|  |
| --- |
| **HỆ THỐNG SMS BRANDNAME**  **HƯỚNG DẪN KẾT NỐI SMS CSKH**  **QUA GIAO THỨC SMPP**  **Mã hiệu dự án: SMSBrandname**  **Mã hiệu tài liệu: smpp\_protocol\_specification**  **Phiên bản tài liệu: 1.0**  **Hà nội, 05 tháng 09 năm 2016** |

**MỤC LỤC**

**1.** **GIỚI THIỆU**

1.1. Mục tiêu

1.2. Khái niệm, thuật ngữ

1.3. Tài liệu tham khảo

1.4. Mô tả chung

1.5. Dữ liệu trả về

1. **GIỚI THIỆU**
   1. **Mục tiêu**

Tài liệu mô tả các chức năng hệ thống SMS Brandname cung cấp qua giao thức SMPP hỗ trợ client kết nối & thực hiện gửi/nhận tin nhắn.

Tài liệu được viết ra để hỗ trợ lập trình viên, cán bộ tích hợp trong việc kết nối đến SMS Brandname khai thác dịch vụ.

* 1. **Khái niệm, thuật ngữ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuật ngữ** | **Định nghĩa** | **Ghi chú** |
| SMS Brandname | Hệ thống cổng dịch vụ nhắn tin |  |
| SMS | Tin nhắn |  |
| SYSTEM | Hệ thống kết nối đến SMS Brandname để gửi/nhận tin nhắn đến thuê bao |  |

1. **Thuật ngữ và định nghĩa**
   1. **Tài liệu tham khảo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên tài liệu** | **Ngày phát hành** | **Nguồn** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Tài liệu tham khảo**
   1. **Mô tả chung**

Hệ thống SMS Brandname cho phép người dùng kết nối & thực hiện gửi/nhận tin qua giao thức SMPP tại địa chỉ:

IP: 10.54.9.104 (IP local) - 113.187.15.83 (IP Public)

Port: 5012

bindType=BIND\_TX,

systemId=#user,

systemType=#USER,

addrTon=INTERNATIONAL, addrNpi=ISDN,

addressRange=#USER

Đối tác có thể xem các thông tin quản lý của mình tại địa chỉ:

[https://smsbrandname.mobifone.vn/](https://smsbrandname.mobifone.vn/smsg%20)

* 1. **Dữ liệu trả về**

Một số thông báo lỗi mà SMS Brandname trả về

0==SUCCESS

1==1\_UNKNOWN

2==2\_ROUTING\_FAILED

3==3\_UNREG\_SENDER

4==4\_OUT\_OF\_PAYMENT

5==5\_DUPLICATED

-1==-1\_Sending error (Message content unicode character)

100==100\_Authentication failure

101==101\_Authentication User is deactived

102==102\_Authentication User is expired

103==103\_Authentication User is locked

104==104\_Template not actived

105==105\_Template does not existed

108==108\_Msisdn in blackList

304==304\_Send the same content in short time

400==400\_Not enough money

900==900\_System is error

901==901\_Length of message is 612 with noneUnicode message and 266 with Unicode message

902==902\_Number of msisdn must be > 0

904==904\_Brandname is inactive