
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

--------🙞🕮🙜--------

****

**BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ**

**Đề tài: Quản Lý Nhân Viên**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sinh viên thực hiện** | **:** | **Lê Quí Nhất - 1451120119** |
|  |  | **Phan Chí Công -1451120083** |
| **Lớp** | **:** | **CN14B** |
| **Giáo viên hướng dẫn** | **:** | **TS Tô Bá Lâm** |

***TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2017***

**MỤC LỤC**

[1 Giới thiệu chương trình: 1](#_Toc485810288)

[2 Các chức năng của chương trình: 1](#_Toc485810289)

[2.1 Đọc danh sách nhân viên từ file text 1](#_Toc485810290)

[2.2 Sắp xếp nhân viên theo tiêu chí 1](#_Toc485810291)

[2.3 Thêm nhân viên mới 2](#_Toc485810292)

[2.4 Xóa nhân viên theo từ khóa 2](#_Toc485810293)

[2.5 Tìm kiếm nhân viên 2](#_Toc485810294)

[2.6 Xuất danh sách nhân viên ra file text 2](#_Toc485810295)

[3 Cấu trúc chương trình: 2](#_Toc485810296)

[3.1 Tổng quan các class có trong chương trình 2](#_Toc485810297)

[3.2 Cấu trúc từng class 3](#_Toc485810298)

[3.2.1 Class Date 3](#_Toc485810299)

[3.2.2 Class Employee 3](#_Toc485810300)

[3.2.3 Class Node 4](#_Toc485810301)

[3.2.4 Class LinkedList 4](#_Toc485810302)

[3.2.5 Class MyProcess 5](#_Toc485810303)

[3.2.6 Class frmEmployeeManagement 6](#_Toc485810304)

[3.2.7 Class Program 7](#_Toc485810305)

[4 Quy trình hoạt động: 7](#_Toc485810306)

[4.1 Thêm nhân viên mới 7](#_Toc485810307)

[4.2 Xóa nhân viên 8](#_Toc485810308)


[4.3 Sắp xếp nhân viên 8](#_Toc485810309)

[4.4 Tìm kiếm nhân viên 8](#_Toc485810310)

[4.5 Đọc dữ liệu từ file text 9](#_Toc485810311)

[4.6 Xuất dữ liệu ra file text 9](#_Toc485810312)

# Giới thiệu chương trình:



*Giao diện chương trình*

* Chương trình quản lý nhân viên của một công ty, được tổ chức và lưu trữ sử dụng cấu trúc dữ liệu Linked List.
* Chương trình cho phép thực hiện:
* Đọc dữ liệu từ file text.
* Sắp xếp danh sách nhân viên theo thứ tự với tiêu chí sắp xếp được nhập vào.
* Chèn một nhân viên vào danh sách theo đúng tiêu chí xác định ở trên.
* Xóa một hoặc nhiều nhân viên có liên quan đến từ khóa nhập vào.
* Tìm kiếm nhân viên trong danh sách.
* Xuất danh sách nhân viên ra file text.

# Các chức năng của chương trình:

## Đọc danh sách nhân viên từ file text

Đọc file text lấy danh sách nhân viên đưa vào danh sách liên kết.

## Sắp xếp nhân viên theo tiêu chí

Sắp xếp danh sách nhân viên trong danh sách liên kết theo tiêu chí lựa chọn.

Các tiêu chí bao gồm: họ tên, chức vụ, ngày sinh, hệ số lương.

## Thêm nhân viên mới

Thêm một nhân viên vào danh sách liên kết theo đúng thứ tự sắp xếp với tiêu chí được lựa chọn ở trên.

## Xóa nhân viên theo từ khóa

Cho phép xóa một hoặc nhiều nhân viên liên quan tới từ khóa nhập vào.

Ví dụ: khi nhập vào 1992 thì sẽ xóa tất cả các nhân viên có năm sinh là 1992 hoặc khi nhập vào là Tâm thì sẽ xóa tất cả các nhân viên có chuỗi “Tâm” trong trường Họ và Tên.

## Tìm kiếm nhân viên

Tìm kiếm nhân viên thông qua từ khóa và trả về thông tin đầy đủ của nhân viên cũng như vị trí của nhân viên đó trong danh sách.

Ví dụ: khi nhập vào Tổng giám đốc thì trả về thông tin đầy đủ của nhân viên bao gồm họ và tên, chức vụ (là tổng giám đốc), ngày tháng năm sinh và hệ số lương cũng như vị trí của nhân viên trong danh sách nhân viên.

## Xuất danh sách nhân viên ra file text

Xuất danh sách nhân viên trong danh sách liên kết ra file text, mỗi nhân viên là một dòng.

# Cấu trúc chương trình:


## Tổng quan các class có trong chương trình

Các class được sử dụng trong chương trình bao gồm:

* Class Date
* Class Employee
* Class Node
* Class LinkedList
* Class MyProcess
* Class frmEmployeeManagement
* Class Program


## Cấu trúc từng class

### Class Date




* Class Date dùng để lưu trữ thông tin ngày tháng năm.
* private static bool ValidateDate(int day, int month, int year): kiểm tra ngày tháng có hợp lệ hay không.
* public Date(int day, int month, int year): khởi tạo đối tượng ngày.
* public static Date ParseDate(string dateString): chuyển chuỗi dạng dd/mm/YYYY sang kiểu Date.
* public int CompareTo(Date objDate): so sánh 2 đối tượng date với nhau.
* public override string ToString(): chuyển đối tượng Date sang kiểu string.

