|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Kiểu | Ý nghĩa |  | Giá trị mặc định | Ghi chú |
| 1 | Shape1 | JPanel | Chứa các JLabel thông tin chi tiết nhân viên |  |  | Các thông tin bao gồm: Mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ, giới tính, CMND, ngày sinh, địa chỉ, ngày tham gia, e-mail. |
| 2 | TableChucVu | JTable | Hiện thị danh sách quyền của nhân viên |  |  |  |
| 3 | button1 | JButton | Gọi form thêm/sửa quyền cho nhân viên |  |  |  |
| 4 | button2 | JButton | Load lại bảng nhân viên |  |  |  |
| 5 | comboBox1 | JComboBox | Chứa option lựa chọn phương thức Search |  | Option đầu tiên của nó |  |
| 6 | textField1 | JTextField | Nhập nội dung tìm kiếm |  |  |  |
| 7 | button5 | JButton | Gọi hàm thực hiện tìm kiếm |  |  |  |
| 8 | Button5 | Button | Tìm kiếm thông tin dựa theo option trong JcomboBox |  |  |  |
| 9 | jTable1 | jTable | Bảng chứa thông tin các thuộc tính nhân viên |  | {“Mã nhân viên”,”Tên nhân viên”,”chức vụ”,”SĐT”,”Số đơn đã bán”,”Tổng tiền thu”} |  |
| 10 | Popup-menusua | JmenuItem | Hiện Popup-menu sửa sau khi click phải chuột |  |  |  |
| 11 | Popup-menuxoa | JmenuItem | Hiện Popup-menu xóa sau khi click phải chuột |  |  |  |