |  | | Dùng để thay đối thông tin của giáo viên. (Nếu giáo viên muốn cập nhật lại những thông tin đã có của mình cho chính xác). |
| Khóa tài khoản | | | | Button | |  | | Dùng khóa tài khoản giáo viên khi cần thiết |
| Mật khẫu cũ | | | | TextField | |  | | Nhập mật khẩu cũ vào trường này. Nếu muốn thay đổi lại mật khẩu. |
| Mật khẩu mới | | | | TextField | |  | | Nhập vào mật khẩu mới vào trường này nếu muốn thay đổi lại mật khẩu. |
| Xác nhận lại | | | | TextField | |  | | Xác nhận mật khẩu mới vào trường này. Nếu muốn thay đổi mật khẩu. |
| Xác nhận thay đổi | | | | Button | |  | | Mật khẩu sẽ được thay đổi trong database |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Cập nhật thông tin | Giáo viên sửa đổi thông tin cá nhân | | | | - Hệ thống hiển thì thông báo;” Bạn đã cập nhật thành công!” | | -Nếu có một trường chưa điền thông tin thì sẽ hiển thị thông báo bên dưới trường này là: “Bạn cần phải điền thông tin vào trường này”  - Nếu trường “Họ và tên” vượt quá 50 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Tên đăng nhập chỉ được tối đa 50 ký tự!” bên dưới trường “Họ và tên”  -Nếu trường “Ngày sinh” nhập không đúng định dạng date thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Định dạng ngày tháng năm chưa hợp lệ (VD hợp lệ: 08/03/2017)” bên dưới trường “Ngày sinh”  -Nếu trường “Địa chỉ ”vượt quá 200 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ chỉ được tối đa 200 ký tự!” bên dưới trường “Địa chỉ”  -Nếu trường “Số điện thoại ”vượt quá 11 ký tự và tối thiểu 10 thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại tối thiểu là 10 và tối đa là 11” bên dưới trường “Số điện thoại”  - Nếu trường “Số điện thoại” không phải là số thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ ” bên dưới trường “Số điện thoại”  -Nếu địa chỉ Email không hợp lệ( Email hợp lệ phải có ký tự ‘@’ và Ký ‘@’ không được là ký tự đầu tiên nhập.) hoặc độ dài Email nhập vào quá 50 ký tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không hợp lệ!” bên dưới trường “Email” | |
| Đổi mật khẩu | Cho phép Giáo viên thay đổi mật khẩu của mình | | | | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công | | - Nếu mật khẩu xác nhận không trùng với mật khẩu mới thì hiển thị thông báo: “Mật khẩu xác nhận không đúng!”. bên dưới trường “Xác nhận” | |


* + 1. Danh sách học sinh



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Danh sách học sinh | | | | | |
| Description | | Hiển thị các danh sách học sinh hiện có | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Danh sách học sinh | | | Table |  | | Hiển thị danh sách học sinh hiện có với một số tác vụ cần thiết | |
| Xem | | | Button |  | | Hiển thị thông tin chi tiết của học sinh | |
| Sửa | | | Button |  | | Hiển thị form cho phép sửa thông tin học sinh | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure |
| Xem | Kích vào nút xem để xem chi tiết thông tin học sinh được chọn | | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép xem thông tin học sinh | |  |
| Sửa | Kích vào nút Sửađể xem chi tiết thông tin học sinh được chọn | | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép sửa thông tin học sinh | |  |


