Bảng biến cố

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao diện nhân viên kinh doanh - Chức năng quản lý khách hàng | **STT** | **Điều kiện kích hoạt** | **Xử lý** | **Ghi chú** |
| 1 | Khi nhân viên kinh doanh nhấn vào nút xem danh sách khách hàng | Gọi hàm hiển thị danh sách khách khách hàng |  |
| 2 | Khi nhân viên kinh doanh nhấn vào nút thêm khách hàng | Gọi hàm thêm khách hàng, đồng thời lưu vào danh sách khách hàng |  |
| 3 | Khi nhân viên kinh doanh nhấn vào nút sửa khách hàng | Gọi hàm sửa khách hàng |  |
| 4 | Khi nhân viên kinh doanh nhấn vào nút xóa khách hàng | Gọi hàm xóa khách hàng |  |
| 5 | Khi nhân viên kinh doanh nhấn vào nút tìm kiếm khách hàng | Gọi hàm tìm kiếm khách hàng | Tìm kiếm theo mã khách hàng, theo tên khách hàng |

Bảng thành phần giao diện

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao diện quản lý khách hàng | STT | TÊN | KIỂU | Ý NGHĨA | MIỀN GIÁ TRỊ | GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH | GHI CHÚ |
| 1 | Mã khách hàng | JTextfield | Để chứa CMND của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 2 | Họ tên khách hàng | JTextfield | Để chứa họ tên của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 3 | Ngày sinh | JDatePicker | Để chọn ngày sinh của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 4 | Số điện thoại | JTextfield | Để chứa SDT của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 5 | Email | JTextfield | Để chứa email của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 6 | Địa chỉ | JTextfield | Để chứa địa chỉ của khách hàng | N/A | N/A |  |
| 7 | Bảng khách hàng | JTable | Để chứa danh sách khách hàng | N/A | N/A |  |
| 8 | Thêm khách hàng | JButton | Thêm thông tin khách hàng | N/A | N/A |  |
| 9 | Xóa khách hàng | JButton | Xóa thông tin khách hàng | N/A | N/A |  |
| 10 | Sửa khách hàng | JButton | Sửa thông tin khách hàng | N/A | N/A |  |
| 11 | Tìm kiếm khách hàng | JButton | Tìm kiếm thông tin khách hàng | N/A | N/A |  |
| 12 | Xem danh sách khách hàng | JButton | Xem danh sách khách hàng | N/A | N/A |  |
| 13 | Reset | JButton | Để reset  thông tin khách hàng | N/A | N/A |  |