Hồ sơ Phân tích Hệ thống quản lý thư viện

Version 3.0

Sinh viên thực hiện:

1712878 – Nguyễn Thọ Tuấn

1712882 – Nguyễn Thanh Tùng

1712883 – Nguyễn Thanh Tùng

**Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Tác giả** |
| 24/06/2020 | 1.0 | Vẽ sơ đồ lớp | Nguyễn Thanh Tùng - 83 |
| 24/06/2020 | 2.0 | Danh sách lớp đối tượng và quan hệ, sơ đồ trạng thái | Nguyễn Thanh Tùng - 82 |
| 26/06/2020 | 3.0 | Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng | Nguyễn Thọ Tuấn |
|  |  |  |  |

Mục lục

[1. Sơ đồ lớp (mức phân tích) 3](#_Toc1019349944)

[1.1 Sơ đồ lớp (mức phân tích) 3](#_Toc579064938)

[1.2 Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ 4](#_Toc509772733)


[1.3 Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng 5](#_Toc1343926351)

[2. Sơ đồ trạng thái 5](#_Toc420753084)

[2.1 Sơ đồ trạng thái “Quy trình trả sách” 6](#_Toc571990247)

# Sơ đồ lớp (mức phân tích)

## Sơ đồ lớp (mức phân tích)



## Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên lớp | Loại quan hệ | Ý nghĩa/Ghi chú |
| 1 | Author | - Association: Book | - Quan hệ với Book: Một tác giả sáng tác nhiều quyển sách |
| 2 | Book | - Associaton: Author | - Quan hệ với: Author: Một quyển sách có thể được sáng tác bởi nhiều tác giả |
| 3 | BookItem | - Generalization: Book  - Association: Bookshelf  - Composition: Libary | - Kế thừa lớp Book  - Quan hệ với Bookshelf: Một quyển sách có thể được đặt ở một giá sách  - Quan hệ với Library: Quyển sách chỉ có thể quản lý bởi một thư viện |
| 4 | Library | - Composition: BookItem | - Quan hệ với BookItem:  + Trong lớp Libary có chứa lớp BookItem  + Thư viện có thể quản lý thông tin nhiều sách. |
| 5 | Bookshelf | - Association: BookItem | - Quan hệ với BookItem: Một giá sách có thể chứa nhiều quyển sách |
| 6 | Account | - Composition: Card  - Association: BookBorrowing | - Quan hệ với Card:  + Trong lớp Account có chứa lớp Card  + Một tài khoản chỉ có thể một thẻ thư viện  - Quan hệ với BookBorrowing: Một tài khoản có thể nhiều lần mượn sách |
| 7 | Librarian | - Generalization: Account | - Kế thừa lớp Account |
| 8 | Reader | - Generalization: Account | - Kế thừa lớp Account |
| 9 | Card | - Composition: Account | - Quan hệ với Account: Một thẻ thư viện chỉ có thể thuộc về một tài khoản |
| 10 | BookBorrowing | - Association: Account, Notification, Fine | - Quan hệ với Account: Phiếu mượn chỉ có thể thuộc về một tài khoản  - Quan hệ với Notification: Mỗi lần mượn có thể không hoặc có nhiều thông báo  - Quan hệ với Fine: Mỗi lần mượn sách không hoặc bị phạt nếu mượn trả sách muộn |
| 11 | Notification | - Association: BookBorrowing | - Quan hệ với BookBorrowing: Phát một thông báo với mỗi lần mượn sách |
| 12 | Fine | - Assoction: BookBorrowing | - Quan hệ với Fine: Một biên bản tiền phạt chỉ thuộc về một lần mượn sách |

## Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng

### Chi tiết lớp Author

*Kế thừa từ: không có*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | AuthorId | Private | Khóa chính | Định danh duy nhất tác giả |
| 2 | Name | Private | Not null | Thể hiện tên của tác giả |
| 3 | Discription | Private | X | Mô tả ngắn gọn về tác giả |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp Book