* + 1. Quản lý câu hỏi khảo sát

1. Danh sách câu hỏi khảo sát vui



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Danh sách các câu hỏi khảo sát | | | | | |
| Description | | Hiển thị các danh sách câu hỏi khảo sát vui | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Danh sách câu hỏi khảo sát vui | | | Table |  | | Hiển thị danh sách câu hỏi khảo sát vui hiện có với một số tác vụ cần thiết | |
| Xem | | | Button |  | | Hiển thị thông tin chi tiết của câu hỏi | |
| Sửa | | | Button |  | | Hiển thị form cho phép sửa thông tin câu hỏi | |
| Xóa | | | Button |  | | Xóa câu hỏi được chọn | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure |
| Xem | Kích vào nút xem để xem chi tiết câu hỏi khảo sát. | | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép xem câu hỏi | |  |
| Sửa | Kích vào nút Sửađể xem chi tiết thông câu hỏi | | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép sửa câu hỏi | |  |
| Xóa | Kích vào nút Xóa để xóa câu hỏi. | | | | Hệ thống hiển hị thông báo “Xóa thành công!” | |  |

1. Sửa câu hỏi



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Nội dung câu hỏi khảo sát | | | | | |
| Description | | Hiển thị các nội dung câu hỏi khảo sát vui | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Nội dung | | | TextArea |  | | Hiển thị nội dung câu hỏi khảo sát vui. | |
| Đáp án trả lời | | | Text Input |  | | Hiển thị nội dung 1 phương án trả lời | |
| Sửa | | | Button |  | | Hiển thị form cho phép sửa thông tin câu hỏi | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure |
| Sửa | Kích vào nút Sửađể sửa thông tin câu hỏi được chọn. | | | | Hệ thống sẽ điều hướng đến form cho phép sửa câu hỏi | |  |

1. Thêm câu hỏi




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Thêm câu hỏi khảo sát | | | | | |
| Description | | Thêm câu hỏi khảo sát vui | | | | | |
| Screen Access | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | |
| Item | | | Type | Data | | Description | |
| Nội dung | | | TextArea |  | | Hiển thị nội dung câu hỏi khảo sát vui. | |
| Đáp án trả lời | | | Text Input |  | | Hiển thị nội dung 1 phương án trả lời | |
| Thêm | | | Button |  | | Thêm mới 1 câu hỏi vào database | |
| Screen Actions | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure |
| Thêm | Kích vào nút Thêm để thêm câu hỏi mới. | | | | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thêm mới thành công!” | |  |

* 1. **Customer - Web**
     1. Màn hình login




|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Góp ý | | | | | |
| Description | | Học sinh khi đăng nhập thành công sẽ góp ý, đề xuất các ý tưởng hay để phát triển cho trang web ngày một phát triển. | | | | |
| Screen Access | | Trang chủ → Học sinh đăng nhập → Chọn thẻ tab “Góp ý”. | | | | |
| Screen Content | | | | | | |
| Item | | | Type | | Data | Description |
| Email | | | TextField | |  |  |
| Password | | | TextArea | |  |  |
| LoginButton | | | Button | |  |  |
| Screen Actions | | | | | | |
| Action Name | | Description | | Success | | Failure |
| Khi bấm vào LoginButotn | | Khi người dùng điền đầy đủ các thông tin và bấm vào nút Login | | Chuyển sang trang chính | | * Nếu không nhập đầy đủ, sẽ không cho bấm * Nếu điển sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu sẽ hiện thông tin pop-up |

* + 1. Màn hình đăng kí




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình đăng kí | | | | | | |
| Description | | | Đăng kí user | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Email | | | | TextField | |  | |  |
| Password | | | | TextField | |  | |  |
| Đăng kí | | | | Button | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào RegisterButton | Đăng kí tài khoản | | | | Hiển thị thông báo: ‘Bạn đã đăng kí thành công’ | | * Nếu có trường nhập sẽ không cho đăng kí | |
|  |  | | | |  | |  | |

* + 1. **Màn hình trang chủ**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình trang chủ | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị danh sách ngành hàng, top sản phẩm bán chạy, Sản phẩm gợi ý hôm nay | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| categoryLabel | | | | Label | | Danh mục | |  |
| categoryList | | | | List | |  | | Hiển thị danh sách danh mục |
| topProducts | | | | Label | | Sản phẩm bán chạy | |  |
| topProductsList | | | | List | |  | | Hiển thị danh sách sản phẩm bán chạy |
| newProducts | | | | Label | | Sản phẩm mới nhất | |  |
| newProductsList | | | | List | |  | | Hiển thị danh sách sản phẩm mới nhất |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào một item trong categoryList |  | | | | Chuyển sang trang list sản phẩm | | * Nếu không có sản phẩm thuộc ngành hàng sẽ hiển thị thông báo error | |
|  |  | | | |  | |  | |

