Chấm Assignment 1, 2, 3 – NET1705 – Đỗ Hoàng Anh

Download bài đã Submit trên LMS -> Desktop --> chạy bài trên máy cá nhân

**Assignment 1.** CRUD with Collection

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Functions for Assignment 1** | **Yes/No** | **Note** |
| 0 | Sai tên Solution/Project | **No** |  |
| 1 | Login admin - đọc từ appsetting.json? | **Yes** |  |
| 2 | Kiến trúc? 3-Layer? | **Yes** |  |
| 3 | - Validation dữ liệu nhập vào của Create/Update (trường hợp nhập sai có thông báo, nếu có Exception ghi rõ trong mục Note)  - Create/Update xong có tự động cập nhật danh sách trong DataGridView? | **Yes** | Có Exception nhưng không ghi rõ |
| 4 | Delete - có confirmation or not? | **Yes** | Có confirm nhưng không xóa hết được (chưa bắt lỗi null) |
| 5 | Đọc dữ liệu từ Collection vào DataGridView | **Yes** |  |
| 6 | Search project by Actor(s) or Producer. | **Yes** | Search Producer được nhưng actor thì không |
| 7 | Filter projects by Country *(maybe use ComboBox to filter).* | **Yes** |  |

**Assignment 2.** Windows Forms + EFCore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Functions for Assignment 1** | **Yes/No** | **Note** |
| 0 | Sai tên Solution/Project | **No** |  |
| 1 | Kiến trúc? 3-Layer? | **Yes** |  |
| 2 | Quyền Admin (check từ appsettings.json) làm được tất cả các chức năng | **Yes** | Admin username: 1  password: 1 |
| 3 | Quyền Customer (check từ DB) view/update profile, view transaction history | **No** | Chưa làm |
| 4 | Customer management CRUD   * Create, Update check trùng CSDL * Create, Update check trùng email * Create, Update dữ liệu cập nhật DataGridView? * Delete có confirmation | **Yes** |  |
| 5 | Car management   * Có ComboBox cho chọn Manufacturer, Supplier? * Create, Update check trùng CSDL * Create, Update check trùng email * Create, Update dữ liệu cập nhật DataGridView? * Delete có confirmation | **No** | Chưa làm |
| 6 | Renting Transaction management   * Tạo renting transaction có bị overlap ngày or not? * Renting transaction phải có tối thiểu 1 renting detail * Đọc dữ liệu renting transaction phải có renting detail(s) | **No** | Chưa làm |
| 7 | Search car by ID, name (by keyword of CarName), CarRentingPricePerDay | **No** | Chưa làm |
| 8 | Create a report statistics sales by the period from StartDate to EndDate, and sort the results in descending order | **No** | Chưa làm |

**Assignment 3.** Web App MVC + EFCore

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Functions for Assignment 1** | **Yes/No** | **Note** |
| 0 | Sai tên Solution/Project |  |  |
| 1 | Kiến trúc? 3-Layer? |  |  |
| 2 | Quyền Admin (check từ appsettings.json) làm được tất cả các chức năng |  |  |
| 3 | Quyền Customer (check từ DB) view/update profile, view transaction history |  |  |
| 4 | Có phân quyền cho các Controller or not? |  |  |
| 5 | Customer management CRUD   * Create, Update check trùng CSDL * Create, Update check trùng email * Create, Update dữ liệu cập nhật danh sách? * Delete có confirmation |  |  |
| 6 | Car management   * Có ComboBox cho chọn Manufacturer, Supplier? * Create, Update check trùng CSDL * Create, Update check trùng email * Create, Update dữ liệu cập nhật Danh sách? * Delete có confirmation |  |  |
| 7 | Renting Transaction management   * Tạo renting transaction có bị overlap ngày or not? * Renting transaction phải có tối thiểu 1 renting detail * Đọc dữ liệu renting transaction phải có renting detail(s) |  |  |
| 8 | Search car by ID, name (by keyword of CarName), CarRentingPricePerDay |  |  |
|  | Create a report statistics sales by the period from StartDate to EndDate, and sort the results in descending order |  |  |