### Class Employee




* Class Employee dùng để lưu trữ thông tin nhân viên.
* public Employee(): khởi tạo đối tượng nhân viên.
* public Employee(string name, string office, Date birthday, double salary): khởi tạo đối tượng nhân viên có tham số truyền vào.
* public Employee(Employee e): khởi tạo đối tượng nhân viên từ một đối tượng nhân viên khác.
* public string Display(): dùng để trả về thông tin tóm tắt của một nhân viên.

### Class Node




* Class Node dùng để lưu trữ thông tin một node.
* public Node(): khởi tạo một node.
* public Node(Employee objEmployee): Khởi tạo một node với đối tượng nhân viên truyền vào

### Class LinkedList




* Class LinkedList dùng để lưu trữ danh sách nhân viên và các thao tác xử lý trên danh sách liên kết.
* public LinkedList(): khởi tạo danh sách.
* public void AddHead(Node p): thêm node vào đầu danh sách liên kết.
* public void AddTail(Node p): thêm node vào cuối danh sách liên kết.
* public void Insert(Node employeeNode, string sortBy, string typeSort): thêm node vào danh sách theo tiêu chí sắp xếp truyền vào.
* public void RemoveHead(): xóa node đầu tiên trong danh sách.
* public void RemoveTail(): xóa node cuối cùng trong danh sách.
* public void RemoveNode(Node nodeRemove): xóa một node bất kỳ trong danh sách.
* public void RemoveAfterNode(Node nodeRemove): xóa node sau một node cho trước.
* public void Remove(string keyword): xóa node dựa vào từ khóa truyền vào.
* public void QuickSortBySalary(string typeSort): sắp xếp danh sách liên kết theo tiêu chí hệ số lương.
* public void QuickSortByBirthday(string typeSort): sắp xếp danh sách liên kết theo tiêu chí ngày sinh.
* public void QuickSortByOffice(string typeSort): sắp xếp danh sách liên kết theo tiêu chí chức vụ.
* public void QuickSortByName(string typeSort): sắp xếp danh sách liên kết theo tiêu chí họ tên.
* public void Sort(string typeSort, string sortBy): sắp xếp danh sách liên kết theo tiêu chí truyền vào.
* public void CopyNodeAddToList(ref LinkedList listAdd, Node nodeCopy): copy dữ liệu của một node sang một danh sách liên kết khác.
* public LinkedList Search(string keyword): tìm kiếm nhân viên trong danh sách liên kết dựa vào từ khóa.
* public int IndexOf(Employee objEmployee): lấy vị trí của một nhân viên trong danh sách.
* public void EmptyList(): xóa toàn bộ dữ liệu trong danh sách liên kết.

### Class MyProcess



* Class MyProcess dùng xử lý các tác vụ cần thiết trong chương trình.
* public MyProcess(): khởi tạo đối tượng xử lý và mảng chức vụ.
* public void ImportDataFromFile(ref LinkedList l, string filePath): lấy dữ liệu danh sách nhân viên đưa vào danh sách liên kết.
* public void LoadToDataGridView(DataGridView dg, LinkedList list): lấy dữ liệu từ danh sách liên kết hiển thị lên datagridview.
* public void LoadSearchResultToDataGridView(DataGridView dg, LinkedList currentList, LinkedList resultList): lấy dữ liệu từ danh sách kết quả khi tìm kiếm hiển thị lên datagridview.
* public string GetInfoEmployeeByKeyword(LinkedList l, string keyword): hàm lấy thông tin nhân viên trước khi xóa.
* public int GetIndexOfArray(string office): lấy chỉ số của chức vụ trong mảng chứa thông tin chức vụ.
* public string GetNameSelected(int selectedIndex): lấy tên tiêu chí cần sắp xếp dựa vào chỉ số lấy từ form.
* public string[] ReverseArrayString(string[] arrStrings): đảo ngược mảng chứa các từ.
* public int CompareTwoString(string firstString, string secondString): so sánh 2 chuỗi với nhau.
* public void SaveFile(LinkedList l, string filePath): lưu danh sách nhân viên xuống file text.

### Class frmEmployeeManagement




* Class frmEmployeeManagement dùng xử lý giao diện form.
* private bool ValidateData(): kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào khi thêm nhân viên mới.
* private void frmEmployeeManagement\_Load(object sender, EventArgs e): xử lý form khi được load.
* private void btnThem\_Click(object sender, EventArgs e): xử lý thực hiện thêm một nhân viên mới.
* private void btnThucHienSapXep\_Click(object sender, EventArgs e): xử lý khi sắp xếp danh sách nhân viên.
* private void btnThucHienTimKiem\_Click(object sender, EventArgs e): xử lý khi thực hiện tìm kiếm nhân viên.
* private void btnThucHienXoa\_Click(object sender, EventArgs e): xử lý khi thực hiện xóa nhân viên.
* private void btnLamMoi\_Click(object sender, EventArgs e): tải lại danh sách nhân viên.
* private void btnLuuLai\_Click(object sender, EventArgs e): xử lý lưu danh sách nhân viên xuống file.
* private void frmEmployeeManagement\_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e): xử lý trước khi đóng chương trình.
* private void ResetInput(): xóa nội dung trong các ô input khi thêm nhân viên mới.

### Class Program


Dùng để chạy chương trình.

# Quy trình hoạt động:


## Thêm nhân viên mới




## Xóa nhân viên




## Sắp xếp nhân viên



## Tìm kiếm nhân viên



## Đọc dữ liệu từ file text



## Xuất dữ liệu ra file text