* + 1. **Màn hình list sản phẩm**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình list sản phẩm | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị list sản phẩm thuộc một ngành hàng nhất định | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Carousel | | | | Image | |  | | Hiển thị banner các sự kiện của website |
| allCategory | | | | Label | | Tất cả danh mục | |  |
| allCategoryLink | | | | Link | |  | | Đường dẫn đến các danh mục khác |
| sapXep | | | | Label | |  | |  |
| topProductsButton | | | | Button | | Bán chạy | | Bấm vào sẽ Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy nhất |
| newProductsButton | | | | Button | | Mới nhất | | Bấm vào sẽ hiển thị danh sách sản phẩm mới nhất |
| productsList | | | | List | |  | | Hiển thị danh sách các sản phẩm thuộc ngành hàng đó |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào được link category |  | | | | Chuyển sang trang category | | * Chuyển sang trang 404 Not Found | |
| Khi bấm vào topProductsButton |  | | | | Hiển thị danh sách sản phẩm bán chạy | | * Load lại trang | |
| Khi bấm vào newProductsButton |  | | | | Hiển thị danh sách sản phẩm mới nhất | | * Load lại trang | |
| Khi bấm vào một trong các sản phẩm |  | | | | Chuyển sang trang màn hình chi tiết sản phẩm | | * Page 404, lọad lại trang | |

* + 1. **Màn hình chi tiết sản phẩm**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình chi tiết sản phẩm | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị list sản phẩm thuộc một ngành hàng nhất định | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| imageProduct | | | | Image | |  | | Hiển thị ảnh của sản phẩm |
| Name | | | | Label | |  | | Hiển thị tên sản phẩm |
| Price | | | | Label | |  | | Hiển thị giá sản phẩm |
| Quantity | | | | Label | | Số lượng | |  |
| quantityNumber | | | | Input | |  | |  |
| addToCartButton | | | | Button | |  | |  |
| detailProduct | | | | Label | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào addToCartButton |  | | | | Chuyển sang trang Cart | |  | |

* + 1. **Màn hình Giỏ hàng**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình giỏ hàng | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị danh sách sản phẩm có trong giỏ hàng | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| imageProduct | | | | Image | |  | | Hiển thị ảnh của sản phẩm |
| Name | | | | Label | |  | | Hiển thị tên sản phẩm |
| Price | | | | Label | |  | | Hiển thị giá sản phẩm |
| Quantity | | | | Label | | Số lượng | |  |
| quantityNumber | | | | Input | |  | |  |
| deleteButton | | | | Button | |  | |  |
| OrderButton | | | | Button | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào deleteButton |  | | | | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | | Pop up | |
| Khi bấm vào plusButton |  | | | | Tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | | Không vượt quá giá trị còn trong kho của sản phẩm | |
| Khi bấm vào minusButton |  | | | | Giảm số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng | | Không thấp hơn 1 | |
| Khi bấm vào nút Tiến hành đặt hàng |  | | | | Chuyển sang trang checkout-1 | |  | |

* + 1. **Màn hình Checkout – 1**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình checkout 1 | | | | | | |
| Description | | | Điền thông người nhận hàng | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Name | | | | Label | |  | |  |
| Name | | | | TextField | |  | | Tên người nhận |
| phoneNumber | | | | Label | |  | |  |
| phonNumber | | | | Textfield | |  | | Số điện thoại người nhận |
| Address | | | | Label | |  | |  |
| Address | | | | Textfield | |  | | Địa chỉ người nhận |
| continue | | | | Button | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào continueButton |  | | | | Chuyển sang checkout – 2 | |  | |

