Phần xử lý

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hàm | Tham số | Kiểu trả về | Thuật giải | Ghi chú |
| 1 | Đăng nhập | taiKhoan,matKhau | True,False | -Database chứa password mã hóa 1 chiều .  -User gửi thông tin đăng nhập qua html form, XMLHttp Request,...etc và thường với method là POST.  -Server kiểm tra thông tin nhập User trong database. |  |
| 2 | Đăng ký | taiKhoan,matKhau,gmail,  sđt,gioiTinh,hoTen,.. | True,False | -User gửi thông tin đăng ký qua các form.  -Hệ thống kiểm tra các ràng buộc từng form.  -Đăng ký thành công ( True) , database lưu tất cả thông tin User đăng kí lại. |  |
| 3 | Tìm kiếm phim | Các kiểu dữ liệu của phim (tenPhim,loaiPhim,suatPhim,  namsxPhim,...) | True,False | -Database chứa dữ liệu của phim.  -User gửi từ khóa thông qua thanh tìm kiếm và click button “tìm kiếm”.  -Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu phim trong database để trả về.  -Xuất danh sách phim. |  |
| 4 | Tìm kiếm lịch chiếu | Các kiểu dữ liệu của lịch chiếu phim(tenPhim,loaiPhim,suatPhim,  namsxPhim,...) | True,False | -Database chứa dữ liệu của lịch chiếu phim.  -User gửi từ khóa thông qua thanh tìm kiếm và click button “tìm kiếm”.  -Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu lịch chiếu phim trong database để trả về.  -Xuất danh sách lịch chiếu phim. |  |
| 5 | Tìm kiếm nhân viên | Các kiểu dữ liệu của nhân viên (tenNV,maNV,gioiTinhNV,  gmailNV,...) | True,False | Vet can | Giao diện Admin |
| 6 | Tìm kiếm khách hàng | Các kiểu dữ liệu của nhân viên (tenKH,maKH,gioiTinhKH,  gmailKH,...) | True,False | Vet can | Giao diện  Admin |
| 7 | Xuất NV | NhanVien nhanvien | List<NhanVien>DSNhanvien | Vet can |  |
| 8 | Xuất KH | KhachHang khachhang | List<KhachHang>DSKhachhang | Vet can |  |
| 9 | Xuất phim | Phim phim | List<Phim>DSPhim | Vet can |  |
| 10 | Thêm phim | Phim phim | True,False | Vet can |  |
| 11 | Thêm  Lịch chiếu | Lichchieu lichchieu | True,False | Vet can |  |
| 12 | Thêm vé | Ve ve | True,False | Vet can |  |
| 13 | Thêm  KH | KhachHang khachhang | True,False | Vet can |  |
| 14 | Xóa phim | Phim phim | True,False | Vet can |  |
| 15 | Xóa lịch phim | Lichchieu lichchieu | True,False | Vet can |  |
| 16 | Sắp xếp |  | List <Phim>DSPhim  List <LichChieu>DSLichChieu | Bubble Sort |  |
| 17 |  |  |  |  |  |