**1. Màn hình "Splash"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Splash |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị logo AIMS | Initial | Hiển thị logo chương trình AIMS ở giữa màn hình và dòng chữ thương hiệu |

**2. Màn hình “Home”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS  Date of creation | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Home |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị logo, thanh công cụ search và giỏ hàng | Initial | Hiển thị logo, thanh công cụ search và giỏ hàng ở ngay trên cùng của trang |
| Khu vực hiển thị danh sách các sản phẩm media | Initial | Hiển thị danh sách các sản phẩm media theo dạng lưới ô vuông 3x3 |
| Khu vực hiển thị thông tin của một sản phẩm media | Initail | Hiển thị thông tin của một sản phẩm media gồm ảnh minh họa, tên, giá, số lượng sản phẩm còn, khu vực để nhập số lượng, nút để chọn số lượng sản phẩm nút để thêm hàng |
| Nút search | Click | Tìm kiếm sản phẩm có thông tin được người dùng nhập |
| Nút search option | Click and Select | Tìm kiếm sản phẩm bằng cách chọn các đặc tính của sản phẩm đó |
| Thanh chọn số lượng sản phẩm | Click and select | Chọn các số lượng sản phẩm |
| Nút thêm vào giỏ hàng | Click | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng người dùng xác định |
| Nút xem giỏ hàng | Click | Chuyển sang hiển thị màn hình View cart |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Home | | |  |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Tên sản phẩm | 10 | String | Đen | Căn trái |
| Gía sản phẩm | 25 | Numeral | Đen | Căn phải |
| Tổng gía trị trước thuế | 25 | Numeral | Xanh | Căn trái |
| Tổng gía trị sau thuế | 27 | Numeral | Đen | Căn trái |
| Lượng sản phẩm muốn đặt hàng | 2 | Numeral | Đen | Căn trái |

**3. Màn hình “View cart”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | View cart |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị thông tin tổng giá trị trước thuế | Initial | Hiển thị thông tin tổng giá trị sản phẩm trước thuế |
| Khu vực hiển thị thông tin tổng giá trị sau thuế | Initial | Hiển thị thông tin tổng giá tri sản phẩm sau thuế (VAT 10%) |
| Nút đặt đơn hàng | Click | Chuyển sag hiển thị màn hình Delivery form |
| Nút xóa | Click | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |
| Nút tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm | Click | Tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm đi 1 |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | View Cart | | |  |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Tên sản phẩm | 10 | String | Đen | Căn phải |
| Gía sản phẩm | 20 | Numeral | Đen | Căn trái |
| Giá sản phẩm sau thuế | 20 | Numeral | Đen | Căn trái |
| Số lượng sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng | 10 | Numeral | Đen | Căn trái |

**4. Màn hình "Delivery form"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Delivery form |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị form thông tin giao hàng | Initial | Hiển thị các khu vực để người dùng nhập và chọn các thông tin giao hàng |
| Nút để chọn có giao hàng nhanh | Select | Lựa chọn thêm dịch vụ giao hàng nhanh |
| Nút xác nhận giao hàng | Click | Chuyển đến màn hình “Rush delivery form” nếu có lựa chọn giao hàng nhanh. Nếu không sẽ chuyển đến màn hình Invoice |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Delivery form | | |  |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Tên người nhận | 10 | String | Đen | Căn trái |
| Số điện thoại | 10 | String | Đen | Căn trái |
| Thành phố | 5 | String | Đen | Căn trái |
| Địa chỉ | 30 | String | Đen | Căn trái |
| Chỉ dẫn giao hàng | 30 | String | Đen | Căn trái |

**5. Màn hình "Invoice"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Invoice |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị thông tin giao hàng | Initial | Hiển thị thông tin của khách hàng, địa chỉ giao hàng và chỉ dẫn giao hàng |
| Khu vực hiển thị chi phí | Initial | Hiển thị giá sản phẩm, giá ship và tổng chi phí |
| Khu vực hiển thị hình ảnh của sản phẩm | Initial | Hiển thị hình ảnh sản phẩm |
|  | | Nút confirm order | Confirm | Lựa chọn đặt hàng |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Invoice | | | |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Tên người nhận | 10 | String | Đen | Căn trái |
| Số điện thoại | 10 | String | Đen | Căn trái |
| Thành phố | 30 | String | Đen | Căn trái |
| Địa chỉ | 30 | String | Đen | Căn trái |
| Chỉ dẫn giao hàng | 30 | String | Đen | Căn trái |
| Giá sản phẩm | 10 | Int | Đen | Căn giữa |
| Phí ship | 10 | Int | Đen | Căn giữa |
| Tổng giá | 10 | Int | Đỏ | Căn giữa |

**6. Màn hình "Payment form"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Payment form |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị phương thức thanh toán | Click and select | Hiển thị các hình thức thanh toán để người dùng chọn |
| Khu vực điền thông tin thẻ | Initial | Hiển thị các trường thông tin thẻ để người dùng điền vào |
| Nút confirm payment | Click | Xác nhận thanh toán mặc định là sử dụng credit card |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Payment form | | | |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Số thẻ | 10 | String | Đen | Căn phải |
| Chủ thẻ | 20 | String | Đen | Căn phải |
| Ngày hết hạn | 10 | String | Đen | Căn phải |
| Mã bảo mật | 10 | String | Đen | Căn phải |

**7. Màn hình "Result"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIMS | | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Invoice |  | | |
|  | | Control | Operation | Function |
| Khu vực hiển thị thông báo Payment result | Initial | Hiển thị dòng chữ Payment Result |
| Khu vực hiển thị message | Initial | Hiển thị trạng thái thanh toán |
| Nút OK | Click | Xác nhận |

**Các trường thuộc tính:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Result | | |  |
| Attribute | Number of digits(bytes) | Type | Field Attribute | Remarks |
| Message | 30 | String | Đen | Căn giữa |