* + 1. **Màn hình Checkout – 2**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình checkout 2 | | | | | | |
| Description | | | Điền thông người nhận hàng | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| moneyCheckBox | | | | CheckBox | |  | |  |
| userInfo | | | | Label | |  | |  |
| Name | | | | Label | |  | | Tên người nhận |
| Address | | | | Label | |  | | Địa chỉ người nhận |
| adjustButton1 | | | | Button | |  | |  |
| Cart | | | | Label | |  | |  |
| adjustButton1 | | | | Button | |  | |  |
| backButton | | | | Button | |  | |  |
| orderButton | | | | Button | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào adjustButton1 |  | | | | Chuyển về checkout – 1 | |  | |
| Khi bấm vào adjustButton2 |  | | | | Chuyển sang trang Cart | |  | |
| Khi bấm vào backButton |  | | | | Chuyển về checkout – 1 | |  | |
| Khi bấm vào orderButton |  | | | | Hiển thị thông báo ‘Bạn đã đặt hàng thành công’  Chuyển sang trang order | | Hiển thị lỗi | |

* + 1. **Màn hình chi tiết đơn đặt hàng**

****


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | Màn hình chi tiết đơn hàng | | | | |
| Description | | Hiển thị chi tiết đơn hàng | | | |
| Screen Access | |  | | | |
| Screen Content | | | | | |
| Item | | | Type | Data | Description |
| idOrder | | | Label |  |  |
| userInfo | | | Label | Địa chỉ người nhận |  |
| Name | | | Label |  | Tên người nhận |
| Address | | | Label |  | Địa chỉ người nhận |
| payMethod | | | Label | Phương thức giao hàng |  |
| nameProduct | | | Label | Sản phẩm |  |
| priceProduct | | | Label | Giá |  |
| quantityProduct | | | Label | Số lươngj |  |
| pricePerProduct | | | Label | Tạm tính |  |
| Image | | | Image |  |  |
| Total | | | Label | Tổng cộng |  |
| Screen Actions | | | | | |

* + 1. **Màn hình list đơn đặt hang**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình list đơn đặt hàng | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị danh sách đơn hàng của người dung | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| IdOrder | | | | Label | |  | |  |
| idOrder | | | | Link | |  | |  |
| dateBye | | | | Label | |  | | Ngày mua |
| Product | | | | Label | |  | | Sản phẩm |
| totalPrice | | | | Label | |  | | Tổng tiền |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào idLink |  | | | | Chuyển sang trang order detail | |  | |

* + 1. **Màn hình profile**

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Màn hình profile | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị thông tin người dung | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Avatar | | | | Image | |  | |  |
| Info | | | | Label | | Thông tin tài khoản | |  |
| Name | | | | Label | | Họ & tên | |  |
| Name | | | | Textfield | |  | |  |
| phoneNumber | | | | Label | | SĐT | |  |
| phoneNumber | | | | Textfiled | |  | |  |
| address | | | | Label | | Địa chỉ | |  |
| Address | | | | Textfiled | |  | |  |
| UpdateButton | | | | Button | |  | |  |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Khi bấm vào updateButton |  | | | | Update user profile | |  | |