*Kế thừa từ: không có*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | BookId | Private | Khóa chính | Định danh book |
| 2 | ISBN | Private | x | Mã số ISBN |
| 3 | Title | Private | Not null | Tiêu đề sách |
| 4 | Catagory | Private | Not null | Thể loại sách |
| 5 | Publisher | Private | Not null | Nhà xuất bản |
| 6 | Language | Private | Not null | Ngôn ngữ sách |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp BookItem

*Kế thừa từ: Book*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Barcode | Private | Khóa chính | Định danh BookId |
| 2 | Isborrowed | Private | Default false | Có thể mượn hay không |
| 3 | BorrowDate | Private | x | Ngày mượn |
| 4 | DueDate | Private | x | Ngày hết hạn |
| 5 | Status | Private | Check(“Available”, “NotAvailable”) | Trạng thái sách có sẵn hay đã được mượn |
| 6 | PublishDate | Private | x | Ngày xuất bản |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp Library

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Name | Private | X | Tên thư viện |
| 2 | Address | Private | X | Địa chỉ thư viện |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp BookShelf

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | BookShelfId | Private | Khóa chính | Định danh kệ sách |
| 2 | Name | Private | X | Tên kệ sách |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |
| 2 | addBook() | Public |  | Thêm sách vào kệ |
| 3 | deleteBook() | Public |  | Xóa sách ra khỏi kệ sách |

### Chi tiết lớp Account

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Id | Private | Khóa chính | Tên đăng nhập Định danh tài khoản |
| 2 | Password | Private | Not null | Mật khẩu tài khoản |
| 3 | Status | Private | Check(“Active”, “Inactive”, “Block”) | Trạng thái tương ứng: đang hoạt động, bị khóa, bị chặn |
| 4 | UserInfo | Private | X | Thông tin người dùng: tên, địa chỉ, email, sđt |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp Librarian

*Kế thừa từ: Account*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | addBookItem() | Public | X | Thêm sách vào thư viện |
| 2 | updateBookItem() | Public | X | Cập nhật thông tin sách |
| 3 | blookMember() | Public | X | Chặn người dùng |
| 4 | unBlockMember() | Public | X | Bỏ chặn người dùng |

### Chi tiết lớp Reader

*Kế thừa từ: Account*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | numBookBorrowing | Private |  | Số lượng sách mà độc giả mượn |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | getNumBookBrrowing() | Public | X | Lấy số lượng sách mượn |

### Chi tiết lớp Card

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Id | Private | Khóa chính | Định danh thẻ |
| 2 | Barcode | Private | Not null | Mã vạch của thẻ |
| 3 | Status | Private | X | Tình trạng thẻ |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp BookBorrowing

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | bookBrorrowingId | Private | Khóa chính | Định danh phiếu mượn |
| 2 | creationDate | Private | X | Ngày mượn |
| 3 | dueDate | Private | X | Ngày hết hạn |
| 4 | returnDate | Private | X | Ngày trả lại |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

### Chi tiết lớp Notification

*Kế thừa từ: không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | notificationId | Private | Khóa chính | Định danh thông báo |
| 2 | accountId | private | Not null | Thông báo tới account nào? |
| 3 | creationDate | Private | X | Ngày thông báo |
| 4 | content | Private | X | Nội dung thông báo |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |
| 2 | SendNotification() | Public | X | Gửi thông báo nhắc nhở trả sách khi đến hạn, hoặc quá hạn |

### Chi tiết lớp Fine

*Kế thừa từ: Không*

*Danh sách các thuộc tính:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | fineId | Private | Khóa chính | Định danh phiếu phạt |
| 2 | amount | Private | Not null | Số tiền phạt |

*Danh sách các phương thức:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phương thức | Loại | Ràng buộc | Ý nghĩa/ghi chú |
| 1 | Getter, setter | Public | X | Lấy và gán các thông tin |

# Sơ đồ trạng thái

*Ghi chú: nếu trong đề tài có sơ đồ trạng thái thì trình bày trong phần này. Nếu không, có thể bỏ qua phần này*

*Với mỗi sơ đồ trạng thái: cần vẽ sơ đồ, ghi rõ danh sách các trạng thái và các biến cố hoặc hành động trong sơ đồ*

## Sơ đồ trạng thái “Quy trình trả sách”

