|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT Text Name Chức năng Ghi chú | | | | |
| **MÀN HÌNH CHÍNH** | | | | |
| **1** | Tiếp nhận học sinh | Student | Tiếp nhận một học sinh mới |  |
| **2** | Lập danh sách lớp | Class | Lập danh sách lớp mới |  |
| **3** | Tra cứu học sinh | SearchStudent | Tra cứu học sinh |  |
| **4** | Nhập bảng điểm môn | CreateResult | Nhập bảng điểm môn học |  |
| **5** | Lập báo cáo tổng kết | CreateSummaryReport | Lập báo cáo tổng kết |  |
| **6** | Thay đổi quy định | ChangeRules | Thay đổi các qui định |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Text | Name | Chức năng | Ghi chú |
| **TIẾP NHẬN HỌC SINH** | | | | |
| **1** | Thông tin học sinh | StudentDetail | Hiển thị các thông tin cần thêm cho một học sinh mới |  |
| **2** | Họ | surname | Nhập |  |
| **3** | Tên | firstname | Nhập họ tên học sinh |  |
| **4** | Giới tính | gender | Nhập giới tinh (Nam, Nữ) |  |
| **5** | Mã số học sinh | registration\_number | Nhập mã số học sinh |  |
| **6** | Ngày sinh | date\_of\_birth | Nhập ngày sinh | Chọn ngày sinh trên lịch có sẵn |
| **8** | Địa chỉ | adress | Nhập địa chỉ |  |
| **10** | Email | Email | Nhập Email học sinh |  |
| **11** | SĐT | Parent mobile number | Nhập số điện thoại | Số điện thoại phải có 10 số |
| **12** | Mã Lớp | current\_class | Nhập mã lớp |  |
| **13** | Thêm | addStudent | Thêm một học sinh mới |  |
| **14** | Sửa | EditStudent | Sửa thông tin học sinh |  |
| **15** | Xóa | DeleteStudent | Xóa một học sinh |  |
| **16** | Xem DS | StudentList | Xem danh sách học sinh |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Text | Name | Chức năng | Ghi chú |
| **LẬP DANH SÁCH LỚP** | | | | |
| **1** | Thông tin học sinh | StudentDetail | Hiển thị các thông tin học sinh |  |
| **4** | Lớp | Classname | Chọn lớp |  |
| **7** | Hoc sinh | StuDent | Chọn học sinh muốn thêm | Hiện lên danh sách HS để lựa chọn học sinh them vào một lớp |
| **8** | Sĩ số | siso | Hiển thị số lượng học sinh hiện tại |  |
| **10** | Thêm | Add\_Student | Thêm học sinh vào lớp mới |  |
| **11** | Lưu | Save | Lưu học sinh vào lớp mới |  |
| **12** | Xóa | RemoveStudent | Xóa học sinh |  |
| **13** | Lớp Mới | Create\_Class | Tạo một lớp mới |  |
| **14** | Thoát | bt\_Thoat | Thoát khỏi chức năng lập danh sách lớp |  |
| **15** | Danh sách học sinh lớp | grp\_DanhSachHocSinh | Hiện lên danh sách các lớp |  |
| **16** |  | ClassMember | Bảng hiển thị danh sách học sinh trong một lớp |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Text | Name | Chức năng | Ghi chú |
| **TRA CỨU HỌC SINH** | | | | |
| **1** | Phạm vi tìm kiếm | grp\_PhamViTimKiem | Hiển thị phạm vi tìm kiếm: Khối, Lớp |  |
| **4** | Lớp | lb\_Lop |  |  |
| **5** |  | cbo\_Lop | Chọn các lớp trong từng khối |  |
| **6** | Thông tin tìm kiếm | grp\_ThôngTinTimKiem | Hiển thị thông tin tìm kiếm |  |
| **7** | Mã HS | lb\_MaHS |  |  |
| **8** |  | cbo\_MaHS | Chọn mã học sinh |  |
| **9** | Tìm kiếm | bt\_TimKiem | Tìm kiếm học sinh |  |
| **10** | Thoát | bt\_Thoat | Thoát khỏi chức năng Tìm kiếm học sinh |  |
| **11** | Danh sách học sinh cần tra cứu | grp\_DanhSachHocSinhCanTraCuu |  |  |
| **12** |  | gc\_DanhSachHocSinhCanTraCuu | Bảng danh sách học sinh cần tra cứu |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Text | Name | Chức năng | Ghi chú |
| **NHẬP BẢNG ĐIỂM MÔN HỌC** | | | | |
| **1** | Chọn |  |  |  |
| **2** | Khối | lb\_Khoi |  |  |
| **3** |  | cbo\_Khoi | Chọn khối lớp 10, 11, 12 |  |
| **4** | Lớp | lb\_Lop |  |  |
| **5** |  | cbo\_Lop | Chọn các lớp trong từng khối |  |
| **6** | Học kỳ | lb\_HocKy |  |  |
| **7** |  | cbo\_HocKy | Chọn học kỳ (Học kỳ I, II) |  |
| **8** | Nhập họ tên hoặc mã HS để tìm kiếm: | lbl\_TimKiem |  |  |
| **9** |  | txt\_TimKiem | Từ khóa liên quan đến học sinh |  |
| **10** | Tìm kiếm | bt\_TimKiem | Tìm kiếm học sinh |  |
| **11** | Sửa | bt\_Sua | Truy cập quyền sửa điểm học sinh |  |
| **12** | Lưu | bt\_Luu | Lưu lại những gì đã thay đổi |  |
| **13** | Thoát | bt\_Thoat | Thoát khỏi chức năng Nhập điểm |  |
| **14** | Bảng điểm | grp\_BangDiem |  |  |
| **15** |  | gc\_BangDiem | Bảng điểm học sinh |  |