* 1. **Customer - Mobile**
     1. Xem bài học

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Screen** | | Giáo viên (xem danh sách bài học). | | | | | | |
| **Description** | | | Hiển thị danh sách bài học | | | | | |
| **Screen Access** | | | Trang chủ (Chưa đăng nhập) → Click vào button “Đăng nhập” → Nhập thông tin tài khoản→ Giáo viên đã đăng nhập→ Xem bài học. | | | | | |
| **Screen Content** | | | | | | | | |
| **Item** | | | | **Type** | | **Data** | | **Description** |
| Nhập tên hoặc Id bài học | | | | TextField | |  | | Nhập tên hoặc id bài học cần tìm |
| Search | | | | Button | |  | | Dùng để tìm kiếm bài học theo id hoặc tên bài học. |
| Id bài học | | | | TextField | |  | | Hiển thị Id bài học. |
| Tên bài học | | | | TextField | |  | | Hiển thị tên bài học. |
| Xem | | | | Button | |  | | Dùng để xem nội dung bài học. |
| Sửa | | | | Button | |  | | Dùng để sửa bài học. |
| Xóa | | | | TextField | |  | | Dùng để xóa bài học. |
| **Screen Actions** | | | | | | | | |
| **Action Name** | **Description** | | | | **Success** | | **Failure** | |
| Tìm kiếm bài học | Giáo viên tìm kiếm bài học theo tên hoặc Id bài học | | | | - Hệ thống hiển thị danh sách bài học có thể là rỗng nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp hoặc hiển thị toàn bộ bài học nếu nội dung tìm kiếm là rỗng | | None. | |

* + 1. Thêm bài học

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Screen** | | Thêm bài học | | | | | | |
| **Description** | | | Thêm mới bài học | | | | | |
| **Screen Access** | | | Trang chủ (Chưa đăng nhập) → Click vào button “Đăng nhập” → Nhập thông tin tài khoản→ Giáo viên đã đăng nhập→ Thêm bài học. | | | | | |
| **Screen Content** | | | | | | | | |
| **Item** | | | | **Type** | | **Data** | | **Description** |
| Title | | | | Text field | |  | | Nhập tiêu đề bài học |
| Picture | | | | textfield | |  | | Link ảnh cho bài học |
| Category | | | | Combobox | |  | | Chọn loại bài học |
| Content | | | | Text area | |  | | Nhập nội dung bài học |
| Exercise | | | | Text area | |  | | Nhập bài tập thực hành. |
| Answer | | | | Text area | |  | | Nhập đáp án và lời giải đáp cho phần excercise |
| Disscusstion | | | | Text area | |  | | Nhập thảo luận |
| Add lesson | | | | Button | |  | | Thêm bài học |
| Cancel | | | | Button | |  | | Thoát khỏi trang thêm bài học. |
| **Screen Actions** | | | | | | | | |
| **Action Name** | **Description** | | | | **Success** | | **Failure** | |
| Thêm bài học | Giáo viên thêm mới bai học | | | | - Hệ thống sẽ thêm bài học vào database | | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo:  -“Tiêu đề không được bỏ trống” nếu phấn title rỗng.  -“Nội dung bài học không được bỏ trống” nếu phần content rỗng.  -“Bài tâp thực hành không được bỏ trống” nếu phần exercise là rỗng.  -“Đáp án không được để trống” nếu phân answer là rỗng. | |
| Thoát khỏi thêm bài học | Giáo viên hủy thêm bài học | | | | -Hệ thống sẽ trở về trang chủ giáo viên. | | None | |

### Sửa bài học.

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Screen** | | Sửa bài học | | | | | | |
| **Description** | | | Sửa bài học | | | | | |
| **Screen Access** | | | Trang chủ (Chưa đăng nhập) → Click vào button “Đăng nhập” → Nhập thông tin tài khoản→ Giáo viên đã đăng nhập→ Xem bài học→Sửa. | | | | | |
| **Screen Content** | | | | | | | | |
| **Item** | | | | **Type** | | **Data** | | **Description** |
| Title | | | | Text field | |  | | Nhập tiêu đề bài học |
| Picture | | | | Textfield | |  | | Link ảnh cho bài học |
| Category | | | | Combobox | |  | | Chọn loại bài học |
| Content | | | | Text area | |  | | Nhập nội dung bài học |
| Exercise | | | | Text area | |  | | Nhập bài tập thực hành. |
| Answer | | | | Text area | |  | | Nhập đáp án và lời giải đáp cho phần excercise |
| Disscusstion | | | | Text area | |  | | Nhập thảo luận |
| Save | | | | Button | |  | | Lưu lại bài học vừa sửa |
| Cancel | | | | Button | |  | | Thoát khỏi trang sửa bài học |
| **Screen Actions** | | | | | | | | |
| **Action Name** | **Description** | | | | **Success** | | **Failure** | |
| Lưu lai bài học vừa sửa | Giáo viên lưu lại bài học vừa sửa. | | | | - Hệ thống sẽ update bài học vào database. | | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo:  -“Tiêu đề không được bỏ trống” nếu phấn title rỗng.  -“Nội dung bài học không được bỏ trống” nếu phần content rỗng.  -“Bài tâp thực hành không được bỏ trống” nếu phần exercise là rỗng.  -“Đáp án không được để trống” nếu phân answer là rỗng. | |
| Thoát khỏi thêm bài học | Giáo viên hủy thêm bài học | | | | -Hệ thống sẽ trở về trang xem bài học. | | None | |

