**BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 02 – 20CLC11**

**COURSE REGISTRATION SYSTEM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ tên** | **Công việc** | **Số commit trên Github** | **Số giờ làm** | **% đóng góp** |  |
| **1** | 20127027 | Nguyễn Thanh Hoàng | -Tạo tài khoản và thông tin cho quản trị viên.  -Load tài khoản của quản trị và sinh viên.  -View thông tin của tài khoản đối với quản trị và sinh viên.  -Tạo khung menu bằng dynamic array.  -Tạo menu theo kiễu chọn số từ 1 đến n.  -Đăng xuất và xem thông tin của tài khoản.  -Xây dựng cấu trúc của các struct.  -Tạo cấu trúc lưu trữ của file.  -Tạo khoảng thời gian cho 3 học kì.  -Tạo khoảng thời gian đăng kí học phần trong 1 học kì.  -Tạo course.  -Update thông tin course.  -Xóa 1 course trong danh sách đối với người dùng quản trị viên.  -View student theo course.  -View điểm của student theo course.  -Tạo file csv chứa danh sách sinh viên của 1 course. | 22 | 50 | 26% |  |
| **2** | 20127013 | Đặng Nguyễn Duy | - Nhập khóa học trực tiếp.  - Kiểm tra các đầu vào khóa học mà người dùng nhập.  - Xuất các khóa học đã nhập ra màn hình.  - Lấy thời gian thực tế .  - Kiểm tra tính đúng sai cho thời gian người dùng nhập.  - So sánh 2 thời gian khác nhau.  - Xóa khoảng cách thừa khi người dùng nhập.  - In hoa các chữ cái yêu cầu.  - Menu chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho người dung.  - Đếm số khóa học mà học sinh đã đăng ký.  - Tạo năm học hiện hành.  - Deallocate thời gian.  - Thiết kế giao diện toàn ứng dụng | 24 | 60 | 27% |  |
| **3** | 20127285 | Trần Hồng Minh Phúc | - Tạo folder chứa các file.  - Tách dấu phải cho file csv danh sách sinh viên.  - Tách dấu phẩy cho file csv điểm.  - Lưu các danh sách sinh viên vào file csv khác theo form.  - Lưu điểm vào file csv.  - Điểu chỉnh để xuất ra màn hình console cho đẹp.  - Load student từ file csv.  - Load điểm từ file csv.  - Tìm cách tạo đường dẫn từ folder data đến các file trong nhiều lớp folder khác nhau.  -Sinh viên view điểm của mình.  - Load course từ file csv.  - In bảng điểm student theo class. | 20 | 35 | 23% |  |
| **4** | 20127370 | Mai Quý Trung | - Tạo các class.  - Lưu các class vào file txt.  - Load class file lên console.  -Tạo menu cho phần xem và chọn class.  - Đổi password cho staff.  - Đổi password cho student.  - Update password mới cho staff.  - Check session giữa 2 course.  - Deallocate.  - Lấy id lớp để xác định năm học.  - Đăng kí môn học.  - Huỷ đăng kí môn học.  - View các course đã đăng kí.  - Kiểm tra các điều kiện để đăng kí môn học.  - View các course.  - View các student theo class.  - Tạo điều khiển bằng console.  - Thay đổi điểm cho student.  - Update điểm mới cho student.  - Tạo khung menu bằng doubly linked list. | 54 | 45 | 24% |  |