**Thiết kế giao diện BM4**

1. **Danh sách sổ tiết kiệm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Màng Hình | Loại màng hình | Mô tả |
| 1 | Màng hình danh sách sổ tiết kiệm | Tra cứu thông tin | Lưu trữ thông tin khách hàng |
| 2 | Màng hình thông báo không tìm thấy thông tin khách hàng | Thông báo hội thoại | Thông báo không tìm thấy thông tin khi tìm kiếm khách hàng |

1. **Thông tin chi tiết trên màng hình**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Chức năng |
| 1 | Mã khách hàng | TextBox | Thông tin KH |
| 2 | Tên khách hàng | TextBox | Thông tin KH |
| 3 | Loại tiết kiệm | TextBox | Thông tin KH |
| 4 | Số dư tài khoảng | TextBox | Thông tin KH |
| 5 | Đơn vị | ComboBox | Thông tin KH |

1. **Các biến cố**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Biến cố | Xử lý | Mã số xử lý |
| 1 | Chọn 1 trong 2 radiobutton là tên khách hàng và mã khách hàng | Tìm kiếm thông tin khách hàng bằng tên hoặc mã số khách hàng | XL1 |
| 2 | Chọn nút “Tìm” | Thực hiện việc tìm kiếm | XK2 |

1. **Danh sách các xử lý**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã xử lý | Tên xử lý | Mô tả |
| 1 | XL1 | Chọn cách tìm kiếm | chọn 1 trong 2 RadioButton để tìm kiếm thông tin khách hàng sao cho tiện lợi. |
| 2 | XL2 | Tìm kiếm thông tin | Tìm kiếm thông tin khách hàng từ CSDL và hiện ra trên datagridview |