### Xóa bài học.

****


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Screen** | | Xóa bài học | | | | | | |
| **Description** | | | Xóa bài học | | | | | |
| **Screen Access** | | | Trang chủ (Chưa đăng nhập) → Click vào button “Đăng nhập” → Nhập thông tin tài khoản→ Giáo viên đã đăng nhập→ Xem bài học→Xóa. | | | | | |
| **Screen Content** | | | | | | | | |
| **Item** | | | | **Type** | | **Data** | | **Description** |
| Thông báo | | | | Alert | |  | | Hiển thị cảnh báo |
| Yes | | | | Button | |  | | Đồng ý xóa bài học |
| No | | | | Button | |  | | Không xóa bài học |
| **Screen Actions** | | | | | | | | |
| **Action Name** | **Description** | | | | **Success** | | **Failure** | |
| Đồng ý xóa bài học | Giáo viên chọn “Yes” để xóa bài học. | | | | - Hệ thống sẽ xóa bài học khỏi database. | | None. | |
| Không xóa bài học | Giáo viên chọn “No” nếu không xóa . | | | | -Hệ thống sẽ trở về trang xem bài học. | | None. | |

* + 1. Thông tin giáo viên




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen | | Giáo viên (Thông tin cá nhân). | | | | | | |
| Description | | | Hiển thị những thông tin cá nhân của giáo viên | | | | | |
| Screen Access | | |  | | | | | |
| Screen Content | | | | | | | | |
| Item | | | | Type | | Data | | Description |
| Ảnh hồ sơ | | | | Image | |  | | Hiển thị ảnh hồ sơ của giáo viên |
| Username | | | | TextField | |  | | Mã số của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Trường này không thể thay đổi. |
| Tên giáo viên | | | | TextField | |  | | Họ tên đầy đủ của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường TextField này. Độ dài tối đa là 50 ký tự. |
| Ngày sinh | | | | Date chooser | |  | | Ngày tháng năm sinh của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Giới tính | | | | RadioButton | |  | | Giới tính của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Địa chỉ | | | | TextField | |  | | Địa chỉ của giáo viên sẽ được thị trong trường này. Độ dài tối đa là 200 ký tự. |
| Số điện thoại | | | | TextField | |  | | Số điện thoại của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. Độ dài tối đa là 11 và tối thiểu là 10 ký tự. |
| Email | | | | TextField | |  | | Email của giáo viên sẽ được hiển thị trong trường này. |
| Cập nhật | | | | Button | |  | | Dùng để thay đối thông tin của giáo viên. (Nếu giáo viên muốn cập nhật lại những thông tin đã có của mình cho chính xác). |
| Khóa tài khoản | | | | Button | |  | | Dùng khóa tài khoản giáo viên khi cần thiết |
| Mật khẫu cũ | | | | TextField | |  | | Nhập mật khẩu cũ vào trường này. Nếu muốn thay đổi lại mật khẩu. |
| Mật khẩu mới | | | | TextField | |  | | Nhập vào mật khẩu mới vào trường này nếu muốn thay đổi lại mật khẩu. |
| Xác nhận lại | | | | TextField | |  | | Xác nhận mật khẩu mới vào trường này. Nếu muốn thay đổi mật khẩu. |
| Xác nhận thay đổi | | | | Button | |  | | Mật khẩu sẽ được thay đổi trong database |
| Screen Actions | | | | | | | | |
| Action Name | Description | | | | Success | | Failure | |
| Cập nhật thông tin | Giáo viên sửa đổi thông tin cá nhân | | | | - Hệ thống hiển thì thông báo;” Bạn đã cập nhật thành công!” | | -Nếu có một trường chưa điền thông tin thì sẽ hiển thị thông báo bên dưới trường này là: “Bạn cần phải điền thông tin vào trường này”  - Nếu trường “Họ và tên” vượt quá 50 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Tên đăng nhập chỉ được tối đa 50 ký tự!” bên dưới trường “Họ và tên”  -Nếu trường “Ngày sinh” nhập không đúng định dạng date thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Định dạng ngày tháng năm chưa hợp lệ (VD hợp lệ: 08/03/2017)” bên dưới trường “Ngày sinh”  -Nếu trường “Địa chỉ” vượt quá 200 ký tự thì sẽ hiển thị thông báo “Địa chỉ chỉ được tối đa 200 ký tự!” bên dưới trường “Địa chỉ”  -Nếu trường “Số điện thoại” vượt quá 11 ký tự và tối thiểu 10 thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại tối thiểu là 10 và tối đa là 11” bên dưới trường “Số điện thoại”  - Nếu trường “Số điện thoại” không phải là số thì sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại không hợp lệ ” bên dưới trường “Số điện thoại”  -Nếu địa chỉ Email không hợp lệ( Email hợp lệ phải có ký tự ‘@’ và Ký ‘@’ không được là ký tự đầu tiên nhập.) hoặc độ dài Email nhập vào quá 50 ký tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email không hợp lệ!” bên dưới trường “Email” | |
| Đổi mật khẩu | Cho phép Giáo viên thay đổi mật khẩu của mình | | | | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công | | - Nếu mật khẩu xác nhận không trùng với mật khẩu mới thì hiển thị thông báo: “Mật khẩu xác nhận không đúng!”. bên dưới trường “Xác nhận” | |


1. **GIAO DIỆN**
   1. Trang chủ




* 1. Xem các bài học ngẫu nhiên



* 1. Gửi thông tin feedback




* 1. Form đăng nhập




* 1. Màn hình đăng kí




* 1. Màn hình Forgot Password




* 1. Màn hình xem các thể loại bài học



* 1. Form bình chọn bài học




* 1. Màn hình xem chi tiết thể loại bài học




* 1. Màn hình trang chủ Teacher

Hiển thị thông tin các lesson.




* + 1. Form xem chi tiết bài học



* + 1. Màn hình thêm bài học




* + 1. Màn hình chỉnh sửa bài học




* + 1. Xóa bài học




* 1. Màn hình trang chủ Admin




* + 1. Màn hình quản lí tài khoản




* + 1. Form xem chi tiết tài khoản




* + 1. Form cập nhật thông tin tài khoản




* + 1. Thông báo khóa tài khoản




* + 1. Màn hình phân quyền tài khoản




* + 1. Màn hình quản lí thông tin khảo sát




* + 1. Form thêm câu hỏi khảo sát



* + 1. Màn hình quản lí phản hồi



* + 1. Form phản hồi



1. **HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Đối với ứng dụng trên nền tảng web, tăng cường các chức năng tương tác, trao đổi bài học giữa học sinh và giáo viên. Hỗ trợ học sinh dễ dàng học tập hơn.

Tận dụng lợi thế là phát triển ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ, hệ thống API đã được xây dựng, từ đó phát triển them ứng dụng mobile để mở rộng them nền tảng, cũng như tạo nên sự thuận tiện cho người sử dụng.